**MORE EXERCISE 17**

1. **NỘI DUNG**

***Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.***

1. A. sponsored /d/ B. participated /id/ C. happened /d/ D. doubled /d/
2. A. stays /z/ B. steals /z/ C. tells /z/ D. talks /s/
3. A. competition /ə/ B. competitor /e/ C. contest /e/ D. question /e/
4. A. announce /ə/ B. annual /æ/ C. award /ə/ D. among /ə/

***Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.***

1. A. problem       1       B. sponsor        1 C. wonderful     1 D. enjoy 2
2. A. announce     2         B. annual          1 C. award      2       D. among 2
3. A. athletics       2       B. marathon     1 C. faithfully        1 D. smoothly 1
4. A. compete       2        B. award        2              C. represent         3                 D. encourage 2

***Choose the word or phrase that best fits the blank, or that best explains the underlined part in each sentence.***

1. The teacher explained the competition’s rules \_\_\_\_\_\_\_ the students very carefully.

A. to                       B. with.                        C. for              D. about

*Explain ….to: giải thích*

1. The competition was \_\_\_\_\_\_\_ by the Students' Parents Society.

 A. bought B. called C. sponsored D. encouraged

*Cuộc thi được Hội Phụ huynh Học sinh tài trợ .*

1. A string of defeats has failed to break the team’s \_\_\_\_\_\_\_.

 A. spirits                 B. efforts          C. works            D. methods

*Một chuỗi thất bại đã không thể phá vỡ tinh thần của đội.*

1. He was considered “the Man of the Match” because he had \_\_\_\_\_\_\_ three goals in that match.

A. won B. succeeded C. picked D. scored

*Anh ấy được coi là “Người đàn ông của trận đấu” vì anh ấy đã ghi ba bàn thắng trong trận đấu đó.*

1. He\_\_\_\_\_\_\_ his poem in front of the whole school.

A. dedicated             B. recited         C. said              D. delivered

*Cậu ta đọc (thuộc lòng) bài thơ trước toàn trường.*

1. I would like to take part in the competitions like these?

A. contests B. rivals C. participation D. races

*competition = contest: cuộc thi*

1. The purpose of the contest is to stimulate the spirits of playing sports among students.

A. prevent B. rise C. encourage D. influence

*stimulate = encourage: khích lệ, động viên*

1. They quickly read the questions and tried to find out the answers.

A. complete            B. guess           C. offer                          D. discover

*find out = discover: khám phá/ tìm ra*

1. The transition from school to work does not happen smoothly to everybody.

A. full of troubles B. with problems C. plenty of challenges D. without difficulties

*smoothly = without difficulties: dễ dàng*

1. Everyone was attracted by her graceful \_\_\_\_\_\_\_.

A. perform B. performing C. performance D. performer

Adj + N + nghĩa 🡪 C

*Mọi người đều bị thu hút bởi màn trình diễn duyên dáng của cô ấy.*

1. The company must reduce costs to compete\_\_\_\_\_\_\_.

A. effect B. affect C. effective D. effectively

*V + adv 🡪 D*

1. Thanks to the \_\_\_\_\_\_\_ among producers, customers can buy goods with low prices.

 A. compete B. competitor C. competitive D. competition

 *The + N + nghĩa 🡪 D*

*Nhờ vào sự cạnh tranh giữa những nhà sản xuất mà khách hàng mua được hàng hóa với giá thấp.*

1. Do not write anything until the instructor finishes his \_\_\_\_\_\_\_.

A. explain B. explanatory C. explanation D. explainer

*Possessive adj ( my , your, his…..) + N + nghĩa 🡪 C*

*Không viết gì cho đến khi người hướng dẫn giải thích xong*

1. The trainer made a public \_\_\_\_\_\_\_ for the team’s poor performance.

A. apologize B. apologizing C. apology D. apologist

*A/ an/ the + adj + N + ( nghĩa) 🡪 C*

*Huấn luyện viên đã đưa ra lời xin lỗi công khai về màn trình diễn kém cỏi của đội.*

1. How many\_\_\_\_\_\_\_ are there in the competition?

A. participative B. participants C. participates D. participation

*How many + plural countable noun 🡪 B*

Participant : người tham gia

1. **Nam:** “Would you like to take part in that the English Song Contest, Phuc?” **Phuc:** “\_\_\_\_\_\_\_.”

A. Yes, I could. B. No, I don’t. C. So, I like. D. Well, I’d love to

*Bạn có muốn tham gia cuộc thi hát tiếng Anh đó không Phúc?*

*Vâng, tôi rất thích.*

1. Lan: What do you think of the General Knowledge Quiz?

Nga:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . It’s an opportunity to test my general knowledge.

A. Yes, that’s right B. Oh, it’s great C. It’s not a good idea. D. Ok, I don’t agree

*Bạn nghĩ gì về cuộc thi kiến ​​thức phổ thông?*

*À nó thật tuyệt. Đó là cơ hội để kiểm tra kiến thức phổ thông của tôi.*

**Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting:**

1. You can (A) congratulate (B) yourself (C) about (D) having done an excellent job.

*Congratulate sb on doing sth*

1. The police (A) stopped (A) people (B) against (C) entering the area where (D) there has been a landslide.

*Stop sb from doing sth*

1. Boarding schools warned (A) their students (B) against (C) to go to school (D) during the flu epidemic.

*Warn sb against doing sth 🡪 going*

1. My brother (A) has always dreamed (B) to be a (C) famous (D) film star.

*Dream of doing sth 🡪 being*

1. Who (A) suggested (B) come (C) here for (D) the picnic?

*Suggest + V-ing 🡪 coming*

**B. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU**

Sau bài tập này các em cần nắm được:

**-** Cách phát âm, dấu nhân, từ đồng nghĩa, nghĩa của những từ mới trong unit 6.

**-** Cách sử dụng word form, giới từ

- Cách sử dụng reported speech with gerund

**C. NHIỆM VỤ**

Các em làm bài tập trong tiết offline. Ngay khi hết tiết thì gửi đáp án cho thầy/ cô

**D. DẶN DÒ**

Tiết offline kế tiếp, thầy/ cô sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết.