**MORE EXERCISE 4 – English 11**

**A. NỘI DUNG**

**I. PRONUNCIATION:**

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

1. A. attempts **B. shares /z/ => /s/**  C. looks D. beliefs
2. **A. candle /æ/ => /eɪ/** B. cake C. decorate D. celebration

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

1. A. marriage B. special C. attitude **D. appreciate**

*Chọn D nhấn âm* ***2=> 1***

1. **A. milestone** B. relationship C. experience D. direct

*Chọn A nhấn âm 1=> 2*

**II. GRAMMAR & WORD FORM**

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

1. Steve thought his \_\_\_\_\_\_\_\_ with Helen was changing.

A. relate B. relative C. related **D. relationship**

*Sau tính từ sở hữu + danh từ*

*Steve nghĩ rằng mối quan hệ của anh với Helen đang thay đổi.*

1. We’ve recently found out that John is a distant \_\_\_\_\_\_\_\_ of ours.

A. relate B. **relative** C. relatively D. relationship

*Relative (n) => A distant relative : người bà con xa, người họ hàng xa*

*Gần đây chúng tôi đã phát hiện ra rằng John là họ hàng xa của chúng tôi.*

1. The**\_\_\_\_\_\_\_\_** between the police and the local community has improved.

A. relate B. relativeC. relatively **D. relationship**

*Sau a/ an/ the + N (danh từ)*

*Mối quan hệ giữa cảnh sát và người dân địa phương đã được cải thiện.*

1. He has become \_\_\_\_\_\_\_\_ as an artist.

A. celebrate **B. celebrated** C. celebratory D. celebration

*Sau become + adj => Chọn B celebrated =* [*famous*](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/famous)*for some*[*special*](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/special)[*quality*](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/quality)*or*[*ability*](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/ability)

*Anh ấy đã trở nên nổi tiếng như một nghệ sĩ.*

1. There are many meaningful \_\_\_\_\_\_\_\_ in China.

A. celebrated B. celebration **C. celebrations** D. celebratory

*Sau Adj (meaningful) + Danh từ , mà there are + danh từ số nhiều, nên chọn đáp án C*

*Có rất nhiều lễ kỷ niệm ý nghĩa ở Trung Quốc.*

1. I want our house more beautiful at Christmas. We need to find a \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. decorate **B. decorator** C. decoration D. decorative

*Sau a/ an/ the + danh từ - Dịch nghĩa: Tôi muốn ngôi nhà của chúng tôi đẹp hơn vào dịp Giáng sinh.*

*Chúng tôi cần tìm một người trang trí*

1. Customers are not allowed \_\_\_\_\_\_\_\_ here.

A. smoking **B. to smoke** C. to smoking D. smoke

*Allow + Ving*

***Be allowed + to V => chọn B: Khách hàng không được phép hút thuốc tại đây.***

1. I tried \_\_\_\_\_\_\_\_ the bus, but I missed it.

**A. to catch** B. catching C. to be caught D. being caught

*Try + to V: cố gắng => Tôi đã cố gắng đón xe buýt, nhưng tôi đã lỡ chuyến xe.*

1. Jack got into trouble when he refused \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ his brifcase for the customs officer.

A. opening B. being opened **C. to open** D. to be opened

*Sau refuse + to V => chọn C vì D là câu bị động, ko hợp nghĩa*

*Tạm dịch : Jack gặp rắc rối khi từ chối mở cặp của anh ta cho nhân viên hải quan (kiểm tra)*

1. We would like \_\_\_\_\_\_\_\_ to the President’s reception, but we weren’t.

A. having invited B. having been invited

C. to have invited **D. to have been invited**

*Sau would like + to V ( bị động) : muốn được mời => chọn D*

*Chúng tôi muốn được mời đến dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống, nhưng chúng tôi đã không được mời*

1. John had agreed \_\_\_\_\_\_\_\_ me in his office.

**A. to meet** B. meeting C. to be met D. being met

*Sau agree + to V. Dịch nghĩa: John đã đồng ý gặp tôi trong văn phòng của anh ấy.*

