**NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKI-NH 2022-2023**

**KHỐI 10**

1. Pronunciation

2.Stress: Các từ 02 âm tiết, 03 âm tiết, 04 âm tiết

3. Tense: Active, passive voice

4. Vocabulary/ phrasal verbs/ wordform/reading: Đọc các bài đọc trong SGK và bài tập luyện tập (tập trung Unit 3,4)

5. Article: a/ an/ the

6. Comparision: comparative, superlative, equality

7. Gerund V-ing, infinitive to V

8. Quantity: many, much, how many, how much, a few, few, a little, little

9. Modals of prohibitions and necessity

10. Conjunction (though, as, however, due to,....)

11. Transformation

12. Too… to (quá để mà) – Enough …to (đủ để làm gì)

**KHỐI 11**

1. Pronunciation

2.Stress: Các từ 02 âm tiết, 03 âm tiết, 04 âm tiết

3. Tense: past perfect , present perfect

4. Vocabulary/ preposition/ wordform/reading: Đọc các bài đọc trong SGK và bài tập luyện tập (tập trung Unit 4,6,7,8)

5. Gerund and present participle

6. Perfect gerun and perfect participle

7. Reported speech with infinitive and gerund

8. Conditional type 1,2,3

9. Conditional in reported speech

10.Pronouns one(s), someone , anyone, no one , everyone

11.Conversation

12.Transformation

**KHỐI 12**

1. Pronunciation

2.Stress: Các từ 02 âm tiết, 03 âm tiết, 04 âm tiết

3. Tense: Active, passive voice

4. Vocabulary/ preposition/ wordform/reading: Đọc các bài đọc trong SGK và bài tập luyện tập (tập trung Unit 5,6,8)

5. Article: a/ an/ the

6. Relative clause: Definite/indefinite relative clause, omissing relative pronoun.

7. Conditional sentences: Inversion, unless, verb form, transformation.

8. Comparision: comparative, superlative, equality, double comparision

9. Gerund, infinitive/ passive gerund, passive infinitive

10. Wish

11. Tag question

13. Conjunction (though, as, however, due to,....)

14. Conversation