**KEY- MORE EXERCISE 5 – English 11**

**A. NỘI DUNG**

**I. PRONUNCIATION:**

***Choose the word that has the underlined letter pronounced differently from that of the others.***

1. **A. extended** B. skipped C. pronounced D.watched

 *Chọn A phát âm /*ɪ*d/ còn lại /t/*

1. A. college **B. comfort** C. hospital D. problem

*Chọn B phát âm /* ʌ */ còn lại /* ɒ */*

***Choose the word that has different stress pattern from others.***

1. A. advantage B. disaster **C. orphanage** D. vacation

 *Chọn C nhấn âm 1 còn lại 2*

1. A. understand **B. mountainous** C. overcome D. volunteer

 *Chọn B nhấn âm 1 còn lại 3*

1. **A. voluntary**  B. remote C. provide D. participate

 *Chọn A nhấn âm 1 còn lại 2*

**II. GRAMMAR & WORD FORM**

***Choose the correct answer that best fits the blank or is closest in meaning to the given sentence:***

1. They live in a warm \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ house.

A. comfortably **B. comfortable** C. comfort D. uncomfortable

*- Trước danh từ “house” + adj . Dịch nghĩa: Họ sống trong một ngôi nhà ấm cúng đầy đủ tiện nghi.*

1. I couldn’t sleep because the bed was so \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. comfort B. comfortable **C. uncomfortable** D. comfortably

*- Sau be + adj. Dịch nghĩa: Tôi không thể ngủ được vì chiếc giường không thoải mái này.*

1. She seemed intelligent and well- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 A. educate **B. educated** C. education D. educational

*- Adj + and + Adj. Dịch nghĩa: Cô ấy có vẻ thông minh và được giáo dục tốt*

1. She also hopes her children will get a good \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 A. educate B. educated **C. education**  D. educational

*- Sau adj (good) + N*

1. I don’t think watching TV is always \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.**
A. educate B. educated C. education **D. educational**

*- Sau be +adj ( educational: mang tính giáo dục)*

1. These \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ come from a high school near here.

 A. volunteer **B. volunteers** C. voluntary D. voluntarily

*- These + N số nhiều. Dịch nghĩa: Những tình nguyện viên này đến từ một trường trung học gần đây.*

1. Ann always \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to help me. She is really a good friend.

A. volunteer **B. volunteers** C. voluntary D. voluntarily

*- Ann (là chủ ngữ số ít) + Vs ( note: volunteer (v) & (n) 1) tình nguyện 2) người tình nguyện)*

*-* *Ann luôn tình nguyện giúp đỡ tôi. Cô ấy thực sự là một người bạn tốt.*

1. The offer was entirely \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. volunteer B. volunteers **C. voluntary** D. voluntarily

*- Động từ be + trạng từ (entirely) + adj*

1. The local authority asked for a \_\_\_\_\_\_\_ contribution from the community to repair roads and bridges.

A. volunteer B. volunteers **C. voluntary** D. voluntarily

*- Sau a + adj + N (contribution)*

*- Chính quyền địa phương yêu cầu cộng đồng tự nguyện đóng góp để sửa chữa cầu đường.*

1. The city is building new housing for the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_who are old and have no children.
**A. elderly** B. orphan C. voluntary D. deaf

 *- Thành phố đang xây dựng khu nhà ở mới cho người già không còn con cái. ( the elderly: người già)*

1. The houses of the \_\_\_\_\_ are generally larger than those of the \_\_\_\_\_\_\_.
**A. rich/ poor** B. poor/ rich C. deaf/ dumb D. dumb/ deaf

 - Những ngôi nhà của người giàu thường lớn hơn những ngôi nhà của người nghèo.

1. The doctor dedicated his time to curing the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the country.

A. dead B. homeless **C. sick**  D. unemployed

 *Cure = to make someone*[*healthy*](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/healthy)*again: làm cho ai đó khỏe mạnh trở lại*

*Bác sĩ đã dành thời gian của mình để cứu chữa những người bệnh.*

1. She said she was planning to give her house to a charity for the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **A. homeless** B. rich C. literate D. employed

*Cô ấy nói rằng cô ấy đang lên kế hoạch tặng ngôi nhà của mình cho một tổ chức từ thiện cho những* ***người vô gia cư***

1. There are special Olympics for  the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, such as those who are blind or in wheelchairs.
A. sick B. poor **C. disabled** D. homeless

*The disabled (n): người tàn tật*

1. My brother often \_\_\_\_\_\_\_\_ the lawns when he has free time.

 A. cuts B. cleans **C. mows** D. plays

 *Anh trai tôi thường cắt cỏ khi rảnh rỗi. ( mow the lawn: cắt cỏ)*

1. We shouldn’t make fun of the\_\_\_\_\_\_\_\_.

 A. remote **B. handicapped** C. difficulty D. martyr

 *The handicapped: người khuyết tật.=> Chúng ta không nên chế giễu những người khuyết tật*

1. Talking to you is a great \_\_\_\_\_\_\_\_to me. I feel much better now

 A. game B. problem **C. comfort (n)** D. interest

 *- Được nói chuyện với bạn là một niềm an ủi lớn lao đối với tôi. Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.*

1. Don’t just put the blame on him. You should give \_\_\_\_\_ and comfort to help him overcome his troubles.

 A. way B. room C. call **D. care**

 *- Đừng chỉ đổ lỗi cho anh ấy. Bạn nên quan tâm và an ủi để giúp anh ấy vượt qua những muộn phiền.*

1. We will come to visit a (n) \_\_\_\_\_\_\_\_tomorrow. We want to help parentless children.

 A. centre B. camp C. club **D. orphanage**

 *Chúng tôi sẽ đến thăm một* ***trại trẻ mồ côi*** *vào ngày mai. Chúng tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.*

 ***Find the one error (A, B, C or D) in each sentence and then correct it:***

1. I (A) think (B) it is a waste (C) of time **(D) play** computer games. **=> playing**
* *a waste of time + ving : lãng phí thời gian làm gì đó.*
1. He stopped **(A) to smoke** because it (B) is harmful to (C) his (D) health. **=> smoking**

***- Stop****+****V-ing****: dừng hẳn, từ bỏ việc đang làm.  Anh ấy bỏ hút thuốc vì nó có hại cho sức khỏe của anh ấy.*

 ***- Stop****+ to****V****: dừng việc đang làm để làm việc khác.*

1. You (A) had better **(B) learning** (C) a foreign language before (D) applying for a job. => **learn**

 *- Sau would rather, had better + V1*

1. (A) Approximately 70 percent (B) of all parents let (C) their children **(D) to attend** school. => **attend**

 *- Sau make, let + O + V1*

1. What are the (A) rewards (B) of helping **(C) disadvantage** or (D) handicapped children?
* *Chọn C => sửa disadvantaged (adj).*
* *Phần thưởng giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật là gì?*
1. I (A) can’t come with you (B) because I **(C) am not** finished my lesson (D) yet.

*- Dấu hiệu not..yet ( hiện tại hoàn thành) => haven’t*

**B. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU**

 - Các em nghiên cứu tài liệu và tự học

 - Các trọng tâm ngữ pháp cần nắm:

 \* Cách đọc Ved, cách phát âm, dấu nhấn trong unit 4

 \* Word form & Vocabulary

 \* Dạng của động từ ( Ving/ To V/ V bare infinitive)

 \* Chia thì

**C. NHIỆM VỤ**

 - Các em nghiên cứu tài liệu trong tiết học offline và làm bài tập đầy đủ

 - Học từ vựng unit 4 – Reading

**D. DẶN DÒ**

Tiết offline kế tiếp thầy / cô sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết phần MORE EXERCISE 5