1. The man wanted to avoid \_\_\_\_\_\_\_\_ on security cameras.

A. to see B. seeing C. to be seen **D. being seen**

*Sau avoid + Ving ( và vì câu bị động nên chọn D: being seen)*

*Người đàn ông muốn* ***tránh bị nhìn thấy*** *trên camera an ninh.*

1. Peter \_\_\_\_\_\_\_\_ to go in for the exam.

A. avoided B. let C. advised **D. decided + to V**

*Avoid + ving let + O +V1 advise + O + to V*

1. Will you remind me \_\_\_\_\_\_\_\_ this letter at the post office?

**A. to post** B. posting C. posted D. being posted

**Remind + O + to V**

1. He \_\_\_\_ his job last month and since then he \_\_\_\_\_ out of work.

A. lost/ was B. has lost/ was C. was lost/ has been **D. lost/ has been**

*Hiện tại hoàn thành Since QKĐ*

1. He \_\_\_\_\_\_\_\_ his homework before he \_\_\_\_\_\_\_ to the cinema.

**A. had done/ went** B. did/ goes C. has done/ went D. did/ had gone

*QKHT (had + V3/ed) +* ***before*** *+ QKĐ (V2/ed)*

1. This time yesterday they \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the train on their way to Paris.

A. sit B. have sit **C. were sitting** D. to sit

*Dấu hiệu: at that time, this time, thời gian cụ thể + trạng từ qkhứ => Qk tiếp diễn*

1. Ronald Reagan \_\_\_\_\_ a Hollywood actor before he \_\_\_\_\_ President of the United States.

A. had been / had become B. was / had become

**C. had been / became** D. has been / becomes

*QKHT (had + V3/ed) +* ***before*** *+ QKĐ (V2/ed)*

1. They \_\_\_\_\_\_\_\_ so tired because they \_\_\_\_\_\_\_\_ well the night before.

A. have been / haven’t slept **B. were / hadn’t slept**

C. had been / didn’t sleep D. are / hadn’t slept

*Dịch nghĩa: Họ đã rất mệt mỏi vì họ đã ngủ không ngon vào đêm hôm trước.*

*( Hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ dùng Quá Khứ Hoàn Thành, hành động xảy ra sau chia qkhứ đơn)*

***Choose the option that best completes each of the following exchanges***

1. Mary: Let’s buy this purple purse for Mum! - Tom: \_\_\_\_\_\_\_\_

A. Yes, you’re right. B. Fine. Thanks! C. No, it suits her. **D. Good idea!**

*Chọn D vì hợp nghĩa: Mary: Hãy mua chiếc ví màu tím này cho Mẹ! - Tom: Ý kiến hay đấy!*

1. Tom: Can I have some more meat? - Kyle: \_\_\_\_\_\_\_\_

A. It’s delicious. B. Enjoy your meal. C. No, it’s my round **D. Help yourself.**

*Chọn D vì hợp nghĩa:*Tom: Tôi có thể ăn thêm ít thịt không? - Kyle: Cứ thoải mái ( cứ tự nhiên)

***Choose the underlined part that needs correction in each of the following sentences:***

1. Travelling (A) to (B) other parts of (C) the country makes you **(D) to love** your country more.

*Make + O + V1 , nên chọn D (to love 🡪 love)*

1. When her (A) family and friends finish (B) singing, Lisa **(C) blows up** the candles (D) on the cake. (blows up 🡪 blows out) thổi nến
2. Most **(A) marrying** couples in (B) the United States (C) celebrate wedding anniversaries (D) each year. (marrying 🡪 married)

*Hầu hết các cặp vợ chồng đã kết hôn ở Hoa Kỳ thường tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới mỗi năm.*

1. We (A) haven’t played football (B) together (C) since we **(D) have finished** the summer course last month.

*Chọn D sửa thành finished (vì sau since + QKĐ)*

1. We (A) always feel **(B) safely** and (C) secure (D) in our family.

*feel + adj, nên sửa safely => safe*

**B. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU**

- Các em nghiên cứu tài liệu và tự học

- Các trọng tâm ngữ pháp cần nắm:

\* Cách đọc Vs,es, cách phát âm, dấu nhấn trong unit 3

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

\* Cách chia thì ( có gợi ý: since, before, after...)

\* Word form

**C. NHIỆM VỤ**

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

- Học từ vựng unit 3 – Reading

**D. DẶN DÒ**

Tiết offline kế tiếp thầy / cô sẽ cung cấp đáp án và lời giải chi tiết phần MORE EXERCISE 4