XUAN PHUONG HIGH SCHOOL REVIEW 3 – GRADE 10

 ENGLISH GROUP

A. LANGUAGE FOCUS:

 1. VOCABULARY: Use words and phrases to talk about traditions,cultural characteristics and superstitions

 2. PRONUNCIATION: stress in two-syllable words with the same spelling

 a. Đa số các động từ 2 âm tiết thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ hai:

Example :

En’joy co’llect es’cape de’stroy en’joy re’peat A’llow as’sist ac’cept re’lax a’ttract a’ccent Ex’plain de’scend for’get a’llow main’tain con’sent .....

Ngoại trừ: ‘offer, ‘happen , ‘answer , ‘enter , ‘listen , ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow, ‘narrow...

b.Đa số các danh từ và tính từ 2 âm tiết thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ hai

 Example : ‘mountain ‘evening ‘butcher ‘carpet ‘busy ‘village ‘summer ‘birthday ‘porter ‘pretty ‘morning ‘winter ‘beggar ‘table ‘handsome .....

Ngoại trừ: ma’chine mis’take a’lone a’sleep .....

c. Danh từ ghép thường có trọng âm chính nhấn vào âm tiết 1

Example :

‘raincoat ‘tea- cup ‘film- maker ‘shorthand ‘bookshop ‘footpath

shortlist ‘airline ‘bedroom ‘typewriter ‘snowstorm ‘suitcase

airport ‘dishwasher ‘passport ‘hot- dog ‘bathroom ‘speed limit ‘sunrise

d.Tính từ ghép thường có trọng âm chính nhấn vào từ thứ nhất,nhưng nếu tính từ ghép mà từ đầu tiên

là tính từ hay trạng từ hoặc kết thúc bằng đuôi ed thì trọng âm chính lại nhấn ở từ thứ hai. Tương tự động từ ghép và trangh từ ghép có trọng âm chính nhấn vào từ thứ hai

Example :

‘home - sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,

Nhưng :

bad- ‘temper short- ‘sighted well-‘ informed ups’tairs

well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down- ‘stream

well – ‘dressed ill – ‘treated down’stairs north – ‘west ...

e. Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, .... thì trọng âm nhấn vào thứ nhất

 ‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ....

f.Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai

 A’bed a’bout a’bove a’back a’gain a’lone a’chieve a’like

A’live a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid

 3. GRAMMAR:

 3.1.Comparative and superlative adjectives

 3.2. articles( mạo từ)

 **\*\*\* Đ/N: Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.**

3.1.1. Indefinite Article (Maọ từ không xác định): A, An

 **\*\*\* A, an:**  đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa được xác định rõ. Đối tượng lần đầu được nhắc tới

 **\*\*\* A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm.**
 Ex: a game (một trò chơi), a university, a Ẻuropean

 **\*\*\* An đứng trước một nguyên âm hoặc một phụ âm câm.**
 Ex: an egg (một quả trứng), an hour (một giờ đồng hồ).
 \*\*\* **An cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm.**
 Ex: an SOS (một tín hiệu cấp cứu); an MSc (một thạc sĩ khoa học), an X-ray (một tia X).

\*\*\* Cách dùng:

**a. Trước một danh từ số ít đếm được.**
 Ex: We need a microcomputer (Chúng tôi cần một máy vi tính). / He eats an ice-cream.
**b. Trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định.**
 Ex: a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba) / a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a quarter (một phần tư)

**\*\*\* Không dùng mạo từ bất định(a / an) trong các trường hợp sau:**
**a. Trước danh từ số nhiều**  **2. Trước danh từ không đếm được**
 Ex: He gave us good advice (Ông ta cho chúng tôi những lời khuyên hay).

 I write on paper (Tôi ghi trên giấy)
**b.Trước tên gọi các bữa ăn, trừ phi có tính từ đứng trước các tên gọi đó**
 Ex: They have lunch at eleven (họ dùng cơm trưa lúc 11 giờ)
 But: You gave me a delicious dinner (bạn đã cho tôi một bữa ăn tối thật ngon miệng).
3.1.2. Definite Article (Mạo từ xác định) - THE

\*\*\* Dùng **"the"** khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó (được nhắc lại) , **dùng cho cả danh từ đếm được (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm được.**.
 Ex: The truth (sự thật) / The bicycle (một chiếc xe đạp) / The bicycles (những chiếc xe đạp)
\*\*\* Cách dùng:
a/ Khi vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất
 Ex: The sun (mặt trời); the sea (biển cả) / The world (thế giới); the earth (quả đất)
b/ Trước một danh từ, với điều kiện danh từ này vừa mới được đề cập trước đó.
 Ex: I saw a beggar.The beggar looked curiously at me.
 (Tôi thấy một người ăn xin. Người ăn xin ấy nhìn tôi với vẻ tò mò)
c/ Trước một danh từ, với điều kiện danh từ này được xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề.
 Ex: The girl in uniform (Cô gái mặc đồng phục). / The mechanic that I met (Người thợ máy mà tôi đã gặp).

