**TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN**

**PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC**

**BỘ MÔN: TIẾNG ANH**

**KHỐI LỚP 11**

**TUẦN: 1,2 /HK1 (từ 6/9/2021 đến 18/9/2021)**

1. **Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:**

Nội dung 1: gồm kỹ năng đọc hiểu, đọc SGK mục *Reading* bài 1 trang 12, 13, 14, 15

Nội dung 2: gồm mục ngữ pháp, đọc SGK mục *language focus* bài 1 trang 19, 20, 21

**II. Kiến thức cần ghi nhớ:**

# **UNIT 1   FRIENDSHIP**

**READING:**

1. friend (n.) : bạn

     friendship / ˈfrendʃɪp /  (n.) : tình bạn

     friendly (adj.) ≠ unfriendly : thân thiện ≠  không thân thiện    friendliness (n.) : sự thân thiện

2. a number of + plural noun + plural verb : một số

     the number of + plural noun + singular verb : sĩ số, số lượng

**Ex:** - A number of student**s** **were** late this morning.

             - The number of student**s** in this class **is** fifty-two.

3. acquaintance (n.) [ə'kweintəns]              :người quen, sự hiểu biết sơ sơ về ai/ cái gì

→ be capable of : có khả năng

4. common (adj.)['kɒmən] : chung, phổ biến, thông thường

5. capable ≠ incapable ['keipəbl] : có khả năng ≠ không …

→ be capable of : có khả năng

6. close (adj.) [kloʊs] : gần gũi, thân thiết

7. lasting (adj.) : bền vững, lâu dài

8. quality (n.) ['kwɒliti] : phẩm chất, đặc tính

9. selfish (adj.) ['selfi∫] : ích kỷ

     unselfish (adj.) : không ích kỷ

     selfishness (n.) : sự ích kỷ

     unselfishness (n.) : tính không ích kỷ

10. be concerned with /kən’sɜːnd/ : liên quan đến, quan tâm đến

11. own (adj.) [oʊn] : riêng

12. interest (n.)  /ˈɪn.trəst/ : sở thích

13. feeling (n.) : cảm xúc

14. two-sided (adj.) : hai phía, hai bên, hai mặt

15. affair [ə'feə] : chuyện, vấn đề, vụ việc

16. give-and-take : cho và nhận

17. last (v.) : kéo dài

18. on the one side : từ một phía

19. on the other side : từ phía còn lại

20. constancy (n.) ['kɒnstənsi] : tính kiên trì

       constant (adj.) ['kɒnstənt] : kiên trì, không thay đổi

21. take up an interest : theo đuổi một sở thích

22. enthusiasm (n.) [in'θju:ziæzəm] : sự nhiệt tình

       enthusiast (n.) [in'θju:ziæst] : người nhiệt tình

       enthusiastic (adj.) [in,θju:ziæstik] : nhiệt tình

enthusiastically (adv.)

23. be tired of : chán

24. attract (v.) [ə'trækt] : thu hút, hấp dẫn

       attraction (n.) [ə'træk∫n] : sự thu hút, sự hấp dẫn

       attractive (adj.) [ə'træktiv] : hấp dẫn

25. object (n.) ['ɒbdʒikt] : mục tiêu

26. change (v. / n ) [t∫eindʒ] : thay đổi

       changeable (adj.) ['t∫eindʒəbl] : dễ thay đổi

27. certain ≠ uncertain (adj) /ˈsɜː tən/ : chắc chắn ≠ không chắc

certainly (adv.)

certainty (n) : sự chắc chắn

28. loyalty (n.) ['lɒiəlti] : sự trung thành

  loyal (adj.) / ˈlɒɪəl / ≠ disloyal : trung thành ≠ không trung thành

loyally ( adv.)

