BÀI CHÉP K9

**UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL**

**2. Listen and Read**

NEW WORD

1/ **penpal** (n) bạn qua thư

2/ **to correspond with** /ˌkɒrəˈspɒnd/ (v): trao đổi thư từ

→ correspondence (n): việc trao đổi thư từ, thư từ

→ correspondant (n): phóng viên

→ corresponding (adj): tương ứng

3/ **at least # at most** (adv) /ət - liːst/: ít nhất # nhiều nhất

4/ **busy modern city**: thành phố đông đúc và nhộn nhịp

 modern /ˈmɒdn/(a): hiện đại

 # ancient /ˈeɪnʃənt/ (a): cổ xưa

5/ **to impress**  /ɪmˈpres/ (v): gây ấn tượng

      → impression /ɪmˈpreʃn/ (n): sự gây ấn tượng

      → impressive /ɪmˈpresɪv/(a): gây ấn tượng

 → impressively (adv): ấn tượng

 → ***make + a deep/strong/good + impression on sb****:* tạo một ấn tượng sâu sắc/mạnh/tốt đối với ai

6/ **beauty** /ˈbjuːti/ (n): vẻ đẹp

     → beautiful /ˈbjuːtɪfl/ (a): đẹp

     → beautify /ˈbjuːtɪfaɪ/ (v): làm đẹp tô điểm

 → beautifully (adv): hay

7/ **friendly** (a) thân thiện, thân mật

 friendliness /ˈfrendlinəs/ (n): sự thân thiện

 → **un**friendly (adj): không thân thiện

 → **un**friendliness (n): sự không thân thiện

 → friendship (n): tình bạn, tình hữu nghị

 → friendless (adj): không có bạn bè

8/ **mausoleum**  /ˌmɔːsəˈliːəm/ (n) lăng mộ

9/ **as well as** cũng như

10/ **mosque** /mɒsk/ (n) nhà thờ Hồi giáo

11/ **peace**  /piːs/(n): hòa bình, sự thanh bình

     →  peaceful /ˈpiːsfl/ (a): thanh bình, yên tĩnh

12/ **primary school**/ˈpraɪməri - skuːl/: trường tiểu học

 🡪 **secondary school** (n) /ˈsekəndri - skuːl /: trường trung học cap 2

13/ **atmosphere** /ˈætməsfɪə(r)/ (n): bầu không khí

14/ **to pray for**  (v) /preɪ/(v): cầu nguyện

15/ **aboard** /əˈbrɔːd/ (a) (ở, đi) nước ngoài

 Go/ be/ live/ study abroad

16/ **to depend on** /dɪˈpend/ **= rely on** /rɪˈlaɪ/ : tùy thuộc vào, dựa vào

🡪 **dependent on** **# independent of** (a) phụ thuộc

 → dependently (adv)

 → dependant (n): người sống lệ thuộc người khác

→ dependence (n): sự lệ thuộc

→ **in**dependent **of** (adj): độc lập, tự lập

→ **in**dependently (adv)

→ **in**dependence (n): nền độc lập

17/ **anyway** /ˈeniweɪ/ (adv): dù sao đi nữa

18/ **to keep in touch with sb**  giữ liên lạc

 🡪 **to** **loose touch with sb = to keep out of touch with sb** mất liên lạc

19/ **recreation** (n) sự giải trí

20/ **worship** (v,n)/ˈwɜːʃɪp/ : thờ phượng

21/ **temple/**ˈtempl/ (n): đền, đình

22/ **foreign** /ˈfɒrən/ (a): thuộc về nước ngoài

     →  **foreigner** /ˈfɒrənə(r)/ (n): người nước ngoài

**3. Speak**

1/ **different from** (a) khác với

2/ **to introduce** (v) giới thiệu

3/ **downtown** (n) thị trấn , khu buôn bán kinh doanh

4/ **to catch - caught – caught** (v) đón , bắt

5/ **pond** (n) ao

6/ **sign** (n) dấu hiệu , bảng

7/ **It’s up to you** điều đó tuỳ thuộc vào bạn

8/ **similar** /ˈsɪmələ(r)/ (a): tương tự

9**/ industry** /ˈɪndəstri/ (n) : ngành công nghiệp

     → industrial /ɪnˈdʌstriəl/ (a): thuộc về công nghiệp

**Tim:** Are you hungry, Carlo ?

**Carlo:** Yes.

**Tim:** Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

**Carlo:** That’s fine. I really like walking in the park. You are lucky to have a place like this close to your home. It’s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