 The place where I waited for him (Nơi mà tôi đợi anh ta).
d/ Trước so sánh cực cấp, Trước first (thứ nhất), second (thứ nhì), only (duy nhất).... khi các từ này được dùng như tính từ hay đại từ.
 Ex: The first day (ngày đầu tiên). / The best time (thời gian thuận tiện nhất). / The only way (cách duy nhất)
e/ The + Tính từtượng trưng cho một nhóm người
 Ex: The old (người già); the rich and the poor (người giàu và người nghèo)
f/ The dùng Trước những danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miền. Ex: The Pacific (Thái Bình Dương);The Netherlands (Hà Lan)
g/ The + họ (ở số nhiều)nghĩa là Gia đình ...
 Ex: The Smiths = Gia đình Smith (vợ chồng Smith và các con)
Không dùng mạo từ xác định - THE
a/ Trước tên quốc gia, tên châu lục, tên núi, tên hồ, tên đường.
 Ex: Europe (Châu Âu),), France (Pháp quốc), Downing Street (Phố Downing)
b/ Sausở hữu tính từ(possessive adjective) hoặc sau danh từ ở sở hữu cách(possessive case) .
 Ex: My friend, chứ không nói My the friend. / The girl's mother = the mother of the girl (Mẹ của cô gái)
c/ Trước tên gọi các bữa ăn.Ex: They invited some friends to dinner. (Họ mời vài người bạn đến ăn tối)
d. Go to bed/hospital/church/school/ work/prison (Đi ngủ/đi nằm bệnh viện/đi lễ/đi học/đi làm/ đi tù),

But: They went to the school to see their children's teacher(Họ đến trường để gặp thầy của con họ)

 She will get a bus at the church (Cô ta sẽ đón xe búyt ở chỗ nhà thờ).

4. READING AND SPEAKING : - cultural diversity topic reading for specific information about superstitions in some countries

- Speaking: comparing traditions and customs in 2 countries

C.PRACTICE

*I. Circle A, B, C or D to choose the words with different stress*

1. A. wedding B. engage C. happy D. party

2. A. expense B. success C. ritual D. believe

3. A. affect B. woman C. approve D. depend

4. A. asleep B. custom C. culture D. manner

5. A. knowledge B. married C. bridesmaid D. Exchange

6. A. traditional B. engagement C. Proposal D. Ancestor

7. A. presentation B. information C. ceremony D. similarity

8. A. prestigious B. development C. originate D. superstition

9. A. permanent B. prosperity C. honeymoon D. legend

10.A.promise B. picture C. listen D. accept

*II. Choose the best answer.*

11. When I\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_for an examination, I always try to avoid crossing the path of a woman.

A. set out B. set up C. set about D. set apart

12.I never\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the floor during the first three days of the New Year.

A. cross B. exist C. sweep D. lay

13. Superstitions still\_\_\_\_\_\_\_\_ an important part of life for many people in Vietnam.

A. take B. play C. do D. give

14. You should \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ attention to what your teacher is saying.

A. take B. give C. have D. pay

15. Chung Cake (square sticky rice cake), pho (rice noodles), Nem (spring rolls) are the \_\_\_\_\_\_\_food in Vietnam.

A. Tradition B. traditional C. traditionally D. traditionalism

16. Table \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are always paid attention to by the British.

A. Meaning B. meals C. manners D. decoration

17. Amish’s wedding \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the spring.

A. Takes after B. takes over C. takes place D. takes along

18. The government will soon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the problem of inequality in wages.

 A. establish B. address C. sue D. abolish

19. The team paid a \_\_\_\_\_\_\_\_ price for its lack of preparation.

 A. heavy B. dirty C. light D. expensive

20. He \_\_\_\_\_\_ her dream of becoming a surgeon when she had an accident in her eyes.

 A. took up B. gave up C. set up D. made up

*III. Reading*

*Fill in each blank with one word in A, B, C or D to complete the passage:*

Janet got married to Pedro last Saturday, and we went to the wedding, which (21) …… place in a lovely little church in the country. Janet, the (22) ……, wore a beautiful white dress; it had a long train made of silk, and it was carried by a young (23) ……, who was the daughter of her elder sister. At the start, her husband-to-be, the (24) ……, was waiting for her at the front of the church. She walked down the aisle to the front with her father, and after the (25) ……, she came back down again with her husband.

