**i-Learn Smart World 8**

**SEMESTER 1 REVIEW**

**I/ Grammar:**

** Verbs (to express preference) + gerund (Động từ diễn tả sự yêu thích + danh động từ):**

– Chúng ta sử dụng động từ + danh động từ (V-ing) để nói về những điều bản thân thích, thích hơn, hoặc không thích

– Một số động từ diễn tả sự yêu thích thường được sử dụng:

|  |  |
| --- | --- |
| love: yêu  like/fancy/enjoy: thích  prefer: thích hơn  don’t (really) like: không (thật sự) thích | mind: ngại, phiền, không thích  don’t mind: không ngại, không phiền  hate: ghét  can’t stand/can’t bear/can’t help: không thể chịu đựng |

|  |
| --- |
| What arts and crafts do you enjoy doing?  I like designing jewelry. |
| Do you like playing board games?  No, I don’t. I prefer playing sports. |
| Daniel prefers swimming in the pool to swimming in the sea. |
| Do you prefer playing soccer or volleyball?  I prefer soccer. |

*e.g.*

**\*Lưu ý:** Các động từ like, love, prefer có thể dùng với to-V

– Cách thêm ***-ing*** sau động từ:

|  |  |
| --- | --- |
| Động từ kết thúc bằng phụ âm+*e*: bỏ *e* và thêm -*ing* | make – making |
| Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng phụ âm+nguyên âm+phụ âm: nhân đôi phụ âm cuối và thêm -*ing* | swim – swimming |
| Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng phụ âm+nguyên âm+phụ âm nhưng phụ âm cuối là w, x, y: không nhân đôi phụ âm cuối, chỉ thêm -ing (lý do: khi ở cuối từ, w và y là nguyên âm, x được đọc thành 2 âm /ks/ ví dụ: mix /mɪks/) | play – playing |

**** **Present Simple for future meaning (Thì hiện tại đơn dùng để nói về tương lai):**

– Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai. Cách dùng này được áp dụng để diễn tả về thời gian biểu, chương trình, hoặc những kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu.

*e.g.* I have soccer practice at 7 tonight.

I have English club on Friday at 8 p.m.

– Cách phát âm *“-s/es”* cuối động từ ngôi thứ 3 số ít hoặc danh từ số nhiều

|  |  |
| --- | --- |
| **Đọc là /ɪz/** | khi âm cuối của từ gốc là các phụ âm (sh/ch/s/ge  **/s/, /ʃ/, /z/, /dʒ/, /ʒ/, /tʃ/** |
| **Đọc là /s/** | khi âm cuối của từ gốc là các phụ âm **/t/, /p/, /k/, /f/, /θ/(th)** |
| **Đọc là /z/** | khi âm cuối của từ gốc là nguyên âm hoặc các phụ âm còn lại (phụ âm hữu thanh (m.n v r,d,.. |

** Prepositions of time (Giới từ chỉ thời gian):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Giới từ** | **Cách dùng và ví dụ** |
| ***at*** | được dùng để chỉ thời điểm (at 5 p.m./at noon/at night…) hoặc kì nghỉ (at Christmas, at Easter…) hoặc cụm từ chỉ khoảng thời gian (at the same time, at that time, at the moment…) |
| ***on*** | chỉ ngày trong tuần (on Friday), ngày tháng trong năm (on 15th April), một ngày trong kỳ nghỉ (on Christmas Day, on Christmas Eve,…) hoặc buổi trong ngày (on Friday morning, on a cold evening) |
| ***in*** | được dùng để chỉ tháng (in May), năm (in 2023), mùa (in summer), buổi (in the morning), kỳ nghỉ (in summer holiday), thập kỷ (in the 1990s), thế kỷ (in the 21st century) |
| ***from…to/until/till*** | được dùng để chỉ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc (from Monday to Friday, from 8 a.m. till 5 p.m.,…) |
| ***until/till*** | được dùng để chỉ thời điểm kết thúc (until 9 p.m., until Thursday,…) |

**\*Lưu ý:**

- **at**: at the weekend/at weekends

- **on**: on the weekend/on weekends **not … until**: đến (thời điểm nào đó) thì (sự việc mới diễn ra), e.g.:

Tom is going out with his friends. He won’t be back home until 10 p.m. (= đến 10 giờ tối anh ấy mới về nhà)

