**TEACHING PLANS FROM MARCH 30th TO April 5th**

**adverb clauses of concession**

**1. Conjunctions (Liên từ) : mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ; thường được giới thiệu bởi một trong các liên từ : although (mặc dù), even though (mặc dù), hay though (mặc dù).**

e.g.:    Although it's raining , Phi goes to the fields.

(Mặc dù trời đang mưa, Phi vẫn đi ra đồng.)

The workers go on working even though it’s getting dark.

(Công nhân tiếp tục làm việc dù trời đang tối dần).

Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính, nhưng chú ý dấu phẩy: nếu mệnh đề chỉ nhượng bộ đứng trước, phải có dấu phẩy.

e.g.: Phi goes to the fields although it's raining.

**2. Other patterns (Mẫu câu khác): ngoài although, even though và though, mệnh đề chỉ nhượng bộ còn có những cấu trúc khác:**

**HOWEVER + ADJ. / ADV. + S + (may) + V**,

e.g.: Although he’s famous, Mr John is very humble.

(Mặc dù nổi tiếng, ông John rất khiêm tốn.)

- However famous he is, Mr John is very humble.

Even though Pete practices hard, he can't pass the driving test.

(Dù tập luyện vất vả, Pete không đậu kì thi lái xe)

- However hard Pete practices/ may practice, he can’t pass the driving test.

**ADJECTIVE / ADVERB + AS / THOUGH + S + (may) + V**

e.g.: Famous as he may be, he’s very humble.

Hard though he may practice, he can’t pass...

**NO MATTER + TỪ HỎI +( adj !adv) + S + V,**

e.g.: No matter how famous he is, Mr. John is very humble.

No matter how hard Pete practices, he can’t pass the driving test. No matter what he said, he’s always your brother.

(Dù anh ấy nói gì đi nữa, anh ấy luôn luôn là anh của bạn.)

**REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ). Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:**

**3. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ).**

Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:

DESPITE (MẶC DÙ)

IN SPITE OF ( MẶC DÙ)

REGARDLESS OF ( MẶC DÙ)

 Mệnh đề chỉ nhượng bộ có cấu trúc:

a) ....... , though + pronoun  + be+ adjective

⟹ despite + poss.adj + noun

b) ........, though + noun + be+ adjective

⟹ despite + the + adjective + noun.

c) ......, though +S +V + O/A

⟹ ...... despite + gerund + O/A

Chú ý: Ở mẫu này hai chủ từ phải cùng chỉ một người, sự việc.

EXERCISE:

1. Although he is sick, he goes to school.

🡪 In spite of …………………………………………………………………………………………………………..

2. Although he got up early, he was late for the first train.

🡪 In spite ……………………………………………………………………………………………………………...

3. Although English grammar is difficult, we like to study it.

🡪 In spite ……………………………………………………………………………………………………………...

4. Although he is an excellent doctor, he can’t cure lever cancer.

🡪 Despite ……………………………………………………………………………………………………………..

5. Although my friend doesn’t have enough money, she wants to buy that new car.

🡪 Despite ………………………………………………………………

6. Although Mai didn’t speak English well, she decided to live in London.

🡪 In spite ……………………………………………………………………………………………………………...