**Tim:** Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

**Carlo**: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

**Tim:** Come on. It’s time we caught the bus.

**Carlo:** Is that our bus, Tim ?

**Tim:** No. That’s 103 bus. We want the number 130.

**Carlo:** Where are we going to eat ?

**Tim:** It’s up to you. There’s a new Mexican restaurant in town

**Carlo:** Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

**Tim:** Okay. I know exactly where we need to go!

"

5. Read

1/ **ASEAN** : Association of South East Asian Nation : Hiệp hội các nước ĐNA

 association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/ (n): hiệp hội

 Asian /ˈeɪʃn/ (a): thuộc Châu Á

2/ **to divide into** /dɪˈvaɪd/: chia ra

3/ **to separate sb/st from** (v) phân chia, tách ra

4/ **region** /ˈriːdʒən/ (n): vùng, miền

    → regional /ˈriːdʒənl/ (a): thuộc vùng, miền

5/ **to comprise**  /kəmˈpraɪz/  **= to consist of** /kənˈsɪst/ = include /ɪnˈkluːd/ (v): bao gồm, gồm có

 🡪**be comprised of = be composed of = be made up of**

 Comprise sth and sth

 Be comprise of sth and sth

6/ **square = sq** (n) thước vuông

7/ **tropical** (a) /ˈtrɒpɪkl/ (a): thuộc về nhiệt đới

 → tropics (n): vùng nhiệt đới

8/ **climate** /ˈklaɪmət/ (n) khí hậu

9/ **currency** (n) tiền tệ

 🡪 **unit of currency**  /ˈjuːnɪt - əv-/ˈkʌrənsi /: đơn vị tiền tệ

10/ **population** /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ (n) dân số

11/ **official** /əˈfɪʃl/ (a): chính thức

→ office (n): văn phòng

12/ **religion** /rɪˈlɪdʒən/ (n) tôn giáo

      → religious /rɪˈlɪdʒəs/ (a) thuộc về tôn giáo

 🡪 **official religion** (n) tôn giáo chính thức

13/ **addition (n) thêm vào**

 in addition /əˈdɪʃn/: ngoài ra

14/ **Islam** /ˈɪzlɑːm/ (n): Hồi giáo

 🡪 **Islamic** (a)

15/ **Buddhism** /ˈbʊdɪzəm/(n): Phật giáo

 🡪 **Buddhist** (n,a)

16/ **Christian** (n) Thiên chúa

17/ **Hinduism** /ˈhɪnduːɪzəm/ (n) Ấn giáo

18/ **widely** /ˈwaɪdli/ (adv): một cách rộng rãi

19/ **Tamil** (n) tiếng Tamin

20/ **instruction** (n) /ɪnˈstrʌkt/(v): hướng dẫn, chỉ dạy

   →  instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ (n): việc giáo dục

   →  instructor /ɪnˈstrʌktə(r)/(n): người hướng dẫn

 🡪 **language of instruction :** ngôn ngữ dùng trong giảng dạy

21/ **national language** (n) quốc ngữ

22/ **primary language** (n) ngônn ngữ chính

23/ **compulsory to / for**  /kəmˈpʌlsəri/ (a): bắt buộc

 ≠ optional: tự chọn

 → compulsion (n): sự bắt buộc

 🡪 **to compel**

24/ **area** /ˈeəriə/ (n): diện tích

25/ educate /ˈedʒukeɪt/(v): giáo dục

     → education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): nền giáo dục

     →  educational /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ (a) thuộc về giáo dụ