29. suspicious (adj.) [sə'spi∫əs] : nghi ngờ

       suspicion (n.) [sə'spi∫n] : sự nghi ngờ

suspect (v.) : nghi ngờ

30. ready (adj.) : sẵn sàng

readily (adv.)

readiness (n)

31. rumour (v.) (n.) ['ru:mə] : đồn đãi, lời đồn đãi

32. gossip (n.) ['ɡɒs.ɪp] : sự / chuyện ngồi lê đôi mách

33.  influence (v.) ['influəns] : ảnh hưởng

       influence (n.) : sự ảnh hưởng

       influential (adj.) [,influ'en∫əl] : có ảnh hưởng, có thế lực

34. trust (n.) [trʌst] : sự tin cậy

trust (v.) [trʌst] ≠ distrust : tin, tin cậy, tín nhiệm

trusty (adj.) (only before N.) *= reliable* : đáng tin

trustworthy (adj.) *= to be trusted* : đáng tin, xứng đáng với sự tin cậy

35. mutual (adj.) ['mju:tjuəl] : lẫn nhau, song phương

       Ex. *mutual help (sự giúp đỡ nhau)*

36. secret (n. / adj.) ['si:krit] : bí mật

secrecy (n.) ['si:krəsi] : sự giữ bí mật, tính kín đáo

       keep a secret : giữ bí mật

37. lastly (adv.) : cuối cùng

38. sympathize (v.) ['simpəθaiz]   : thông cảm

       sympathy (n.) ['simpəθi] : sự thông cảm

       sympathetic (adj.) [,simpə'θetik] : thông cảm

sympathetically (adv.)

39. joy (n.) : niềm vui

joyful / ˈdʒɒɪfəl / (adj.) : tràn ngập niềm vui, vui sướng

≠ joyless ≠ không vui,  buồn

  joyfully (adv.) : vui mừng, hân hoan

40. sorrow (n.) ['sɒroʊ] : nỗi buồn, sự đau khổ

41. pursuit (n.) [pə'sju:t] : sự theo đuổi

pursue (v.) [ pəˈsjuː] : theo đuổi

42. pleasure (n.) ['pleʒə] : niềm vui

43. exist (v.) [ig'zist] : tồn tại, có mặt

       existence (n.) [ig'zistəns] : sự tồn tại, sự có mặt

existent (adj.)

44. principle (n.) : nguyên tắc

\*  **Speaking**

- physical characteristic : đặc điểm ngoại hình

- forehead (n.) : trán

- crooked nose ['krukid] : mũi khoằm

- caring (adj) : chu đáo, ân cần

- hospitable (adj.) ['hɒspitəbl] : hiếu khách

- modest (adj.) ['mɒdist] : khiêm tốn, nhã nhặn, nết na

- sincere (adj.) = honest [sin'siə] : chân thành, chân thật

- generous (adj.) ['dʒenərəs] : quảng đại, rộng rãi

- understanding (adj.) [,ʌndə'stændiŋ] : thông cảm, thấu hiểu

- humorous (adj.) ['hju:mərəs] : hài hước

- quick-witted (adj.) [kwik] ['witid] : nhanh trí

- good-natured (adj.) [gud] ['neit∫ə] : tốt bụng, tánh tốt

- studious (adj.) = hard-working : chăm chỉ

- eager to learn ['i:gə] : ham học hỏi

- patient (adj.) ['pei∫nt]  : kiên nhẫn, nhẫn nại

- calm (adj.) [kɑ:m] : bình tĩnh

**\*  Listening:**

- apartment building : tòa nhà chung cư

- sense of humour ['hju:mə] : khiếu hài hước

- guitarist (n.) [gi'tɑ:rist] : người chơi đàn ghi ta

- favourite (adj.) ['feivərit] : ưa thích

- residential area : khu dân cư

HƯỚNG DẪN ĐỌC TỪ VỰNG

[Học tốt tiếng Anh lớp 11 - Unit 1 Friendship - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=qRKgke2g2i8)

HƯỚNG DẪN HỌC READING UNIT 1

[Unit 1. Friendship - Reading - Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Nguyễn Kim Long - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=_lGbCTIHGO0)

Ôn tập kiến thức về DẠNG ĐỘNG TỪ (VERB FORM) :

**VERB FORM**

I. Bare infinitive: (bare) động từ nguyên mẫu không To

1. Sau modal verbs: Will. Shall/ should / could/ can / may / must/ might/ …..

2. Sau make, let, had better/would rather

S + would rather + V bare = like doing s.th

+ S + V (2/ed) = want sb to do s.th

3. Sau động từ chỉ giác quan:(verbs of perception): see, hear, smell, feel, taste, watch, notice …

Vo (bare) → hành động đã xong

S + V + object

V (ing) → hành động đang diễn ra

4. Sau thành ngữ: to do nothing but + Vo (bare): không làm gì cả mà chỉ.

Can not but + Vo(bare): không còn cách nào khác.

