**SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Trường THPT Phú Quốc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 **Tổ Tiếng Anh**

**NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II**

**MÔN TIẾNG ANH – KHỐI 12**

***Năm Học 2017-2018***

1. **TỪ VỰNG (Vocabulary):**
* Các từ vựng của các bài 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, và các vốn từ cơ bản.
* Từ đồng nghĩa (Synonym)
* Từ trái nghĩa (Antonym)
* Các cụm từ đi chung (Colocation)
1. **NGỮ PHÁP (Grammar):**
2. ***Các động từ khiếm khuyết (Modal Verbs)***
* Can, could
* Need, needn’t
* Must, musn’t
* May, might
1. ***Câu bị động (Passive Voice):***
* Passive voice with tenses
* Passive voice with modal verbs
* Passive voice with reported verbs
1. ***Các dạng so sánh (Comparisons)***
* So sánh bằng
* So sánh hơn
* So sánh nhất
* So sánh cực cấp ( … comparative and comparative)
* So sánh kép ( The + comparative …, the + comparative …)
1. ***Cụm động từ (Phrasal Verbs)***
2. ***Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (Adverbial Clauses of Time)***
* Past tense
* Present tense
* Future tense
1. ***Vị trí các tính từ (Order of adjectives)***
2. ***… so … that …, … such … that …***
3. ***Mệnh đề điều kiện (If Clauses)***
* Type 1
* Type 2
* Type 3
1. **CÁC CHỦ ĐỀ ĐỌC HIỂU:**
* Endanger Species
* Books
* Sports
* SEA GAMES
* International Organisations
* Women in society
* The association of Southeast Asian Nations

***The end!***