→ well-educated (adj): được giáo dục tốt

→ ill-educated (adj): vô giáo dục

**6. Write**

1/ **to imagine** (v) tưởng tượng

2/ **outline** (n) dàn bài

3/ **ghost** (n) ma

4/ **monster** (v) quái vật

5/ **versus = vs** (v) đấu với

6/ **Much Ado About Nothing** chẳng có gì mà rối lên

7/ **farewell party** (n) tiệc chia tay

8/ **to** **wish(**v**)** ước, ước mong

 🡪 **wishes** (n) lời chúc

9/ **to hold – held - held**(v) = to organize tổ chức

10/ **to continue doing st / to do st**

 = **go on doing st**

 **= keep (on) doing st** tiếp tục làm gì

11/ **farewell party** /ˌfeəˈwel - ˈpɑːti/: tiệc chia tay

12/ **hang – hung – hung** /hæŋ - hʌŋ - hʌŋ/ (v): treo, máng

13/ **visit** (v): thăm viếng, tham quan

 → visit (n): chuyến viếng thăm

→ ***pay a visit to*** *:* thăm viếng

→***pay sb a visit :*** thăm ai

→ visitor (n): khách tham quan

14/ **enjoy** (v): tận hưởng, thích

→ enjoyable (adj): thú vị

→ enjoyment (n)

15/ **difficult** (adj): khó, khó khăn

→ difficultly (adv): một cách khó khăn

→ difficulty (n): sự khó khăn

→***have difficulty (in) doing sth***: gặp khó khăn trong việc gì

 → ***have no difficulty doing sth***: không gặp khó khăn trong việc gì

16/ **nation** (n): quốc gia

 →national (adj): thuộc quốc gia

 →nationally (adv) = nationwide: khắp quốc gia

 17/ i**nternational** (adj): quốc tế

 → internationally (adv) = worldwide: khắp thế giới, quốc tế

 18/**interest** (n,v): sự quan tâm, quan tâm đến

 → interesting (adj): thú vị

 → **un**interesting (adj): không thú vị

 → interested (**in**) (adj): thích, quan tâm

 LANGUAGE FOCUS

**A. THE SIMPLE PAST TENSE**

1. Forms : (+) S + V2ed

 (-) S + DIDN’T + V

 (?) DID + S + V ?

2. Pronunciation of the final “-ED” Có ba cách khi tận cùng

a. [-id]: khi theo sau âm [-t] hay [-d].

 Ex: wanted [wantid], needed [ni:did]

b. [t): khi theo sau [-p,-k ,-f. -s ,-∫, -t∫]

 Ex: watched [wat∫t], stopped [stapt],

 laughed [la:ft|

c. [-d] : khi theo sau những âm còn lại.

 Ex: seemed [si:md], arrived [a’raivd]
4. Use: dùng diễn tả

a. Sự kiện trong quá khứ và đã chấm dứt hoàn toàn hay có thời gian xác định.

- trong câu có từ : AGO, LAST, YESTERDAY.

b. Sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong quá khứ và đã chấm dứt.

c. Sự kiện xảy ra đồng thời, hay sau hành động khác, hoặc nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

**B. “It’s + time + FOR + O + TO + V**

 **It’s + time + S + V2ed**

Ex : It’s time for us to go out .

 It’s time we went out

**C. WISH CLAUSES** dể diễn tả ước muốn hay sự hối tiếc , những điều không có thật hoặc rất khó thực hiện, câu tưởng tượng ko có thật , chúng ta cỏ thể dùng động từ “WISH” hoặc “IF ONLY”.

1. Present

 S + wish + (that) + S +V 2ed + O/A WERE

 Ex: I wish ( that) I had a good memory.

 He wishes (that) he were a president.

2. Future S+ wish + (that) + S + would + V + O

3. Past S + wish + (that) + S +had + V 3ed + O

 could have + V3ed + O.

 **“IF ONLY** + clause” mệnh đề theo sau “IF ONLY” có cấu trúc giống như “WISH”

 Ex: If only he were at our meeting now.

D. “**WOULD / “D RATHER = WOULD SOONER** : được dùng diễn tả mong ước của người nói về điều gì . Ex : I’d rather (that) you took the course in English.

 Pre/ Fut S + WOULD RATHER+ (NOT) + V + than + V

 Past S + WOULD RATHER+ (NOT) + HAVE + V3ed Ex : she would rather have spent the money on a holiday

 Mong người khác làm (2S )

 Pre/Fut Sa + WOULD RATHER + Sb + V2ed

 Past Sa + WOULD RATHER + Sb + had + V3ed

 S + WOULD PREFER + O + (NOT) + TO + V =

 S + WOULD PREFER IT IF + S + V2ed

 Ex: she’d rather Peter bought an SUV.

