**BÀI TẬP BÀI 1: BẢNG ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TRONG TIẾNG ANH**

***\*\*\*Bạn hãy dành thời gian đọc lại từ vựng bên dưới rồi làm bài tập đi kèm nhé.***

**\*Từ vựng đại từ nhân xưng:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHỦ NGỮ** | **TÂN NGỮ** | **TÍNH TỪ**  **SỞ HỮU** | **ĐẠI TỪ**  **SỞ HỮU** | **ĐẠI TỪ**  **PHẢN THÂN** |
| I */ai/* : tôi | Me */mi/* : tôi | My */mai/* : của tôi | Mine */mai.n/* : của tôi | Myself */mài.séof/* : chính tôi |
| You */du:/* : bạn | You */du/* : bạn | Your */dóờ/* : của bạn | Yours */dó.ờz/*: của bạn | Yourself */dò.séof/* : chính bạn  Yourselves */dò.séovz/* : chính các bạn |
| We */wi/* : chúng tôi | Us */ớs/* : chúng tôi | Our */áu.ờ/* : của chúng tôi | Ours */áu.ờ.z/* : của chúng tôi | Ourselves /àu.ờ.séovz/ : chính chúng tôi |
| They */dây/* or */đây/* : họ | Them */dơm/* or */đơm/* : họ | Their */dé.ờ/* or */đé.ờ/* : của họ | Theirs */dé.ờ.z/* or */đé.ờ.z/* : của họ | Themselves */dờm.séo.vz/* or */đờm.séo.vz/* : chính họ |
| He */hi/* : anh ấy | Him */him/* : anh ấy | His */his/* : của anh ấy | His */his/* : của anh ấy | Himself */hìm.sèof/* : chính anh ấy |
| She */shi/* : cô ấy | Her */hơ/* : cô ấy | Her */hơ/* : của cô ấy | Hers */hơ.z/* : của cô ấy | Herself */hờ.séo.f/* : chính cô ấy |
| It */it/* : nó | It */it/* : nó | Its */its/* : của nó | *Không dùng* | Itself */ịt.séo.f/* : chính nó |

**\*Lưu ý:**

-Chữ **you** vừa mang nghĩa là **bạn** vừa mang nghĩa là **các bạn.**

-Nếu **you** mang nghĩa là **bạn** thì đại từ nhân xưng của nó là **yourself**

-Nếu **you** mang nghĩa là **các bạn** thì đại từ nhân xưng của nó là **yourselves**.

*You (bạn) => yourself (chính bạn)*

*Your (các bạn) => yourselves (chính các bạn)*

**\*Từ vựng để luyện tập:**

|  |  |
| --- | --- |
| Love */lớv/* (v): yêu  Hate */hấy.t/* (v): ghét  Like */láik/* (v): thích  Pamper */pám.pờ/* (v): nuông chiều  Respect */rì.spekt/* (v): tôn trọng  Obey */ầu.bấy/* (v): vâng lời  Father */phá.đờ/* (n): bố  Mother */mớ.đờ/* (n): mẹ  Dad */đád/* (n): bố  Mom */ma:m/* (n): mẹ  Wife */waif/* (n): vợ  Husband */hớs.bờnd/* (n): chồng  Live */liv/* (v): sống  Here */hía.ờ/* : ở đây | There */đé.ờ/* : ở đó  Admire */ợd.máiờ/* (v): ngưỡng mộ  Teacher */tí.chờ/* (n): giáo viên  Student */stú.đờnt/* (n): sinh viên  Son */sân/* (n): con trai  Daughter */đá.tờ/ (Anh Anh) or*  */đá.đờ/ (Anh Mỹ)* (n): con gái  Children */chíu.drờn/* (n): các con, lũ trẻ (số nhiều)  Child */chái.ờ.d/* (n): con (số ít)  People */pí.pờl/* (n): mọi người  Police */pờ.lís/* (n): cảnh sát  Fear */fia.ờ/* (v): sợ  Parents */pá.rờnts/* (n) : bố mẹ (số nhiều) |

**\*Bài tập: chuyển các câu sau sang tiếng Anh:**

Câu 1: Các sinh viên của bạn thích giáo viên của anh ấy.

Câu 2: Bạn tôn trọng nó.

Câu 3: Mẹ của bạn tôn trọng các sinh viên của bà ấy.

Câu 4: Con trai của bà ấy yêu tôi .

Câu 5: Cô ấy ghét chồng của cô ấy. Bạn ghét chồng của bạn.

* Or:

Câu 6: Tôi vâng lời bố mẹ của tôi.

Câu 7: Bố của tôi yêu các con của ông ấy.

* Or:

Câu 8: Con trai của tôi nuông chiều con gái của tôi.

Câu 9: Anh ấy tôn trọng cô ấy.

Câu 10: Giáo viên của anh ấy nuông chiều con trai của bà ấy.

Câu 11: Cô ấy thích giáo viên của cô ấy.

Câu 12: Chồng của cô ấy sợ cô ấy.

Câu 13: Tôi tôn trọng bạn.

Câu 14: Tôi ghét con trai của ông ấy.