**Unit 2 | LIFE IN THE COUNTRY**

**I**

** Verbs (to express preference) + *to*-infinitives (Động từ diễn tả sự yêu thích + động từ nguyên mẫu có *to*):**

– Ta dùng động từ chỉ sở thích **like, love, prefer, hate** + động từ nguyên mẫu có *to* (**to-infinitives**) để chỉ những hoạt động bản thân/người khác thích và muốn làm hơn

|  |
| --- |
| I love to play folk games.  She prefers to play spinning tops.  They don’t like to go to the park. |
| What do they like to do?  They like to play folk games. |
| Do they like to play shuttlecock?  Yes, they do./No, they don’t. They prefer to play soccer. |

*e.g.*

– Ta dùng cấu trúc **prefer V-ing to V-ing** với nghĩa 'thích làm cái A hơn làm cái B'.  
*e.g.* I prefer living in the countryside to living in the city because there is enough fresh air and nature.

** Adverbs of frequency (Trạng từ chỉ tần suất):**

– Trạng từ chỉ tần suất được dùng để nói về mức độ thường xuyên của một sự việc hoặc hành động.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| never | rarely/seldom | sometimes | often | usually | always |
| không bao giờ | hiếm khi | thỉnh thoảng | thường | thường xuyên | luôn luôn |

– Trạng từ chỉ tần suất được dùng trước động từ thường và sau động từ to be hoặc trợ động từ như *do/does/did…*

|  |
| --- |
| She didn’t always/usually/often eat out when she was young. My brother always/usually/sometimes/rarely/never hangs out with his friend. |
| Who do you usually play spinning tops with?  I usually play spinning tops with my classmates. |

*e.g.*

– Các từ **rarely/seldom** và **never** không thường được dùng trong câu phủ định và câu hỏi.

– Từ **sometimes** không thường được dùng trong câu phủ định.

**IIi/ Grammar:**

** First Conditional (Câu điều kiện loại I):**

* Câu điều kiện loại 1 dùng để:
* diễn tả một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai
* đưa ra lời đề nghị hoặc lời hứa
* Khi mệnh đề if đứng trước mệnh đề chính, cần dấu phẩy ở giữa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mệnh đề If** | **Mệnh đề chính** |
| If + Subject + Present Simple,  *(diễn tả điều kiện)* | Subject + will + bare infinitive  *(diễn tả kết quả)* |

|  |
| --- |
| If there’s too much trash on beaches, people won’t go there. |
| There won’t be any fish left if we keep polluting the sea. |
| What will happen if people keep burning trash?  If people keep burning trash, the air will be polluted. |

*e.g.*

* Trong câu điều kiện loại một, nếu mệnh đề điều kiện ở thể phủ định, có thể dùng **unless** thay cho **If + not**. Chúng ta có thể dùng **unless** ở đầu câu (có dấu phẩy), hoặc giữa câu (không có dấu phẩy).

*e.g.*  Unless we stop burning trash, the air will be polluted.

(= If we don’t stop burning trash, the air will be polluted.)

The air will be polluted unless we stop burning trash.

**\*Lưu ý:**

* *when* được dùng thay vì *if* khi chúng ta chắc chắn một việc sẽ xảy ra.

*e.g*. IfJoe comes to the meeting, I’ll talk to him about global warming. (Có thể Joe đến/không đến dự cuộc họp)

WhenJoe comes to the meeting, I’ll talk to him about global warming. (Joe chắc chắn sẽ đến dự cuộc họp)

**\* Một số trường hợp không dùng will ở mệnh đề chính:**

* + Khi sự việc ở mệnh đề chính không chắc chắn sẽ xảy ra dù điều kiện ở mệnh đề if được đáp ứng 🡪 dùng **may/could**; nếu khả năng xảy ra rất thấp 🡪 dùng **might**

*e.g.* If we stop cutting down trees, the number of animals may/couldstart to grow again. (Có thể các loài động vật sẽ sinh sôi trở lại, nhưng không chắc.)

* Khi mệnh đề chính diễn tả sự cho phép 🡪 dùng **can**

*e.g.* You can catch fish in this part of the river if you have a license.

* Khi mệnh đề chính diễn tả lời khuyên 🡪 dùng **should**

*e.g.* If you want to take photos of these animals, you should be very careful.

** Compound sentences with *and* (Liên từ *and* trong câu ghép)**

* **Câu ghép** có tối thiểu hai mệnh đề độc lập và nối với nhau bởi một trong các **liên từ** trong nhóm **FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so)**.
* Liên từ **and** được sử dụng để thêm thông tin trong một câu ghép.
* Dấu phẩy được sử dụng trước liên từ để ngăn cách hai mệnh đề độc lập trong câu ghép.

*e.g.* We should recycle the bottles, and we should plant trees.