 I’d rather she hadn’t divorced her husband

 They’d prefer us (not) to come later

 = they’d prefer it if we came later.

Would rather …. than / or để thể iện sự ưu tiên yêu thích 1 việc gì hơn 1 việc khác

 S + WOULD RATHER + V + THAN /OR+ V

 S + WOULD PREFER + TO + V + RATHER THAN + V

 S+ PREFER + sth/ Ving + TO + sth/Ving

 S + prefer to + V + rather than + V

 Ex : people prefer to walk rather than ride a bike .

 S + LIKE + Ving + BETTER THAN + Ving

 S + WOULD LIKE + TO + V

E. **USED TO** (đã từng) diễn tả thói quen trong quá khư nhưng nay đã chấm dứt

 (+) S + **USED TO + V**

 (-) S + DIDN’T + USE TO + V

 (?) DID + S + USE TO + V?

 S + **BE/ GET + USED TO + Ving** (trở nên quen)

 S + V + **Not + …… any longer /any more**

 = S + **no longer** + V ed

Ex : I used to go to school on foot .

 I am used to going to school on foot .

**F.**  IT + **TAKES/ TOOK** + O + time + **TO + V**

 S + **SPEND/WASTE** + time + **Ving** o hour

 Ex : it took her two hours to cook this meal .

 She spent two hours cooking this meal .

**G.** Sb + (not) + **NEED + TO + V**

 Sth + **NEED + Ving**

 **/ TO BE V3ed**

 IT’S + NOT + necessary + for + O + TO + V

 THERE / THIS + is no need + for + O + TO + V

**UNIT 2: CLOTHING**

**2. Listen and read**

1/ **kimono** (n) ki-mô-nô

2/ **kilt** (v) váy truyền thống

3/ **sari** (n) áo sari

4/ **jeans** (n) quần jean

5/ **veil** (n) mạng che mặt

6/ **clothing** (n) trang phục

 🡪 **cloth**  /klɒθ/ (n): vải

 🡪 **cloths** (n)

 🡪 **clothes** (n) quần áo

 🡪 to **clothe** (v) = to wear mặc

 **= to put on clothes = to get dressed # to take off**: cởi , bỏ

7/ **century** /ˈsentʃəri/ (n): thế kỷ

8/ **to dress as** cải trang, hoá trang thành

9/ **lines of poetry**: những câu thơ

   → poetry /ˈpəʊətri/ (n): thơ ca

   → poem /ˈpəʊɪm/ hoặc /ˈpoʊəm/ (n) bài thơ

 → poetic (adj): nên thơ, như thơ

 🡪 **poet** /ˈpəʊɪt/ hoặc /ˈpoʊət/ (n): nhà thơ

 🡪 **poetry** (n) thơ ca

10/ **musician (n)** nhạc sĩ

 → musical (adj): thuộc về âm nhạc

11/ **to mention** (v) đề cập

12/ **silk(s)** /sɪlk/ (n): lụa

13/ **tunic** /ˈtjuːnɪk/ (n): tà áo

 🡪 **a long silk tunic** (n) aó lụa dài và rộng

14/ **to slit- slit- slit (**on the sides) /slɪt/ (v): xẻ hái bên

15/ **wear - wore – worn over (**v**)** = put on mặc vào

16/ **loose** /luːs/ **# tight** (a): lỏng, rộng # chật

17/ **pants** /pænts/ (n) = trousers /ˈtraʊzəz/: quần (dài)

18/ **tradition** (n) truyền thống

 → traditional /trəˈdɪʃənl/(a): truyền thống

 → traditionally (adv): theo truyền thống

19/ **frequently** (adv) thường xuyên

20/ **to design** /dɪˈzaɪn/ (n, v): bản thiết kế, thiết kế

     → designer /dɪˈzaɪnə(r)/ (n): nhà thiết kế

     →  fashion designer /ˈfæʃn/: nhà thiết kế thời trang

21/ **nowadays** (adv) ngày nay

22/ **to print** (v) in

23/ **line** (n) đường

24/ **fashion** (n): thời trang

 → **un**fashionable (adj): không hợp thời trang

 → fashionably (adv)

→  **un**fashionably (adv)

 → out of fashion: lỗi thời

 🡪 **fashionable** /ˈfæʃnəbl/(a): hợp thời trang

25/ **inspiration** /ˌɪnspəˈreɪʃn/ (n): nguồn cảm hứng

 → ***take inspiration from sb/sth***: lấy cảm hứng

 🡪 **inspire for**  /ɪnˈspaɪə(r)/ (v) gây cảm hứng

 🡪 **inspired** (a)

26/ **ethnic** (n)dân tộc

 🡪 **ethnic minority**/ˈeθnɪk - maɪˈnɒrəti /: dân tộc thiểu số .

