**NỘI DUNG KTGK HK I – KHỐI 10 (23-24)**

|  |  |
| --- | --- |
| Từ vựng | **TỪ UNIT 1 ĐẾN UNIT 3 ( Sách giáo khoa + đề cương)** * Các từ vựng được đề cập đến trong bài
* Phrasal verbs and idioms
* Collocations
* Dạng của từ
 |
| Phát âm | * Các từ trong bài
* Âm đuôi s/es
 |
| Ngữ pháp  | * **Present simple** và **present continuous**
* **Will, be going to**, và **present continuous** để nói về tương lai
* **Passive voice** (past simple, present simple, will, be going to)
* **Compound sentences** (FANBOYS)
* **To infinitives and bare infinitives** ( verb + to verb, verb + objetct + bare infinitives) ***verb + to verb:*** *agree, ask, decide, need, want, hope, plan, refuse, promise, offer, learn, attempt, choose, seem, appear, fail, tend, afford, expect, pretend, intend, demand, hesitate.*

***Verb + object + bare infinitives:*** *make, let, help, hear, see, notice, watch, observe.*  |
| Nghe và đọc | * Các bài nghe và đọc liên qua đến chủ đề của bài học
 |