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: ANH VĂN** *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020*

**NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2019 - 2020**

**MÔN: ANH VĂN – KHỐI 10** (Chương trình chuẩn)

1. **LISTENING:**

* Unit 13: Film and cinema

1. **VOCABULARY:**

* **Unit 14:**
* Word form: volunteer, nationalize, attract, honor
* Prepositions: set up, take part in, participate in, a victory over, compete in, famous for, have contact with sb, take over, fill st with st else, decide to do st
* New words: tournament, sporting event, follow, passionate, final, finalist, viewer, governing body, organize, hold, champion, championship, host nation, witness, elimination, region, jointly, trophy, continent, title
* **Unit 16:**
* Word form: culture, behave, establish, talent, pride
* Prepositions: on+date, in + month/year, fill in, give up, go on, believe in, divide into, laugh at, angry with, married to, afraid of, interested in, late for, different from, worried about, good at, dependent on
* New words: originally, dynasty, representative, Confucian, ground, memorialize, brilliant, scholar, achievement, royal, engrave, stone, stelae, well-preserved, traditional, feudal times, flourish

1. **LANGUAGE FOCUS**

* Will-be going to- present continuous
* Articles
* Adjectives of attitude
* It was not until….
* Comparison

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.*