SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU**

**TDTT HUYỆN BÌNH CHÁNH**

**TỔ: VĂN – ANH VĂN** *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2019*

**NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 - 2019**

**MÔN: ANH VĂN – KHỐI 11** (Chương trình chuẩn)

1. **LISTENING:**

* Unit 13: Hobbies
* Unit 15: Space conquest
* Unit 16: The wonders of the world

1. **VOCABULARY:**

* **Unit 13:**
* Word form: collect, succeed, beautify
* Prepositions: indulge in, keep sb occupied, accompany with, classify into, be interested in, divide into, in free time
* New words: hobby, practise, regularly, admire, modest, discard, envelope, relative, local, common, simply
* **Unit 15:**
* Word form: history, attract, weigh, satisfy
* Prepositions: satisfied with, lift off, be named after, deal with, fly into space, set foot on the moon, be in orbit, in space, attract attention = pay attention to, launch a spacecraft, carry out, congratulate sb on st, share st with sb
* New words: astronaut, enormous, precisely, temperature, psychological, tension, technical, failure, telegram, venture, engineer, tragic, occur, plane crash, hometown, rename
* **Unit 16:**
* Word form: wonder, construct, discover, believe
* Prepositions: to rank as, in form, locate on, protect sb from st, in height, consist of, in place, be used to + Vb
* New words: pyramid, huge, stone, burial, chamber, thief, steal, treasure, belonging, transport, base, structure, surpass, theory, propose, involve, spiral, proceed, enclose, plateau, mysterious

1. **LANGUAGE FOCUS**

* Cleft sentences (active and passive)
* Should vs be able to
* Tag questions
* Passive with verbs of opinion

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Duyệt của Ban Giám hiệu** |  |  |
| **Hiệu phó chuyên môn**  (đã ký)  **Trần Thị Huyền Trang** |  | **Tổ trưởng chuyên môn**  (đã ký)  **Dương Khánh Mai** |

*Nơi nhận:*

*+ BGH;*

*+ GV trong tổ;*

*+ Lưu hồ sơ CM.*