Do anything/ nothing/ everything But/ Except + bare infinitive

5. Causative form

S + have + sb + Vo (bare) + s.th

🡪 passive : S + have + s.th + V(3/ed) + by s.b

6. Bắt đầu câu mệnh lệnh: - (imprative) : “ Listen carefully !”

- Why not + V bare

II. To infinitive (V1) động từ nguyên mẫu có To)

1. Sau một số động từ (want, decide, ask, …)

2. Sau tính từ

3. Sau số thứ tự (the first, the second, … the only …)

4. Sau SS nhất ( the best, the most …, …)

5. Sau WH – word (what, how, where, …)

6. Dùng đê chỉ mục đích

7. Làm bổ ngữ (modifier) đứng sau danh từ để thay thế relative clause

Ex : I have a lot of work to do ( which I have to do )

Những động từ sau đây, theo sau là to infinitive: S + V + to inf

|  |  |
| --- | --- |
| 1. afford : cung cấp đủ  2. agree : đồng ý  3. appear : có vẻ  4. arrange : sắp xếp  5. ask : hỏi  6. attempt : cố gắng  7. beg : đề nghị, xin  8. care : quan tâm  9. claim : cho là, tuyên bố  10. consent : đồng ý, tán thành  11. decide : quyết định  12. demand : yêu cầu  13. deserve : xứng đáng  14. expect : trông đợi  15. dare : dám  16. fail : thất bại  17. forget : quên (tương lai)  18. hesitate : ngập ngừng  19. hope : hy vọng  20. learn : học | 21. manage : xoay xở  22. mean : muốn  23. need : cần (chủ động, người)  24. offer : mời  25. plan : dự định, kế hoạch  26. prepare : chuẩn bị  27. pretend : giả vờ  28. promise : hứa  29. refuse : từ chối  30. regret : tiếc (tương lai)  31. remember : nhớ (tương lai)  32. seem : dường như  33. struggle : đấu tranh, cố gắng  34. swear : thề  35. threaten : dọa  36. tend : có khuynh hướng  37. volunteer : tình nguyện, xung phong  38. wait : đợi  39. want : muốn (chủ động)  40. wish : ao ước |

Những động từ sau đây, theo sau là Obj + to inf: S + V + objective + to inf

|  |  |
| --- | --- |
| 1. advise : khuyên  2. allow : cho phép  3. ask : hỏi, đòi hỏi  4. beg : năn nỉ, xin  5. cause : gây ra  6. challenge : thách thức, thách đố  7. convince : thuyết phục  8. dare : dám  9. encourage : khuyến khích  10. expect : trông đợi  11. forbid : cấm  12. force : bắt buộc  13. hire : thuê, mướn  14. instruct : chỉ dẫn  15. invite : mời  16. need : cần  17. tempt : cám dỗ  18. intend : dự định  19. order : ra lệnh  20. permit : cho phép  21. persuade : thuyết phục  22. remind : nhắc lại | 23. require : yêu cầu  24. recommend : khuyên  25. teach : dạy  26. tell : bảo  27. urge : thúc giục, thuyết phục  28. want : muốn  29. warn : cảnh báo  30. help : giúp đỡ  31. would like : thích  32. would prefer : thích  33. appoint : chỉ định ai làm gì  34. charge : giao nhiệm vụ  35. choose : lựa chọn  36. compel : cưỡng bách  37. defy : thách  38. desire : ao ước, thèm thuồng  39. direct : hướng dẫn, chỉ huy  40. implore : yêu cầu  41. provoke : xúi giục  42. Teach, explain, know, understand, discover, consider, think, believe + how + to inf:Chỉ cách thức |

III. Gerund/ V-ing

1. Làm chủ ngữ : Swimming is my hobby.

2. Làm tân ngữ

Ex: My hobby is swimming.

3. Làm appositive (ngữ đồng vị)

Ex: My hobby, swimming makes me healthy.

4. Sau một số động từ (enjoy, delay, admit, …)

5. Sau giới từ (in/on/at/…)

Ex: she is interested in listening to music.

6. Chỉ 2 hành động xảy ra cùng lúc

Ex: She stood in the rain, waiting for the bus.

7. Chỉ nguyên nhân và thường hay đứng đầu câu:

Ex: Living next door, I know everything about her family.

