**LỜI NÓI ĐẦU**

Chào bạn! Thầy thấy nhiều bạn vẫn còn khá lúng túng khi làm loại bài tập WORD FORM (cấu tạo từ tiếng Anh). Đây là vì do bạn chưa có kiến thức căn bản về cấu tạo từ tiếng Anh, cũng như chưa chinh chiến nhiều bài tập loại này nên không có kinh nghiệm xử lý! Vì thế, thầy tạo bài học này:  **Bài Tập Word Form** giúp bạn học ôn thi Lớp 9 lên 10, cũng như Luyện Thi Đại Học (có nhiều bạn học hết Lớp 12, vẫn không biết hết những kiến thức thầy dạy ở đây). Chương trình gồm tất tần tật lý thuyết quan trọng nhất, và  Bài Tập WORD FORM luyện tập cho bạn thử sức mình!

Bạn biết không, rất rất nhiều từ tiếng Anh ngày nay không phải là tiếng Anh gốc, mà bắt nguồn từ các ngôn ngữ khác, đặc biệt là Hy Lạp và La Tinh. Nếu nắm vững nhiều GỐC TỪ, TIỀN TỐ, HẬU TỐ sẽ  cực kì hữu ích cho việc học Ôn Thi Vào Lớp 10 – dạng bài tập Word Form. Cũng như bạn đã có thể thấy khi học với thầy trên lớp, trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể đoán được nghĩa của các từ mới tinh tình tình dù là chưa bao giờ gặp, chỉ dựa vào sự biết nghĩa của GỐC TỪ, TIỀN TỐ, HẬU TỐ, cũng như nhanh chóng chia 1 từ về Danh Từ, Động Từ, Tính Từ … để điền vào chỗ trống!

Để có thể học Ôn Thi Vào Lớp 10 – dạng bài tập Word Form, một cách chuẩn nhất, bạn phải lần lượt nắm hết các kiến thức sau.

1. **Tóm tắt lý thuyết WORD FORM trọng tâm**
2. **Bài Tập Word Form: Vị Trí Các Loại Từ Trong Câu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Loại từ** | **Vị trí trong câu** |
| **Danh từ** | **1. Chủ ngữ của câu** (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)*Thanh is good at literature.***2. Sau tính từ/ tính từ sở hữu:** my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….*His father is a teacher.***3. Sau động từ**, làm tân ngữ*I like English.* **4. Sau “enough”***He didn’t have enough money to buy that car.* **5. Sau các mạo từ a, an, the** hoặc các từ t**his, that, these, those, each, every, both, no, many, much, some, any, few, a few, little, a little,…..***This book is an interesting book.* **6. Sau giới từ:** in, on, of, with, under, about, at*Thanh is good at literature.*  |
| **Tính từ** | **1. Trước danh từ:** Adj + N*My Tam is a famous singer.***2. Sau TO BE, và Động Từ NHÓM BE**(tính chất như TO BE): seem, am, is, are, was, were, get, become, feel, look, keep…*BaiGiaiDenRoi is awesome!Tom seems tired now.***Chú ý: cấu trúc keep/make + O + ad**j*He****makes****me happy***3. Sau “ too”:**S + to be/ seem/ look….+ too + adj…*He is too short to play basketball.*  **4. Trước “enough”**: S + tobe + adj + enough…*She is tall enough to play volleyball.* **5. Trong cấu trúc so…that**: tobe/ seem/ look/ feel…..+ so + adj + that*The weather was so bad that we decided to stay at home.* **6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh**(lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)– *Meat is more expensive than fish.– Huyen is the most intelligent student in my class.* **7. Tính từ trong câu cảm thán:**How +adj + S + V!What + (a/an) + adj + N!*How nice the boy is!What a nice boy!*  |
| **Trạng từ** | **1. Trước động từ thường***I slowly read a book.* **2. Sau tân ngữ của động từ thường***I read a book slowly.* **3. Trước tính từ***It’s extremely cold.* **4. Trước trạng từ khác***He played very well.* **5. Đầu câu***Luckily, he passed the test.* **6. Giữa trợ động từ và động từ thường***I have recently finished my homework.* **7. Sau “too”:**V(thường) + too + adv*The teacher speaks too quickly.* **8. Trước “enough” :**V(thường) + adv + enough*The teacher speaks slowly enough for us to understand.* **9. Trong cấu trúc so….that:**V(thường) + so + adv + that*Jack drove so fast that he caused an accident.*  |
| **Động từ** | **Sau chủ ngữ,**chia thì*BaiGiaiDenRoi.com has lots of useful lessons.* |