We should save the electricity, and we shouldn’t waste water.

** Complex sentences with *so (that)* (Liên từ *so (that)* trong câu phức)**

* **Câu phức** là câu có ít nhất một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc (không thể đứng độc lập một mình) được nối với nhau bởi **liên từ**.
* Liên từ **so (that)** được sử dụng để nói về mục đích của một hành động trong câu phức.
* Không có dấu phẩy trước từ chỉ mục đích **so (that)**.

*e.g.* We should clean up our house regularly so (that) we can work effectively.

**\*Lưu ý:**

Để chỉ kết quả, chúng ta cũng dùng **so**, nhưng **có dấu phẩy** phía trước, và câu này thuộc loại câu ghép.

*e.g.* Water pollution is a serious problem in my town, so we shouldn’t throw trash into rivers.

**Unit 4 | DISASTERS**

**IV/ Grammar:**

** *Wh*-questions (Câu hỏi với từ để hỏi bắt đầu bằng *Wh-*)**

– Chúng ta sử dụng *câu hỏi với từ để hỏi Wh-* khi muốn hỏi về thông tin chi tiết của một hành động hoặc sự việc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Từ để hỏi** | **Cách dùng** | **Ví dụ** |
| **What** | Hỏi về sự vật, sự việc | What was the biggest earthquake? – It was the Great Chilean Earthquake. |
| **Where** | Hỏi về nơi chốn | Where were the biggest wirefires? – They were in Siberia, Russia. |
| **When** | Hỏi về thời gian | When was the worst avalanche? – It was in 1970. |
| **How wide** | Hỏi về chiều rộng | How wide was the typhoon? – It was 200 miles wide. |
| **How tall** | Hỏi về chiều cao | How tall was the tsunami? – It was 50 meters tall. |
| **How long** | Hỏi về chiều dài/khoảng thời gian | How long was the drought? – It lasted two years. |
| **How many** | Hỏi về số lượng (với danh từ đếm được) | How many houses did the typhoon damage? – 20,000 houses. |
| **How much** | Hỏi về lượng (với danh từ không đếm được) | How much damage did the flood cause? |

** Prepositions of place (Giới từ chỉ vị trí)**

Giới từ chỉ vị trí được dùng để nói về vị trí của một đồ vật hoặc một người.

|  |  |
| --- | --- |
| **in front of** /ɪnˈfrʌntəf/**:** phía trước | Let’s meet in front ofthe movie theater. |
| **behind** /bɪˈhaɪnd/**:** phía sau | Shall we meet behindthe market? |
| **next to** /ˈnekstə/**:** bên cạnh | The water park is next to the supermarket. |
| **near** /nɪər/**:** gần | Keep your phone near you at all times. |
| **opposite** /ˈɑ:pəzɪt/**:** đối diện | The bowling alley is oppositethe ice rink. |
| **under** /ˈʌndər/**:** ngaybên dưới | The cats are under the bridge. |
| **below** /bɪˈloʊ/**:** ở vị trí thấp hơn | The kitchen is below her bedroom. |
| **above** /əˈbʌv/**:** ở vị trí cao hơn | The new room is above the garage. |
| **inside** /ɪnˈsaɪd/**:** bên trong | Keep children and pets inside the house. |
| **outside** /aʊtˈsaɪd/**:** bên ngoài | You shouldn’t go outside of your house. |

\*Ôn lại cách sử dụng 3 giới từ ***in, on at***

**\*Lưu ý:**

**Sự khác biệt giữa in front of và opposite:**

– Dùng in front of để miêu tả vị trí trước, sau của hai sự vật.

– Dùng opposite khi hai sự vật được nói đến bị phân cách bởi một sự vật khác ở giữa.

**Cách đọc giới từ *to***

– Trước phụ âm /tə/, e.g. next to me /ˈnekstəˌmi/

– Trước nguyên âm /tu/, e.g. next to us /ˈnekstuˌ(w)ʌs/

** Prepositions of movement (Giới từ chỉ sự chuyển động)**

Giới từ chỉ sự chuyển động được dùng để nói sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

|  |  |
| --- | --- |
| **to** /tə/**:** đến, về hướng | Move to higher ground. |
| **into** /ˈɪntə/**:** vào trong | Don’t drive or walk into flood water. |
| **onto** /ˈɑ:ntə/**:** lên trên | The dog jumped onto the chair. |
| **across** /əˈkrɔ:s/**:** từ bên này sang bên kia (đường) | She walked across the road. |
| **along** /əˈlɔ:ŋ/**:** dọc theo | We walked along the beach collecting small crabs in a bucket. |
| **out of** /ˈautəv/**:** ra khỏi | They got out of the car and come into the house. |
| **over** /ˈoʊvə/**:** bên trên, bên kia (cầu, sông…) | She climbed over the wall. |
| **through** /θru:/**:** xuyên qua | They walked slowly through the woods. |