B. Gerund as a verb: có object hoặc được bổ nghĩa bởi một trạng từ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. admit : thừa nhận  2. advise : khuyên (không object)  3. anticipate : tham gia  4. appreciate : đánh giá cao  5. avoid : tránh  6. complete : hòan thành  7. consider : xem xét  8. delay : trì hõan  9. dread : sợ  10. detest : ghét  11. discuss : thảo luận  12. dislike : không thích  13. deny : từ chối  14. enjoy : thưởng thức  15. excuse : xin lỗi  16. finish : hoàn thành  17. forget : quên (qúa khứ)  18. forgive : tha thứ  19. fancy : tưởng tượng  20. imagine : tưởng tượng  21. involve : làm liên lụy  22. include : bao gồm  23. keep : tiếp tục  24. love : (hoặc To inf)  25. like : thích | 26. hate : ghét  27. mention : nhắc tới, nĩi tới  28. mind : phiền  29. miss : nhớ, lỡ, mất  30. postpone : đình, hõan.  31. prevent : ngăn cản  32. practise : luyện tập  33. recall : gợi lại, nhớ lại.  34. recollect : gợi lại.  35. recommend: khuyên, dặn dò.  36. regret : tiếc nuối (quá khứ)  37. remember: nhớ (qúa khứ)  38. resent : tức giận, phật ý.  39. resist : cưỡng lại, phản kháng.  40. risk : liều lĩnh.  41. stop : ngừng, từ bỏ.  42. start : (hoặc To inf)  43. suggest : đề nghị  44. tolerate : bỏ qua  45. understand: hiểu  46. restrict : hạn chế, giảm bớt, ngăn ngừa.  \* can’t bear, can’t stand, can’t help  \* it is no use, it is no good, there is no use .  \* look forward to  \* busy, be worth  \* there's no point in have difficulty/ trouble |

Note:

Stop + to V: có nghĩa là: dừng lại để làm một việc gì dó

Ex: I met my old friend when I was going to work, so I stopped to talk with him. (tôi đang đi, tôi dừng lại để nói chuyện)

Stop + Ving ~ give up: Bỏ thôi không làm một việc gì đó

Ex: The students stopped talking when the teacher came in. (trong trường hợp này có nghĩa là nhóm học sinh đã thôi không nói chuyện nữa).

Forget + to V: quên làm gì đó ~ (not) remember to + V

Ex: I forgot to lock the door, so I had to come back to lock it. (câu này nghĩa là tôi đã quên không khoá cửa vì thế tôi phải quay trở về để khoá)

Forget + Ving: Quên là đã làm gì ~ (not) remember + Ving

Ex: I forgot meeting him. (Câu này nghĩa là tôi đã gặp anh ta rồi nhưng không nhớ là mình đã gặp)

Regret + to V: tiếc nuối khi làm gì (thường là thông báo cho ai đó một tin không tốt)

Ex: I regret to tell you that the match has been cancelled.

Regret + Ving: Hối hận là đã làm gì

Ex: I regret telling him my problem.(tôi hối tiếc là đã nói cho anh ta biết về khó khăn của tôi.)

Remember/Forget/Regret V – ing: một việc đã xảy ra

To-infinitive: một việc chưa xảy ra/ cần phải làm

Try V – ing: thử làm một việc gì

To – infinitive: cố gắng làm một việc gì

Need/want/require V – ing (need + to be + Vpp): mang nghĩa bị động (chủ ngữ chỉ vật)

To – infinitive: mang nghĩa chủ động (chủ ngữ chỉ người)

Like/Dislike/Prefer/Hate/Detest V – ing: thích/ghét thật sự

To-infinitive: thích vì cho là tốt nên làm

Prefer + V-ing to V-ing: thích cái gì hơn cái gì

Feel like + V- ing: thích cái gì đó

Advise, recommend, allow, permit O + To infi

V- ing

Advise/allow/recommend/permit/forbid + O + to Infinitive

Advise/allow/recommend/permit (no Object) + Gerund (V-ing )

Go on + to inf = move to something different

Go on + gerund = continue doing the same thing

Mean (meaning 'intend')+ to infinitive: I mean to get to the top by sunrise.

Mean {meaning 'involve' (used only with an impersonal subject)} + the gerund:

He is determined to get a seat even if it means standing in a queue all night.