1. **Bài Tập Word Form: Cách Thức Thành Lập Từ Loại**
	1. **Thành lập Tính Từ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N – ic** | Science/ scientific: khoa học | Emphasis/ Emphatic: nhấn mạnh | History/ Historic: lịch sử |
| **N – ous** | Fame/ famous: nổi tiếngDanger/ dangerous: nguy hiểmPoison/ poisonous: độc hại | miracle/ miraculous: huyền diệuMarvel/ marvelous: tuyệt vờiNerve/ nervous: căng thẳng | Religion/ religious: tín ngưỡngVariety/ various: đa dạngMystery/ mysterious: bí ẩn |
| **N – able****V – able** | Reason/ reasonable: hợp lýAdmire/ admirable: đáng phục | Fashion/ fashionable: hợp thờicomfort/ comfortable: tiện lợi | Horror/ horrible: kinh khủngValue/ Valuable: có giá trị |
| **N – ish** | Child/ childish: như trẻ con | Self/ selfish: ích kỷ | Fool/ foolish: ngu xuẩn |
| **V – tive** | Product/ productive: năng suấtProtect/ protective: bảo vệ | Decorate/ decorative: để trang tríCollect/ collective: tập thể | Concentrate/ concentrative: tập trung |
| **N – ful** | Care/ careful | Beauty/ beautiful | Use/ useful |

* 1. **Thành lập Danh Từ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V – al** | Arrive/ arrival: sự tới nơi | Remove/ removal: việc di chuyển | approve/ approval: sự tán thành |
| **V- ance** | Appear/ appearance: sự xuất hiệnguide/ guidance: sự hướng dẫn | Assist/ assistance: s ự giúp đỡPerform/ performance: sự thực hiện | allow/ allowance: sự cho phépattend/ attendance: sự có mặt |
| **V- ence** | Differ/ difference: sự khác nhau | Refer/ reference: sự tham khảoPrefer/ preference: sự thích hơn | Depend/ dependence: sự phụ thuộcConfide/ confidence: sự tự tin |
| **Adj-ity** | Able/ ability: khả năngPure/ purity: sự tinh khiếtSolid/ solidity: sự vững chắc | Electric/ electricity: điệnPossible/ possibility: sự có thểSimilar/ similarity: sự tương tự | Popular/ popularity: tính phổ biếnReal/ reality: thực tế |
| **N – hood** | Child/ childhood | Neighbor/ neibourhood |  |

* 1. **Thành lập Danh Từ Chỉ Người**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V – ee****V– eer** | Train/ trainee: người được huấn luyện)Engine/ engineer: kỹ sư | refer/ referee (trọng tài) | Employ/ employee (công nhân) |
| **V– ant** | Assist/ assistant: người phụ táapply / applicant: người nộp đơn | contest/ contestant: thí sinhattend/ attendant: người tham dự | participate/ participant:người tham gia |
| **– man** | Doorman: người gác cổng | Guardsman: lính cận vệ | Business/ businessman; thương gia |
| **Others** | Music/ musician: nhạc côngBeg/ beggar: kẻ ăn xin | Library/ librarian: quản thủ thưSurgery/surgeon: nhà phẫu thuật | Invent/ inventorCollect/ collector |

* 1. **Thành lập Động Từ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adj- ize** | Real/ realize: nhận thức rõ | industrial/ industrialize: công nghiệp hoá | commercial/ commercialize |
| **Out – V** | Grow/ outgrow: phát triển hơn | outrun/ outrun: chạy nhanh hơn | weigh/ outweigh: nặng hơn |
| **Over- V** | Stay/overstay: ở quá lâu | take/ overtake: vượt, đuổi kịp | work/ overwork: làm quá sức |
| **Under-V** | sell/ undersell: bán rẻ hơn | do/ undergo: chịu đựng | charge/ undercharge: định giá thấp hơn |
| **Super-V** | impose/ superimpose: chồng lên | heat/ superheat: đun quá sôi | intend/ superintend: trông nom |

1. **Bài Tập Word Form: Cách Nhận Biết WORD FORM dựa vào cấu tạo từ loại**

**► Danh từ (nouns): Danh từ thường kết thúc bằng:**

-tion/-ation: distribution, information
-ment: development, disappointment, acknowledgment
-er, -or: teacher, actor,
-ant: accountant, applicant, immigrant
-ing: teaching, studying,
-age: teenage, blockage, homepage