**PRACTICE**

**Unit 2 | LIFE IN THE COUNTRY**

**I/ PRONUNCIATION**

**A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.**

1. A. chef B. church C. chair D. chore

2. A. school B. headache C. character D. children

**B. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.**

3. A. nature B. dislike C. country D. people

4. A. never B. country C. prefer D. weather

**II/ VOCABULARY AND GRAMMAR**

**Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.**

5. You should use \_\_\_\_\_\_\_ more to save the environment.

A. public transportation B. vehicles C. cars D. airplanes

6. The New Year's Countdown party \_\_\_\_\_ at the city's square tomorrow.

A. takes off B. takes on C. takes place D. takes care

7. One of the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ festivals in the countryside is Mid-Autumn festival.

A. traditional B. tradition C. traditionally D. traditions

8. We finished third in the tug \_\_\_\_\_\_ war competition last year.

A. from B. to C. in D. of

9. Most students in my class are hard-working. They \_\_\_\_\_\_\_\_ finish all their homework before they come to class.

A. sometimes B. always C. rarely D. never

10. Having too \_\_\_\_\_\_ vehicles on the streets causes pollution in the city.

A. some B. any C. much D. many

11. My sister seldom plays badminton after work, she prefers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the nearby river.

A. swims B. to swim C. to swimming D. swam

12. There weren't \_\_\_\_\_\_\_\_ chairs in the room, so some of us had to stand.

A. much B. too much C. enough D. lots

**III/ ERROR CORRECTION**

**Find the underlined part that needs correction in each of the following questions.**

13. I can't sleep - there is too many noise in the neighborhood at night!

A B C D

14. When I was younger, I played usually spinning tops with my brother.

A B C D

15. We’d like to announce the village festival will take place on January 21st to February 2nd.

A B C D

16. All the children are interested in the animal perform at the festival.

A B C D

**IV/ WORD FORM**

**Write the correct form of the given words.**

17. My little brother likes to eat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (CANDY) fruit at Tet.

18. Tiktok is a popular source of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ENTERTAIN) among teenagers.

19. They \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ANNOUNCEMENT) the time and place of the Hiền Lương Village Tết festival last night.

20. Students should learn to protect the environment and save \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (NATURE) resources.

**V/ READING**

**Read the letter. Write T (True), F (False), or NG (Not Given) if the information is not in the text.**

Dear Festival Committee,

I am writing about the Milford Nature Festival which took place last week.

I went to the festival with my two children, four and six. The information on the festival website said, ‘There is entertainment for all the family.’

My children love face painting. Amy wanted to be a tiger and Jenny wanted to be a monkey. They had pictures of the animals to show to the face painter. But there was only one face painter, and there was no other entertainment for young children. We waited for an hour and then left the line. We went to get something to eat.

My children said their food was good, but the meals were very expensive. They cost more than their tickets for the festival.

Finally, the festival website said, ‘There is a nature walk at 3.00, with information about all the flowers and trees from a plant scientist.’ There was nothing else for the children to do, so we went on the walk. But the person who did the walk did not know anything about the flowers and trees in the park.

I paid $6 for two child tickets. I would like you to give me the money back.

With best wishes,

Mrs. Williams

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | The children wanted face paintings of wild animals. |  |
| 22. | Mrs Williams did not like her meal. |  |
| 23. | The children’s meals cost $10. |  |
| 24. | Mrs Williams went on the walk because her children love flowers and trees. |  |
| 25. | There was lots of entertainment for young children at the festival. |  |

**VI/ WRITING**

**A. Put the words in the correct order to make correct sentences.**

26. on Sunday / don't / get up / usually / I/ early/ .



27. to play / games / folk / students / like / young / Most / .