Prefer to do and prefer doing

\*'prefer to (do)' or 'prefer ~ing' (what you prefer in general):

\* I don't like cities. I prefer to live in the country. or I prefer living in the country

The differences in structure after prefer. We say:

- Prefer sth to sth else. Or prefer doing sth to doing sth else.

But prefer to do sth rather than (do) sth else.

Ex: \* I prefer this coat to the coat you were wearing yesterday.

\* I prefer driving to travelling by train.

but \* I prefer to drive rather than travel by train.

\* Ann prefers to live in the country rather than (live) in a city.

Would prefer (I'd prefer...) (what somebody wants in a particular situation not in general):

\* 'Would you prefer tea or coffee?' 'Coffee, please.'

We say 'would prefer to do' (not 'doing'):

\* 'Shall we go by train?' 'Well, I'd prefer to go by car.' (not 'I'd prefer going')

\* I'd prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema.

Verbs + possessive adjective/pronoun object + gerund

Would you mind + V- ing?

Would you mind if + S + past Subjunctive (V2/ed)…?

Begin, start, continue + To inf /V – ing

EXERCISES:

Put the verbs in brackets into the correct form (gerund , infinitive, participle).

* 1. I caught him (climb) \_\_\_\_\_ over my wall. I asked him (explain) \_\_\_\_\_ but he refused (say) \_\_\_\_\_ anything, so in the end I had (let) \_\_\_\_\_ him (go) \_\_\_\_\_.
  2. When at last I succeeded in (convince) \_\_\_\_\_ him that I wanted (get) \_\_\_\_\_ home quickly he put his foot on the accelerator and I felt the car (leap) \_\_\_\_\_ forward.
  3. I'm not used to (drive) \_\_\_\_\_on the left.   
     When you see everyone else (do) \_\_\_\_ it you'll find it quite easy (do) \_\_\_\_\_yourself.
  4. It is pleasant (sit) \_\_\_\_\_by the fire at night and (hear) \_\_\_\_\_the wind (howl) \_\_\_\_\_outside.
  5. There was no way of (get) \_\_\_\_\_out of the building except by (climb) \_\_\_\_\_down a rope and Ann was too terrified (do) \_\_\_\_\_this.
  6. We heard the engines (roar) \_\_\_\_\_as the plane began (move) \_\_\_\_\_ and we saw the people on the ground (wave) \_\_\_\_\_good-bye.
  7. It's no good (write) \_\_\_\_\_ to him; he never answers letters. The only thing (do) \_\_\_\_\_ is (go)\_\_\_\_\_ and (see) \_\_\_\_\_him.
  8. Why did you go all round the field instead of (walk) \_\_\_\_\_ across it?   
     I didn't like (cross) \_\_\_\_\_it because of the bull. I never see a bull without (think) \_\_\_\_\_that it wants (chase) \_\_\_\_\_ me.
  9. The people in the flat below seem (be) \_\_\_\_\_ having a party. You can hear the champagne corks (thud)\_\_\_\_\_ against their ceiling.
  10. I don't like (get) \_\_\_\_\_bills but when I do get them I like (pay) \_\_\_\_\_them promptly.
  11. Ask him (come) \_\_\_\_\_in. Don't keep him (stand) \_\_\_\_\_at the door.
  12. The boys next door used (like) \_\_\_\_\_(make) \_\_\_\_\_ and (fly) \_\_\_\_\_ model aero planes, but they seem to have stopped (do) \_\_\_\_\_ that now.
  13. I knew I wasn't the first (arrive)\_\_\_\_\_, for I saw smoke (rise) \_\_\_\_\_from the chimney.
  14. We watched the men (saw) \_\_\_\_\_the tree and as we were walking away heard it (fall) \_\_\_\_\_with a tremendous crash.
  15. I hate (see) \_\_\_\_\_a child (cry) \_\_\_\_\_.
  16. We watched the children (jump) \_\_\_\_\_from a window and (fall) \_\_\_\_\_into a blanket held by the people below.
  17. It is very unpleasant (wake) \_\_\_\_\_ up and (hear) \_\_\_\_\_ the rain (beat) \_\_\_\_\_on the windows.
  18. He saw the lorry (begin) \_\_\_\_\_ (roll) \_\_\_\_\_ forwards but he was too far away (do) \_\_\_\_\_ anything (stop) \_\_\_\_\_it.
  19. There are people who can't help (laugh) \_\_\_\_\_when they see someone (slip) \_\_\_\_\_on a banana skin.
  20. I prefer (drive) \_\_\_\_\_ to (be driven) \_\_\_\_\_.