27/ **symbol** /ˈsɪmbl/ (n): ký hiệu, biểu tượng

   → symbolize/ˈsɪmbəlaɪz/ (v): tượng trưng

28/ **cross** /krɒs/(n): chữ thập

29/ **stripe** /straɪp/ (n): sọc

      → striped (a) có sọc

30/ **to add** st **to** st(v) thêm cái gì vào gì

🡪 **In** **addition** **to** Ngoài ra , hơn nữa

31/ **pattern** (n) hoa văn

32/ **unique** /juˈniːk/ (a): độc đáo

33/ **to describe** (v) miêu tả

34/ **majority** (n)đa số # minority (n): thiểu số

 🡪 **major** (a) chính # minor (adj): thứ yếu

35/ **to modernize**/ˈmɒdənaɪz/ (v) hiện đại hóa

 →modern /ˈmɒdn/ (a): hiện đại

 → modernization (n): hiện đại hóa

36/ **alternative** (n,a)sự lựa chọn

37/ c**onvenient** /kənˈviːniənt/ (a): thuận tiện

   →  convenience /kənˈviːniəns/ (n): sự thuận tiện

 → **in**convenience (n): sự bất tiện

 → **in**convenient (adj): bất tiện, bất lợi

 → conveniently (adv): tiện nghi

 → **in**conveniently (adv): bất tiện

38/ **subject** /ˈsʌbdʒɪkt/ (n): chủ đề, đề tài

39/ **special** (adj): đặc biệt

→ especially (adv): đặc biệt là

→ specialty (n): đặc sản, chuyên môn

**4 . LISTEN**

1/ **plaid** /plæd/ (a) có ca-rô, kẻ ô vuông

2/ **plain** (a) trơn

3/ **suit** /suːt/ hoặc /sjuːt/ bộ com lê

4/ **sweater** /ˈswetə(r)/ (n): áo len

5/ **sleeve**  /sliːv/ (n): tay áo

     → sleeveless /ˈsliːvləs/ (a): không có tay

     → short-sleeved (a) : tay ngắn

 🡪 long- sleeved(a) dài tay

6/ **baggy** /ˈbæɡi/ (a): rộng thùng thình

7/ **to fade** bạc màu

→ faded /feɪd/ (a): phai màu

8/ **casual clothes**  /ˈkæʒuəl - /kləʊðz/(n): quần áo thông thường

9/ **school uniform** (n) đồng phục

10/ **attention to** (n) chú ý

11/ **to announce** (v) thông báo

12/ **entrance** (n) cổng vào

13/ **to be missing** bị mất tích

14/ **shorts** /ʃɔːts/ (n): quần đùi

**5. Read**

1/ **come from** (v) bắt nguồn từ

2/ **be + name + after** được đặt theo tên

3/ **sailor** /ˈseɪlə(r)/ (n): thủy thủ

4/ **cotton** (n) bông sợi

5/ **to wear out** mòn, rách

6/ **style** (n) kiểu dáng

 🡪 **stylish** (a) kiểu cách

7/ **to match** (v) hợp với

8/ **to embroider**  /ɪmˈbrɔɪdə(r)/ (v): thêu

9/ to **label** /ˈleɪbl/ (n): nhãn hiệu

10/ **sales** /seɪl /(n) : doanh thu , doanh số

 → sell (v): bán

→ seller (n): người bán

→ sale (n): việc buôn bán

 → **for** sale: để bán

11/ **to go up = to increase** /ɪnˈkriːs/ : tăng lên

 # to **go down** = **to decrease** hạ xuống

12/ **worldwide** /ˈwɜːldwaɪd/ (a): rộng khắp thế giới

 = **all over/ around the world**

13/ **economic** /ˌiːkəˈnɒmɪk/ (a): thuộc về kinh tế

→ economy /ɪˈkɒnəmi/ (n): nền kinh tế

      → economical /ˌiːkəˈnɒmɪkl/ (a): tiết kiệm

 → economize (v): tiết kiệm

 → **un**economical (adj): không tiết kiệm

→ economically (adv): một cách tiết kiệm

→ **un**economically (adv): không tiết kiệm

→ **un**economic (adj): không mang lại lợi nhuận

