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 01 tháng 02 năm 2021*

**NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II -NĂM HỌC 2020 – 2021**

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

1. **VOCABULARY:**

* **Unit 11:**
* Word form: science, create, survive
* Prepositions: consist of, make use of, make up, run out of, make progress, on the roof, conduct a survey/ an experiment
* New words: source, energy, fossil fuel, reserve, limited, alternative, nuclear, geothermal heat, available, windmill, release, solar panel, plentiful, infinite, potential
* **Unit 12:**
* Word form: perform, know, vary, compete, participate, athlete
* Prepositions: take part in, participate in, set a new record, be fond of, be good at, make an effort
* New words: purpose, intercultural, event, occasion, strength, solidarity, promote, decade, advance, increase, official, facility, introduce, appreciate, host country

1. **LANGUAGE FOCUS**

* Relative clauses: defining and non-defining
* Relative pronouns with prepositions
* Relative clauses replaced by participles and to-infinitive

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