II. Multiple choices

1. All the passengers were made \_\_\_\_\_\_\_\_ their seat belts during the turbulence.

a. buckle b. to buckle c. buckling d. for buckling.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_ good ice cream, youneed touse a lot of cream.

a. Make b. Making c. To make d. For make

3. I got my friend \_\_\_\_\_\_\_\_ her car for the weekend.

a. tolet me toborrow b. to let me borrow

c. let me borrow d. let me to borrow

4. How can youlet such a silly incident \_\_\_\_\_\_\_\_ your friendship?

a. wreck b. to wreck c. wrecking d. that wrecks

5. ‘How about going to the theater?' 'OK,' but I would rather \_\_\_\_\_\_ a concert.'

a. attend b. to attend c. attending d. have attended

6. The skiers would rather \_\_\_\_\_\_\_\_ through the mountains than go by bus.

a. to travel on train b. traveled by train

c. travel by train d. traveling by the train

7. If we leave now for our trip, we can drive half the distance before we stop \_\_\_ lunch.

a. having b. to have c. having had d. for having

8. The examiner made us \_\_\_ our identification in order to be admitted to the test center.

a. show b. showing c. to show d. showed

9. As we entered the room, we saw a rat \_\_\_\_\_\_\_\_ towards a hole in the skirting board.

a. scamper b. to scamper c. scampering d. was scampering

10. I remember \_\_\_\_\_\_\_\_ to Paris when I was a very small child.

a. to be taken b. to take c. being taken d. taking

11. My parents wouldn't \_\_\_\_\_\_\_ to the party.

a. allow me go b. allow me to go c. allow me going d. allow to go

12. We are going to have my house \_\_\_\_\_\_\_ tomorrow morning.

a. paint b. painting c. painted d. to be painted

13. We hope that the students themselves will enjoy \_\_\_\_\_\_ part in the projects.

a. to take b. taking c. to be taken d. being taken

14. Sally's low test scores kept her from \_\_\_\_\_\_\_ to the university.

a. admitting b. to admit c. to be admitted d. being admitted

15. Are yousure youtold me about the party? I don't recall \_\_\_\_\_\_\_ about it.

a. having told b. to have told c. having been told d. to have been told

16. I meant to get up early but I forgot \_\_\_\_\_\_\_ up my alarm clock.

a. wind b. to wind c. wind d. wound

17. Look at the state of the gate. It needs \_\_\_\_\_\_\_\_ as soon as possible.

a. to repair b. repairing c. being repaired d. be repaired

18. Alice didn't expect \_\_\_\_\_\_\_\_ to Bill's party.

a. asking b. being asked c. to ask d. to be asked

19. We asked \_\_\_\_\_\_\_\_ the piano so early in the morning, but she won't.

a. Marie to stop playing b. Marie stop to play

c. that Marie stops playing d. Marie to stop to play

20. A good teacher makes her students \_\_\_\_\_\_\_\_ the world from new perspectives.

a. to view b. view c. to be viewed d. viewing

ANSWER:

I. Put the verbs in brackets into the correct form (gerund , infinitive, participle).

* + 1. climbing, to explain, to say, to let, go
    2. convincing, to get, leap
    3. driving, doing, to do
    4. to sit, (to) hear, howling
    5. getting, climbing, to do
    6. roar/roaring, to move/moving, waving
    7. writing, to do, to go, see
    8. walking, to cross, thinking, to chase
    9. to be having, thudding
    10. getting, to pay
    11. to come, standing
    12. to like making and flying . . . doing
    13. to arrive, rising
    14. sawing, fall/falling
    15. to see/seeing, crying/cry
    16. jump/jumping, fall/falling
    17. to wake, (to) hear, beating
    18. beginning to roll/begin to roll/begin rolling, to do, to stop
    19. laughing, slipping/slip
    20. driving, being driven

II. Multiple choices

1. B. 2. C. 3. B 4. A. 5. A. 6. C. 7. B. 8. A 9. C. 10. C.

11. B. 12. C. 13. B. 14. D. 15. C. 16. B. 17. B. 18. D. 19. A. 20. B.