**REVISION FOR GRADE 8**

1. **PHÁT ÂM**
2. **Quy tắc phát âm đuôi -ed:**

- **/id/** với những từ có âm cuối là / t, d /

-  **/t/** với những từ có âm cuối là /p, f, k, s, ∫, t∫, θ /

- **/d/** với những trường hợp còn lại

Một số trường hợp đặc biệt không có âm cuối là **/ t, d /** nhưng khi thêm -ed được phát âm là **/id/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| hatred (sự căm ghét) | beloved (được yêu quý) | unmatched (không gì sánh bằng) | rugged (lởm chởm) |
| wretched (tả tơi) | wicked (nham hiểm) | crooked (luồn cúi) | ragged (rách nát) |

1. **Quy tắc phát âm đuôi -s**

- **/iz/** với những từ có âm cuối là / s, z, ∫, t∫, d /

- **/s/** với những từ có âm cuối là / p, t, k, f, θ /

- **/z/** với những trường hợp còn lại

1. **TRỌNG ÂM**
2. **Một số quy tắc cơ bản:**

- Danh từ và tính từ thường có trọng âm ở ÂM TIẾT ĐẦU TIÊN

- Danh từ ghép thường có trọng âm ở ÂM TIẾT ĐẦU TIÊN

- Động từ thường có trọng âm ở ÂM TIẾT THỨ HAI

- Động từ ghép trọng âm rơi vào ÂM TIẾT THỨ HAI

**BÀI TẬP LUYỆN TẬP NGỮ ÂM**

***I. Choose the word (A, B, c or D) which is pronounced differently from the others.***

1. A. heal B. tear C. fear D. ear  
2. A. break B. heat C. mean D. weave  
3. A. feet B. sheep C. beer D. fee  
4. A. great B. repeat C. East D. Cheat

5. A. hall B. charm C. far D. calm  
6. A. paw B. raw C. war D. car  
7. A. transport B. afford C. horse D. hose  
8. A. because B. aunt C. auditory D. automobile  
9. A. fuel B. blue  C. hue D. cue  
10. A. flew  B. few  C. crew  D. chew  
11. A. cruise B. build C. bruise D. fruit  
12. A. tooth B. booth C. good D. soon

**II.Exercise :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A. solved | B. stylized | C. survived | D. stretched |
| 1. A. searches | B. edges | C. measures | D.cadges |
| 1. A. solved | B. stylized | C. survived | D. stretched |
| 1. A. finger | B. sniff | C. offspring | D. of |
| 1. A. access | B.account | C. accident | D. success |
| 1. A. delicate | B. diploma | C. folk | D. liver |
| 7. A. searches | B. edges | C. measures | D.cadges |
| 8. A. arithmetic | B.threaten | C.thereby | D.therapy |
| 1. A. noodles | 1. steams | 1. vegetables | 1. sausages |
| 1. A. served | 1. layered | 1. enclosed | 1. liked |

**Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn**

1. **Phân biệt thì quá khứ đơn (Past Simple) và quá khứ tiếp diễn (Past Continuous):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thì quá khứ đơn** | **Thì quá khứ tiếp diễn** |
| - Diễn tả hành động đã xảy ra tại một thời điểm cố định trong quá khứ  - Diễn tả hành động đã xảy ra ngay sau hành động khác trong quá khứ | - Diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ  - Diễn tả hai hành động hoặc nhiều hơn đang diễn ra tại thời điểm nới trong quá khứ  - Diễn tả hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào. Hành động làm gián đoạn chia thì quá khứ đơn. |
| Dấu hiệu: ago, yesterday, last month/ year/ week, in 2019, then,… | Dấu hiệu: while, when, all day/ night/ morning, …. |

1. **Bài tập luyện tập**

***Exercise 1: Complete the sentences with the past simple or the past continuous form the verbs.***

1. Peter \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (play) a video game when his brother, Jack, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (enter) the room.
2. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (study) for my English test when my mother \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (come) home from work.
3. Emma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (wash) the dishes when the telephone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ring).
4. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ate) a sandwich while my parents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (drink) coffee.
5. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (watch) a DVD when my cat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (jump) on me.

***Exercise 2: Choose the correct answer***

1. The Smiths **aren’t painting/ weren’t painting** their house last weekend
2. Tom **cleaned/ was cleaning** the living room when Jane arrived
3. **Did/ Were** the students writing an essay in class this morning?
4. Frank **was fixing/ fixed** his car when his mobile rang
5. Mark **didn’t wear/ wasn’t wearing** a coat when it started to rain.
6. He **is/ was** driving to work this morning when Anna called.
7. While my parents **were working/ was working**, I was studying at home
8. I **walked/ was walking** home when I **tripped/ was tripping** and fell
9. At 8 o’clock last night, we **were having/ had dinner** at a Chinese restaurant

***Exercise 3:* Chuyển các câu sang phủ định và nghi vấn:**

* 1. Her mother wrote a sick note for her

...................................................

...................................................

1. Nam was absent from school yesterday.

...................................................

...................................................

1. I had a bad cold two days ago.

...................................................

...................................................

1. Many students caught flu last month.

...................................................

...................................................

1. They were happy with their life.

...................................................

...................................................

1. He suggested going out for dinner.

...................................................

...................................................

1. I was busy last Sunday.

...................................................

...................................................

1. We enjoyed our summer vacation

...................................................

...................................................