14/ **situation** (n) hoàn cảnh

15/ **generation**  /ˌdʒenəˈreɪʃn/ (n): thế hệ

16/ **be + fond + of** = like thích

17/ **material** /məˈtɪəriəl/ (n): vật liệu

18/ **hardly /**ˈhɑːdli/ (adv): hầu như không

19/ **fame (**n): danh tiếng

→ famous **for** (adj): nổi tiếng

20/ **ease** (v): làm dễ chịu

→ easy (adj): dễ

→ easily (adv): một cách dễ dàng

**6. Write**

1/ **argument for** (n) tranh luận

2/ **point of view** : quan điểm

3/ **series** (n) một chuỗi

4/ **therefore** (adv) do đó

5/ **conclusion** (n) kết luận

6/ **to sum up**(v) tóm lại

7/ **encourage** sb to do st(v) động viên khuyến khích

 → courage (n): lòng can đảm, dũng cảm

→ courageous (adj): dũng cảm

→ courageously (adv): một cách dũng cảm

→ **encouragement** (n): sự động viên

→ discourage (v): phản đối, làm thất vọng

→ discouragement (n): sự chán nản, sự ngăn chặn

8/ **be + proud of** /praʊd/ = **take pride in** : tự hào về

9/ to **bear-bore-born** (v) được sinh ra

10/ **to persuade** sb **to do** st (n)thuyét phục ai làm gì

11/ **equal to / in** sb(a) công bằng

12/ **whether** (conj) cho dù

13/ **necessary**  (a) cần thiết

14/ **practical** (a) thiết thực , thực tế

15/ **freedom** # **slavery** (n) sự tự do # sự nô lệ

 🡪 **freedom of choice** tự do lựa chọn

16/ **self- confident** (a) tự tin

17/ (un)**comfortable** (a)  **: thoải mái , dễ chịu**

 🡪 **comfort** (n) # **discomfort**

18/ **to make + O + Adj/ V** khién cho ai gì ra sao

**7. LANGUAGE FOCUS**

1/ **Reunification** (n) Dinh Thống nhất

2/ **Zoo and Botanical Garden** sở thú

3/ **Dam Sen Amusement Park** Công viên giải trí đầm Sen

4/ **vegetarian** (n) người ăn chay

5/ **comic** (n) truyện tranh

6/ **durian** (n) sầu riêng

7/ **champagne** (n) rượu sâm banh

8/ **to solve** (v) giải quyết

9/ **experiment** (n) thí nghiệm

GRAMMAR

**A.** **MAKE** :        S + make + O1 + V/ ADJ + O2.

 Ex : He made this boy clean his car.

 - This boy was made to clean his ear.

**B.THE SIMPLE PRESENT PERFECT TENSE**

Forms HAS / HAVE + V3ed

 Ex: He has just seen this film.

Use : - Diễn tả sự kiện xảy ra trong quá khứ không rõ thời gian (thời gian không xác định).

- Diễn tả sự kiện xảy ra suốt một thời gian trong quá khứ và còn tiếp tục ở hiện tại.

 Ex: We have attended this school for three years.

- Diễn tả sự kiện bắt đầu ở mội thời điểm xác định trong quá khứ vá còn tiếp tục đến hiện tại. Trong câu có từ “SINCE + thời điểm (a point of time)".

 Ex: He has studied English since 2001.

* Ở trường hợp (b) và (c), để nhấn mạnh tính liên tục ta dùng Thì Hiện Tại hoàn thành tiếp diễn:

 HAVE / /HAS+ BEEN + V-ing**.**

 Ex: We have been attending this school for three years.

 He has been studying English since 2001.

 Chú ý :

- FOR + a period of time ( khoảng ): for a week, for over ten months.

