**NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 2**

**NĂM HỌC 2021-2022**

**KHỐI 10**

**I. NỘI DUNG:**

**Từ vựng**

* Bài 12, 13, 14

**Ngữ pháp**

* Phrases/ Clauses of Purpose
* Making questions
* It is/ was not until…that…
* Articles A/AN/THE
* Adjectives of attitudes
* Will vs. Being going to

**Ngữ âm**

* /t/ - /d/
* /s/ - /z/

**II. CẤU TRÚC:**

**Phần trắc nghiệm: 30 câu (mỗi câu 0,2 điểm)**

* Từ vựng: 6 câu
* Ngữ pháp: 7 câu
* Nhấn âm, phát âm: 4 câu
* Tìm lỗi sai: 4 câu
* Đọc hiểu: 4 câu

**Phần viết: 16 câu**

* Nghe: 4 câu (mỗi câu 0,2 điểm)
* Điền loại từ: 4 câu (mỗi câu 0,2 điểm)
* Điền thì đã chia thì: 4 câu (mỗi câu 0,2 điểm)
* Viết lại câu không đổi nghĩa: 4 câu (mỗi câu 0,4 điểm)

**KHỐI 11**

1. **Phát âm**
* Bài 12, 13 và 15
1. **Từ vựng**
* Bài 12, 13 và 15
1. **Ngữ pháp**
* Mệnh đề quan hệ (cơ bản, rút gọn Ving/Ved/to V, rút bỏ đại từ quan hệ)
* Câu chẻ (chủ động và bị động)
* Câu hỏi đuôi
1. **Format đề thi**

Tổng 46 câu, 30 câu trắc nghiệm và 16 câu tự luận

* 30 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0.2 điểm, tổng 6 điểm)
* 4 câu phát âm (2 phát âm khác và 2 tìm dấu nhấn)
* 4 câu tìm lỗi sai
* 12 câu điền từ vào câu
* 5 câu điền từ vào đoạn
* 5 câu đọc hiểu
* 16 câu tự luận (mỗi câu 0.2 điểm riêng viết câu 0.4 điểm mỗi câu, tổng 4 điểm)
* 4 câu verb form
* 4 câu word form
* 4 câu nghe
* 4 câu viết câu

**KHỐI 12**

Multiple choice: 50 câu

- Stress

- Pronunciation

- Vocabulary & Grammar

- Error Identification

- Synonym - antonym

- Sentence structures

- Gap – filling

- Reading comprehension

- Word form

- Sentence Transformation [26-30]

- Sentence combination

 Vocabulary and Reading: Unit 13, 14, 15

 Grammar: Unit 10, 11, 12, 13, 14, 15

-Grammar of the 1st term.

-Modal verbs (Active & Passive)

-Comparisons.

-Phrasal verbs.