Afterwards, people (26) …… photos outside the church, and all the guests were invited to a (27) …… in a hotel nearby, where we all had a meal. During the meal, the (28) …… man, who was Pedro's oldest friend, made a lovely (29) ……, and told everyone about how they had met, what it was like when they first started going out, and what Pedro had said when he had (30) …… . Then a few hours later, they set off on their honeymoon, which they were going to spend in Bali.

21. A. found B. held C. took D. stood

22. A. Lady B. groom C. maid D. bride

23. A. bridesmaid B. bridegroom C. bride D. groom

24. A. male B. man C. groom D. bride

25. A. ceremony B. party C. celebration D. custom

26. A. made B. did C. shot D. took

27. A. reception B. meeting C. greeting D. date

28. A. first B. best C. top D. greatest

29. A. talk B. lecture C. story D. Speech

30. A. Proposed B. engaged C. suggested D. intended

*Fill in each blank with one word in A, B, C or D to complete the passage*

When you are driving abroad you should make sure that you have all your documents with you. These (31)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ your passport, your driving licence and insurance papers. It (32)\_\_\_\_\_ be very inconvenient if you (33)\_\_\_\_\_\_ any of these or if you cannot find (34)\_\_\_\_\_\_\_\_quickly. You must also make sure that your car has a nationality plate which shows the country where the car is registered; for (35)\_\_\_\_\_\_\_\_, GB for Great Britain, F for France, N for Norway and so on.

In some (36)\_\_\_\_\_\_\_\_ you have to pay if you don’t (73)\_\_\_\_\_\_\_\_\_motoring laws and this can sometimes cost you a lot of money. For instance, you may have to pay immediately if you are stopped by a police officer for taking no notice of traffic lights, speed (38)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ or if you allow children (39)\_\_\_\_\_\_\_\_ the age of twelve to (40)\_\_\_\_\_\_\_in the front seat of a vehicle.

31. A. include B. make C. mean D. contain

32. A. should B. can C. is D. has

33. A. miss B. hide C. lose D. pass

34. A. that B. those C. their D. them

35. A. once B. example C. general D. fact

36. A. countries B. positions C. ways D. routes

37. A. do B. allow C. obey D. continue

38. A. marks B. spots C. limits D. numbers

39. A. under B. lower C. over D. behind

40. A. follow B. pass C. travel D. wait

*IV. Fill in the blank with A, AN, THE*
1. This morning I bought… .newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.
2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …...tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..car was badly damaged.
3. There are two cars parked outside:……..blue one and …….grey one. ……..blue one belongs to my neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is.
4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would like to have……garden like this.
5. This house is very nice. Has it got …….garden?
6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.
7. Can you recommend ……..good restaurant?
8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town.
9. There isn’t ……….airport near where I live. …….….nearest airport is 70 miles away.
10. “Are you going away next week?” - “No, ………...week after next”

*V.Complete the sentences with the comparative and superlative of the adjectives in brackets.*

1. A cut is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (painful) than an insect bite.

2.The weather this summer is even (bad) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ than last summer.

3. Apartments are usually \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cheap) than separate houses.

4. A tumour is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (bad) of all diseases.

5. A man is normally\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (strong) than a woman.

6. This flower is (beautiful) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ than that one.

7. This is the (interesting) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ book I have ever read.

8. Australia is (big) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_than England.

 9. Non-smokers usually live (long) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ than smokers.

10. Which is the (dangerous) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ animal in the world?

*VI.Give the correct form of the given words to complete the following sentences****:***

1. Susan believes in ghosts and the world for the dead. She is so \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (SUPERSTITION)

2. Their \_\_\_\_\_\_\_\_ of the plan caused the experiment to be abandoned. (APPROVE)

3. He is so \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ that he had an accident. (CARE)

4. Many women nowadays often seek financial \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_by going out to work. (DEPEND)

5. All the guests got dressed in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ costume. (NATION)

6. Boys and girls may behave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in this situation. (DIFFERENCE)

7. The 23rd mascot eagle is the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of elegance, strength and pride. (SYMBOLIZE)

8. Claulfied claimed they had \_\_\_\_\_\_\_\_\_ against him because of his nationality. (DISCRIMINATION)

9. There is no evidence of his direct \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the bombing. (INVOLVE)

10. The exact origin of the universe remains a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (MYSTERIOUS)

 THE END