**Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao**

# **I. Ngữ pháp cơ bản**

## **1. Các thì trong tiếng Anh (Tenses)**

### ~~Hiện tại đơn (Present Simple)~~

### Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

### Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

### Quá khứ đơn (Past Simple)

### Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

### Tương lai đơn (Future Simple)

### Tương lai gần (Be going to)

## **2. Từ loại (Parts of Speech)**

### Danh từ (Nouns)

### Động từ (Verbs)

### Tính từ (Adjectives)

### Trạng từ (Adverbs)

### Đại từ (Pronouns)

### Giới từ (Prepositions)

### Liên từ (Conjunctions)

### Mạo từ (Articles: a, an, the)

## **3. Cấu trúc câu cơ bản**

### Câu đơn (Simple Sentence)

### Câu ghép (Compound Sentence)

### Câu phức (Complex Sentence)

### **4. Câu hỏi & câu phủ định**

## Câu hỏi Yes/No

### Câu hỏi Wh-questions (What, Where, When,...)

### Câu hỏi đuôi (Tag Questions)

# **II. Ngữ pháp trung cấp**

## **1. Câu điều kiện (Conditional Sentences)**

1. Loại 0 (Chân lý)
2. Loại 1 (Có thể xảy ra)
3. Loại 2 (Không có thật ở hiện tại)
4. Loại 3 (Không có thật trong quá khứ)
5. Câu điều kiện hỗn hợp

## **2. Câu bị động (Passive Voice)**

1. Thể bị động của các thì
2. Câu bị động với động từ khuyết thiếu

## **3. Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)**

### Who, Which, That, Whose, Where, When

### Mệnh đề quan hệ xác định & không xác định

## **4. Câu gián tiếp (Reported Speech)**

### Tường thuật câu kể, câu hỏi, câu mệnh lệnh

### Quy tắc đổi thì, đổi đại từ, đổi trạng từ chỉ thời gian & nơi chố

## **5. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb Agreement)**

### Chủ ngữ số ít, số nhiều

### Danh từ không đếm được

## **6. Cụm động từ (Phrasal Verbs)**

### Look up, take off, put on, go on,...

# **III. Ngữ pháp nâng cao**

## **1. Câu giả định (Subjunctive Mood)**

### Động từ giả định: suggest, recommend, demand,...

### Cấu trúc với "If only", "Would rather", "It's time"

## **2. Đảo ngữ (Inversion)**

### Đảo ngữ trong câu điều kiện

### Đảo ngữ với "No sooner", "Not until", "Only after"

## **3. Danh động từ & động từ nguyên mẫu (Gerunds & Infinitives)**

### V-ing vs. To V

### Động từ theo sau bởi danh động từ hoặc động từ nguyên mẫu

## **4. Câu nhấn mạnh (Cleft Sentences)**

### It was ... that ...

### What ... is ...

## **5. Mệnh đề danh từ (Noun Clauses)**

### That-clause

### Wh-clause