**KEY - MORE EXERCISE 6 – English 11**

**A. NỘI DUNG**

**I. PRONUNCIATION**

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

1. **A. volunteer** B. under C. adult D. such

*Chọn A phát âm /ə/ còn lại âm /ʌ/*

1. A. different B. literacy C. perform **D. experience**

*Chọn D phát âm /ɪə/ còn lại âm /ə/*

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

1. A. celebrate 1 B. charity 1 C. organize 1 **D. disadvantage 3**
2. A. donate 2 B. disabled 2 **C. comfort 1** D. retire 2
3. **A. organization 4** B. overcome 3 C. education 3 D. volunteer 3

**II. VOCABULARY and GRAMMAR**

***Choose the word(s) that is CLOSEST in meaning to the underlined word(s)***

1. She had never imagined being able to visit such remote countries.

A. foreign **B. far away** C. friendly D. desolate

 *Remote ( adj): xa xôi, hẻo lánh = far away from places where other people live*

1. A bank has promised a donation of $24 million toward the disaster fund.

A. connection B. addition **C. contribution** D. provision

 *- donation (n): sự quyên góp = contribution.*

 *- Một ngân hàng đã hứa quyên góp 24 triệu đô la cho quỹ thiên tai.*

1. Some high school students take part in helping the handicapped.

 **A. participate** B. compete C. experience D. support

 *- take part in: tham gia, tham dự = participate in*

 *- Một số học sinh trung học tham gia giúp đỡ người khuyết tật.*

1. Try to overcome your shyness if you want to be successful in an interview.

A. get along B. get on C. get off **D. get over**

 - overcome = get over: vượt qua

 *- Hãy cố gắng vượt qua sự nhút nhát của bạn nếu bạn muốn thành công trong một cuộc phỏng vấn.*

1. Peter is busy mowing the lawn so he cannot answer the phone.
A. cutting the lawn with a knife B. cutting the lawn with a pair of scissors

 C. cutting the lawn with a sickle **D. cutting the lawn with a machine**

 - *Mow the lawn: cắt cỏ bằng máy*

 *- Peter đang bận cắt cỏ nên không thể nghe điện thoại.*

 *A. cắt cỏ bằng dao B. cắt cỏ bằng kéo C. cắt cỏ bằng liềm D. cắt cỏ bằng máy*

 ***Choose the word(s) that is OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)***

1. Most of these specialized schools are provided by voluntary organizations.

**A. obligatory** B. optional C. intended D. willing

*- Voluntary (adj): tự nguyện # obligatory (adj): bắt buộc*

1. Most folks are about as happy as they make up their minds to be.

A. joyful B. cheerful C. pleasant **D. miserable**

 *Miserable (adj) = very unhappy or uncomfortable # happy*

1. A falling mortality rate led to a gradual increase in the proportion of the aged in the population.

 A. the handicapped B. the disadvantaged **C. the young** D. the orphaned

 *A. người tàn tật B. người có hoàn cảnh khó khăn C. người trẻ tuổi D. trẻ mồ côi*

 *- The aged ( người già) # the young*

***Choose the correct answer to each of the following question***

1. Are you sure you told me? I don't recall \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ about it.

A. having told B. to have told **C. having been told**  D. to have been told

 - Sau recall + Ving ( để nhấn mạnh hành động ” đã được kể” => having been +v3/ed)

 *- Bạn có chắc là bạn đã nói với tôi? Tôi không nhớ* ***đã được kể*** *về nó.*

1. I've heard a lot about Dr. James, and I'm looking forward \_\_\_\_\_\_\_ his talk tomorrow.

A. hear B. hearing C. to hear **D. to hearing**

 *- Look forward to + Ving ( = expect + to V) : trông mong, mong đợi*

1. I noticed a lorry \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ down the hill.

 A. to come B. came **C. coming** D. having come

*- Sau hear, see, watch, notice và các động từ tri giác khác theo sau bởi + O + V1/ Ving*

1. I observed a blue car \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ very fast towards the motorway.

A. having driven B. driven **C. driving** D. to drive

 *- Sau hear, see, watch, notice,* ***observe****và các động từ tri giác khác được theo sau bởi + O + V1/ Ving*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ it several times, he didn’t want to read it once again.

A. Reading B. To read C. To have read **D. Having read**

 *- Khi 2 chủ ngữ phải giống nhau, sử dụng phân từ hoàn thành (Having v3/ed) để diễn tả hành động xảy ra trước động từ của mệnh đề chính*

 *- Đã đọc nó vài lần, anh ấy không muốn đọc lại một lần nữa.*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ two hours over lunch, they left the restaurant.
A. Spending B. Spent C. After spend **D. Having spent**

*- sử dụng phân từ hoàn thành (Having v3/ed) để diễn tả hành động xảy ra trước động từ của mệnh đề chính*

 - *Sau khi ăn trưa hai tiếng đồng hồ, họ rời nhà hàng.*

1. They now regret \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ their son by providing too many material possessions.