Câu 15: Chồng của bạn nuông chiều con trai của cô ấy.

Câu 16: Họ yêu anh ấy.

Câu 17: Bố của chúng tôi ngưỡng mộ mẹ của tôi.

Câu 18: Các học sinh của họ nuông chiều chính họ.

Câu 19: Vợ của anh ấy vâng lời cảnh sát.

Câu 20: Vợ của tôi nuông chiều con gái của chúng tôi.

Câu 21: Anh ấy yêu vợ của anh ấy. Tôi yêu vợ của tôi.

* Or:

Câu 22: Chồng của tôi sống ở đó.

Câu 23: Anh ấy vâng lời bà ấy.

Câu 24: Chồng của bạn yêu bạn.

Câu 25: Họ sợ ông ấy.

Câu 26: Các sinh viên của tôi yêu bố của anh ấy.

Câu 27: Cô ấy ghét họ.

Câu 28: Bạn ngưỡng mộ họ.

Câu 29: Chúng tôi thích các con của họ.

Câu 30: Chúng tôi ghét chồng của bà ấy.

Câu 31: Bạn yêu cô ấy.

Câu 32: Bạn ngưỡng mộ giáo viên của bạn. Tôi ngưỡng mộ giáo viên của tôi.

* Or:

Câu 33: Tôi thích bố của bạn.

* Or:

Câu 34: Tôi sợ mẹ của bạn.

Câu 35: Tôi nuông chiều các con của tôi. Họ nuông chiều các con của họ.

* Or:

Câu 36: Giáo viên của họ sợ cảnh sát.

Câu 37: Mẹ của họ ghét tôi.

* Or:

Câu 38: Mẹ của họ sống ở đây.

* Or:

Câu 39: Chúng tôi vâng lời cô ấy.

Câu 40: Mẹ của tôi sợ bố của tôi.

* Or:

Câu 41: Chúng tôi sống ở đây.

Câu 42: Nó tôn trọng chúng tôi.

Câu 43: Mẹ của tôi thích các con của cô ấy.

* Or:

Câu 44: Giáo viên của tôi vâng lời mẹ của bà ấy.

* Or:

Câu 45: Giáo viên của họ tôn trọng bố của bà ấy.

* Or:

Câu 46: Anh ấy yêu cô ấy.



Câu 47: Các học sinh của tôi sợ cảnh sát.



Câu 48: Nó ngưỡng mộ anh ấy.



Câu 49: Con gái của tôi sợ tôi.



Câu 50: Bố của tôi sợ mẹ của tôi.

* Or:

Câu 51: Vợ của bạn ghét con trai của chúng tôi.



Câu 52: Cô ấy sống ở đây.



Câu 53: Bố của bà ấy thích mẹ của bà ấy.

* Or:

Câu 54: Họ vâng lời ông ấy.



Câu 55: Học sinh của anh ấy sống ở đây.



Câu 56: Chồng của tôi thích họ.



Câu 57: Chồng của họ ngưỡng mộ giáo viên của anh ấy.



Câu 58: Nó ghét bố của chúng tôi.



Câu 59: Cô ấy ghét chính cô ấy.



Câu 60: Mẹ của cô ấy ngưỡng mộ giáo viên của bà ấy.



Câu 61: Các bạn yêu chính các bạn.



Câu 62: Bạn vâng lời bà ấy.



Câu 63: Cô ấy yêu họ.



Câu 64: Bố của tôi tông trọng cảnh sát.

* Or:

Câu 65: Nó sợ bạn.



Câu 66: Học sinh của bạn vâng lời bố của cô ấy.

* Or:

Câu 67: Anh ấy ngưỡng mộ chúng tôi.



Câu 68: Vợ của bạn ngưỡng mộ bố của chúng tôi.

* Or:

Câu 69: Chúng tôi sợ bà ấy.



Câu 70: Các học sinh của chúng tôi ngưỡng mộ chúng tôi.



Câu 71: Tôi yêu mẹ của tôi. Bạn yêu mẹ của bạn.

* Or:
* Or:
* Or:

Câu 72: Cô ấy nuông chiều anh ấy.



Câu 73: Nó thích con trai của cô ấy.



Câu 74: Con trai của chúng tôi tôn trọng bạn.



Câu 75: Bố của bạn tôn trọng vợ của ông ấy.



Câu 76: Cô ấy vâng lời bạn.



Câu 77: Nó nuông chiều chúng.



Câu 78: Chúng tôi ngưỡng mộ cô ấy.



Câu 79: Con trai của tôi yêu cảnh sát.



Câu 80: Mẹ của anh ấy nuông chiều các con của bà ấy.

* Or:

Câu 81: Con trai của tôi sợ cảnh sát.



Câu 82: Bố của ông ấy ghét sinh viên của tôi.

* Or:

Câu 83: Chúng tôi vâng lời bố của chúng tôi. Họ vâng lời bố của họ.

* Or:
* Or:

Câu 84: Tôi nuông chiều cô ấy.



Câu 85: Cô ấy tôn trọng nó.



Câu 86: Họ ghét vợ của anh ấy.