- SINCE+ a point of time (từ khi ): since 9 o'clock, since last May, since 2000

- Trong câu có từ: LATELY (mới đây, gần đây), RECENTLY ( mới đây, gần đây).

 SO FAR (cho đến - tới bây giờ), UP TO NOW, UP TO THE PRESENT, TILL NOW (cho tới bây giờ), BEFORE (trước đây), ALL HIS / YOUR / HER .. .LIFE ( suốt đời của anh ấy / tôi /cô ấy . . .)

 Ex : I have read half the book so far.

 He has met this man before.

- Sự kiện xảy ra trong quá khứ còn hậu quả ở hiện tại.

 Ex : He has lost his room key

- Sự kiện lặp đi lặp lại trong quá khứ, thời gian không xác định (có từ chỉ số lần).

 Ex : They have seen this film three times.

Trong câu có từ

\*   ALREADY (rồi)

 Ex : He’s already borrowed the book.

\*   YET ( chưa) :

 Ex : Have you done the exercises yet?

■   Negative scntenccs: YET được Ở cuối câu hay mệnh đề. - ngay sau từ NOT

 Ex : We haven’t seen this play yet.

\* EVER (có bao giờ):

 Ex : Have you ever eaten the whale meal?

\* NEVER (chưa bao giờ / không bao giờ) :

 Ex : My friend has never come to class late.

\* JUST (vừa) : chỉ sự kiện vừa xảy ra hay vừa chấm dứt.

 Ex : The bus has just left.

\*  JUST NOW (vừa) : viết ở cuối câu.

 Ex : He went to the library just now.

 SIMPLE PAST → PRESENT PERFECT

1. S + started/began + Ving/ to V + ………. ago .
2. S + stopped + Ving/to V …… NOT
3. S + LAST + V2ed …. WHEN + S + V3ed NOT/SINCE
4. IT’S + (been ) + time + since + S + V 2ed
5. The last time + S + V 2ed + ….. + was +…….
6. This/It + is the first time + S + has/have + V3ed
7. S + has/ have + NEVER/NOT + V3ed + ……..+ BEFORE .
8. WHEN + did + S + V ?
→HOW LONG AGO + did + S + V ?
→HOW LONG IS IT SINCE + S + (last) + V 2ed ?
→**HOW LONG** + has/have + S + V3ed ?

→ **HOW LONG** + has/have + S + + been + Ving ?

C. PASSIVE VOICE

* Sơ đồ: S V O

 S + **be + V3ed + by** + O

|  |  |
| --- | --- |
| Present simple | S + **am/ is/ are** + V3ed + ( by + O ). |
| Past simple | S + **was/ were** + V3ed + ( by + O ). |
| Pr. progressive | S + am/is/ are + **being** + V3ed + ( by + O ). |
| Past progressive | S + was/ were + **being** + V3ed + ( by + O ). |
| Present perfect | S + have/ has + **been** + V3ed + ( by + O ). |
| Past perfect | S + had + **been** + V3ed + ( by + O ). |
| Future simple | S + will + **be** + V3ed + ( by + O ). |
| Be going to | S + am/is/are + going to + **be** + V3ed + ( by + O ). |
| MODAL VERBS | S + can/could/would/should + **be** + V3ed + (by+O ). must/have to/may/might  |

\* Một số trường hợp bị động khác:

a. “ have / get something done ”được sử dụng để nhấn mạnh rằng hành động của chủ thể được thực hiện của người khác.

 Ex: Someone painted John’s flat yesterday.

 John had his flat pạinted yesterday.

 b. infinitive và gerund

 Ex: We dọn’t want *to be refused* entry.

 She hates *being photographed*.

c. verbs of opinion : ***believe,* *know, say, report, think****,…*

|  |
| --- |
| It + be + V3ed + that + clause. |

 OR:

|  |
| --- |
| S + be + V3ed + **to-V inf/to have + V3ed** . |

 Ex: People believe that David left New Zealand last week.

 It is believed that David left New Zealand last week.

 David is believed to have left New Zealand last week.

*\* Chú ý* :

- ADV nới chốn + **BY + O** + ADV thời gian

- Khi chủ ngữ I/you/we/they/she/he/it/people/

someone/somebody/something/anyone/anybody/anything/ everyone/everybody /everything/noone/nobody/nothing → bỏ