28. There / too / people / in / are / this gym / many / .



**B. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any.**

29. I don't have much money. I can't buy that phone. (ENOUGH)



30. My mother hates noisy parties and crowded places. (NEVER)

 My mother

**Unit 3 | PROTECTING THE ENVIRONMENT**

**I/ PRONUNCIATION**

**A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.**

1. A. pollution B. transport C. waste D. plastic

2. A. plant B. water C. section D. forest

**B. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.**

3. A. affect B. pollute C. disease D. damage

4. A. recycle B. reduce C. organize D. important

**II/ VOCABULARY AND GRAMMAR**

**Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.**

5. A lot of people \_\_\_\_\_ trash into rivers and make the water polluted.

A. throw B. pass C. shoot D. kick

6. Green forests provide more spaces \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ animals and birds.

A. with B. for C. into D. onto

7. Turning off the air conditioner ten minutes before leaving saves a lot of \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. plastic B. air C. water D. electricity

8. Governments should prevent people \_\_\_\_\_\_\_\_\_ cutting down trees in the forests.

A. with B. into C. from D. on

9. People shouldn’t use plastic bags \_\_\_\_\_\_\_\_\_ they can reduce land pollution.

A. but B. that C. so that D. although

10. She won't pass the exam if she \_\_\_\_\_\_ hard.

A. doesn't study B. studies C. will study D. won't study

11. Barry loves running, \_\_\_\_\_ he is also a member of our school's running club.

A. or B. but C. if D. and

12. We should always remember 3 Rs to protect the environment, “Reduce, Reuse \_\_\_\_\_\_\_ Recycle”.

A. if B. and C. or D. but

**III/ ERROR CORRECTION**

**Find the underlined part that needs correction in each of the following questions.**

13. If you don't pay attention, you will understand the lesson.

A B C D

14. It is too hot today - please turn on the air condition.

A B C D

15. Governments worldwide are working together to protect the environment for pollution.

A B C D

16. My uncle is one of the best environmentalist in my country.

A B C D

**IV/ WORD FORM**

**Write the correct form of the given words.**

17. Those products are not \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (RECYCLE), so don’t put them in the recycling bin.

18. Vung Tau City welcomes thousands of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (TOURISM) every holiday season.

19. People are using more and more \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-friendly (ENVIRONMENT) products.

20. Fish and plants cannot grow well in this area because factories release toxic \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (POLLUTION)into the air and water.

**V/ WRITING**

**A. Put the words in the correct order to make correct sentences.**

26. to use / My family / our bicycles / is trying / more often / .



27. Students / bring / water bottles / have to / to school / their own / .



28. conserve the environment / save money and / Using less energy / helps us.



**B. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any.**

29. To have a healthy lifestyle, we should exercise a lot. (THAT)

 We should

30. Exercise regularly and you will be fit and healthy. (IF)

 You will

**Unit 4 | DISASTERS**

**I/ PRONUNCIATION**

**A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.**

1. A. could B. would C. drought D. should

2. A. emergency B. email C. battery D. escape

**B. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.**

3. A. blizzard B. typhoon C. landslide D. earthquake

4. A. avalanche B. tsunami C. disaster D. announcement

**II/ VOCABULARY AND GRAMMAR**

**Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.**

5. Tornadoes – very strong winds that move in a circle – can suck up anything that is in their \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. road B. line C. eye D. path

6. Typhoon Tip caused a lot of damage on islands in the Pacific \_\_\_\_\_.

A. Land B. Air C. River D. Ocean

7. \_\_\_\_\_\_\_, the sky became very dark, and the storm came with strong winds and heavy rain.

A. Logically B. Suddenly C. Luckily D. Normally

8. When there is a \_\_\_\_\_, move wooden furniture away from windows.

A. wildfire B. drought C. heat wave D. tsunami

9. A: \_\_\_\_\_ can we buy a first aid kit?

B: At a drugstore.

A. Why B. When C. Where D. Who

10. In case of an earthquake, hide \_\_\_\_\_ a hard object like a table or bed.

A. above B. under C. inside D. near

11. “\_\_\_\_\_ damage did the blizzard cause?”

A. How many B. How long C. How much D. How wide

12. People living near the beach should move \_\_\_\_\_ a safe place before a typhoon hits.

A. near B. outside C. up D. to

**III/ ERROR CORRECTION**

**Find the underlined part that needs correction in each of the following questions.**

13. People should keep a fire extinguish in a safe place.

A B C D

14. If you are in danger, calling the emergency service, they can help you.

A B C D

15. How many people have to leave their houses because of the earthquake last week?

A B C D

16. If there's an earthquake, remember to get in the desk to stay away from fallen things.

A B C D

**IV/ WORD FORM**

**Write the correct form of the given words.**

17. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (WARN) of natural disasters need to be correct, simple and useful.

18. When there's a disaster, you should keep up with the news on TV or the Interner for more \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (INFORM) and instructions.

19. The \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DISASTER) typhoon last year made thousands of people homeless.

20. The recent earthquake in Turkey caused a lot of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (DAMAGING)