Câu 87: Nó yêu bạn.



Câu 88: Học sinh của cô ấy ghét tôi.



Câu 89: Cô ấy sợ họ.



Câu 90: Chồng của bà ấy ghét tôi.



Câu 91: Con trai của bạn vâng lời bạn.



Câu 92: Các bạn yêu chính các bạn.



Câu 93: Chúng tôi tôn trọng nó.



Câu 94: Vợ của bạn yêu các con của cô ấy.



Câu 95: Bạn sợ nó.



Câu 96: Anh ấy sống ở đây.



Câu 97: Bạn thích mẹ của họ.



Câu 98: Chúng tôi yêu bạn.



Câu 99: Vợ của anh ấy thích con gái của tôi.



Câu 100: Nó sống ở đây.



Câu 101: Họ sống ở đây.



Câu 102: Con gái của chúng tôi sống ở đây.



Câu 103: Mẹ của tôi yêu chúng tôi.

* Or:

Câu 104: Bố của anh ấy sống ở đây.

* Or:

Câu 105: Cô ấy ngưỡng mộ mẹ của cô ấy. Tôi ngưỡng mộ mẹ của tôi.

* Or:
* Or:

Câu 106: Giáo viên của tôi yêu chúng tôi.



Câu 107: Bạn sống ở đây.



Câu 108: Anh ấy sợ chúng tôi.



Câu 109: Các giáo viên của cô ấy sống ở đó.



Câu 110: Nó sợ chính nó.



Câu 111: Họ nuông chiều bạn.



Câu 112: Con gái tôi yêu bố của cô ấy.

* Or:

Câu 113: Con trai của họ sống ở đó.



Câu 114: Con gái của anh ấy ghét cảnh sát.



Câu 115: Mẹ của tôi thích cảnh sát.

* Or:

Câu 116: Họ thích các sinh viên của bạn.



Câu 117: Sinh viên của họ ngưỡng mộ cảnh sát.



Câu 118: Họ tôn trọng bố của họ. Cô ấy tôn trọng bố của cô ấy.

* Or:
* Or:

Câu 119: Anh ấy ghét con trai của bạn.



Câu 120: Học sinh của cô ấy tôn trọng mẹ của họ.



Câu 121: Bạn nuông chiều anh ấy.



Câu 122: Con gái của anh ấy nuông chiều con gái của tôi.



Câu 123: Con trai của tôi sợ giáo viên của anh ấy.



Câu 124: Anh ấy thích giáo viên của chúng tôi.



Câu 125: Họ tôn trọng chính họ.



Câu 126: Tôi ngưỡng mộ họ.



Câu 127: Chúng tôi nuông chiều anh ấy.



Câu 128: Giáo viên của bạn ngưỡng mộ họ.



Câu 129: Chúng tôi yêu họ.



Câu 130: Con gái của bạn tôn trọng giáo viên của chúng tôi.



Câu 131: Cô ấy ngưỡng mộ chúng tôi.



Câu 132: Anh ấy ngưỡng mộ chính anh ấy.



Câu 133: Anh ấy nuông chiều họ.



Câu 134: Tôi sống ở đây.



Câu 135: Con gái của họ vâng lời tôi.



Câu 136: Con gái của cô ấy ngưỡng mộ con trai của họ.



Câu 137: Họ ngưỡng mộ anh ấy.



Câu 138: Họ tôn trọng cô ấy.



Câu 139: Nó vâng lời cô ấy.



Câu 140: Bạn ghét bố của tôi.



Câu 141: Mẹ của tôi vâng lời bố của tôi.

* Or:

Câu 142: Bố của họ nuông chiều họ.



Câu 143: Bạn yêu chính bạn.



Câu 144: Tôi yêu bạn.



Câu 145: Vợ của tôi sợ bố của cô ấy.



Câu 146: Chúng tôi thích chính chúng tôi.



Câu 147: Con trai của anh ấy ngưỡng mộ giáo viên của anh ấy.



Câu 148: Giáo viên của tôi thích giáo viên của bạn.

* Or:

Câu 149: Các sinh viên của bạn thích giáo viên của tôi.



Câu 150: Các bạn sợ chính các bạn.



TẶNG BẠN:

*- Link ưu đãi ứng dụng luyện phát âm tốt nhất thế giới:* [*Nhấp vào đây*](https://elsaspeak.vn/?campaign=khoagiaotiepcoban&id=197)

*- Link ưu đãi ứng dụng Monkey Junior học tiếng Anh cho trẻ em từ 0-10 tuổi :* [*Nhấp vào đây*](http://beyeungoaingu.monkeyjunior.vn/outsource?coupon=HELLOENGLISH)

*- Link ưu đãi ứng dụng Monkey Stories học tiếng Anh cho trẻ em từ 2-10 :* [*Nhấp vào đây*](http://truyentranh.monkeystories.vn/outsource/?coupon=HELLOENGLISH)

*-Link ưu đãi ứng dụng học toán cho trẻ em và tiểu học :* [*Nhấp vào đây*](http://toantienganh.monkeymath.vn/affiliate?coupon=HELLOENGLISH)