**A. having spoiled** B. to have spoiled

C. having been spoiled D. to have been spoiled

 *- sau regret + having v3/ed ( perfect gerund) : danh động từ hoàn thành, để đề cập đến hành động trong quá khứ ( xảy ra trước động từ regret: tiếc, hối tiếc, hối hận)*

 - *Bây giờ họ hối hận vì đã chiều chuộng con trai của họ bằng cách cho nó quá nhiều của cải vật chất.*

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

1. “I love pop music.” - “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

A. Neither do I **B. So do I** C. No, I won’t D. Yes, I like it

*"Tôi yêu nhạc pop." - “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” Chọn B: tôi cũng vậy*

1. “I’m taking my end-of-term examination tomorrow.” - “\_\_\_\_\_\_\_\_\_!”

A. Good chance **B. Good luck**  C. Good time D. Good day

 *“Tôi sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ vào ngày mai.” => Chọn B: chúc may mắn*

***Choose the sentence (*A, B, C, or D*) which has the same meaning as the given one*.**

1. After fighting the fire for 12 hours, the firemen succeeded in putting it out.

A. The fireman managed in vain to put the fire out after a 12-hour fight.

**B. Having fought the fire for 12 hours, the firemen were able to put it out.**

C. The firemen wasted 12 hours putting the fire out.

D. Fighting the fire for 12 hours, the fire was put out.

 *- Khi 2 chủ ngữ phải giống nhau, sử dụng phân từ hoàn thành (Having v3/ed) để diễn tả hành động xảy ra trước động từ của mệnh đề chính*

*- Sau khi chữa cháy trong 12 giờ, các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy.*

1. He knew the city very well because he had spent his childhood there.

A. Knowing the city very well, he spent his childhood there.

B. Spending his childhood in the city, he knew it very well.

C. Despite having spent his childhood in the city, he didn’t know much about it.

**D. Having spent his childhood in the city, he knew it very well.**

*- Khi 2 chủ ngữ phải giống nhau, sử dụng phân từ hoàn thành (Having v3/ed) để diễn tả hành động xảy ra trước động từ của mệnh đề chính*

*=> Chọn D: nhấn mạnh hành động: Đã trải qua thời thơ ấu ở thành phố đó,nên anh ấy biết rất rõ nó.*

1. He asked “Why didn’t she take the final exam?”

 A. He asked why she took the final exam. B. He asked why didn’t she take the final exam.

 C. He asked why hadn’t she taken the final exam. **D. He asked me why she hadn’t taken the final exam.**

 *- Câu tường thuật dạng hỏi:* ***S + asked +O + từ hỏi + S + V lùi thì***

**III/ READING**

***Choose the word or phrase that best fits the blank space in the following passage:***

 Spring School is an (26) \_\_\_\_\_\_ school. It provides classes to (27) \_\_\_\_\_\_\_ children in Ho Chi Minh City. Around 30 street children live and study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

 Spring School requires (28) \_\_\_\_\_\_ to help organize their fundraising dinner held annually in June. This an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the (29) \_\_\_\_\_\_\_ hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are (30) \_\_\_\_\_ from February until July to help organize these events.

 It is hoped that more schools like Spring School with soon be found in other cities in Vietnam.

1. A. local B. formal C. famous **D. informal**

***-*** *sau an + adj + N (* ***an******i****nformal school)*

1. **A. disadvantaged** (tàn tật) B. good C. bad D. local
* *Spring school cung cấp những lớp học cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh*
1. A. students **B. volunteers** C. teachers D. adults
* *Spring School cần những tình nguyện viên giúp tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hàng năm vào tháng 6.*
1. A. large B. larger **C. largest** D. Enlarge

So sánh nhất the + adj ngắn + est

*Đây là một buổi tối thú vị mà ở đó các em nhảy múa, hát và chơi nhạc ở một trong những* ***khách sạn lớn nhất*** *thành phố Hồ Chí Minh.*

1. **A. required** B. require C. requires D. requiring
* ***V-ed:****tính từ mang nghĩa****bị động***

*Các tình nguyện viên được yêu cầu từ tháng 2 đến tháng 7 để giúp tổ chức những sự kiện này.*

**B. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU**

 - Các em nghiên cứu tài liệu và tự học

 - Các trọng tâm ngữ pháp cần nắm:

 \* Cách phát âm, dấu nhấn trong unit 4

 \* Vocabulary ( đồng nghĩa, trái nghĩa)

 \* Gerund and present participle (Ving)

 \* Perfect gerund and perfect participle ( Having v3/ed)

 \* Cloze text

**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 6