**GIỚI TỪ (PREPOSITIONS)**

**Usage**

Giới từ là loại từ thể hiện mối quan hệ giữa các danh từ, đại từ, tính từ và động từ với các từ khắc trong một câu. Thường các giới từ xuất hiện trước danh từ, ngữ danh hoặc mệnh đề danh ngữ. Giới từ được chia ra làm hai loại: đơn (simple) và kép (compound).

\_ **Nhóm giới từ đơn** bao gồm các giới từ chỉ một từ như: *across, after, at, before, between, by, during, from, in, into, of, on, to, under, with, without.*

\_ **Nhóm từ kép** bao gồm các cụm giới từ được tạo bởi hơn một từ: *in between, because of, in front of, on behalf of, in charge of.*

\_ **Giới từ theo sau tính từ**: Một số tính từ được theo sau bởi các tính từ cố định  *about* *–* angryabout / annoyed about / furious about*; at* *–* good at/ excellent at / brilliant at / bad at / stupid at *; for –* famous for/ responsible for*; from –* different from/ away from*;* influent/ interested *- in, of –* afraid of/ proud of*; on –* depend on/ reliant on*; to –* similar to/ important to*; with –* familiar with.

\_ **Giới từ đi kèm các tính từ có gốc là quá khứ phân từ:** Thường các giới từ By được dùng sau tất cả các quá khứ phân từ trong câu bị động. Tuy nhiên một số quá khứ phân từ khi được dùng như tính từ cũng có thể đi kèm với các giới từ khác *about –* concern about/ confuse about; *at –* amazed at/ astonished at; *for –* known for/ qualified for; *of –* scared of/ tired of; *to –* accustomed to/ married to.

\_ **Giới từ chỉ nơi chốn:** Giúp định vị vật hoặc người. Giới từ chỉ nơi chốn phổ biến bao gồm: *in, on, between, of, at, under, behind, next to.*

*\_* **Giới từ chỉ thời gian và ngày tháng:** phổ biến bao gồm *from…to, at, in, on.*

\_ **Giới từ chỉ sự chuyển động và hướng:** của hành động phổ biến bao gồm *to, through, across.*

**Practice**

1.He is interested \_\_\_\_ poetry and music.

A.about **B.in** C.x D.for

2.Jame used to work \_\_\_ a person assistant.

**A.as** B.from C.in D.x

3.They are all good \_\_\_ swimming.

A.x B.about C.in **D.at**

4.Owls look for food \_\_\_ night.

A.about B.for C.in **D.at**

5.I am tired \_\_\_ learning to many subjects at the same time.

A.about B.on **C.of** D.with

6. The children often get bored \_\_\_ reading lessons.

A.about **B.with** C.to D.on

7.Look up words that you are unfamiliar \_\_\_ !

A.x B.about **C.with** D.in

8.They went to English classes \_\_\_ evening.

**A.in** B.on C.at D.for

9.You are still tired. Why don't you stay \_\_\_ bed a bit longer for a good rest?

A.x **B.in**  C.on D.for

10.When they are away \_\_\_ holiday, their neighbors often look \_\_\_ their pets.

A.from...afer B.on...for **C.from...after** D.in...at

11.She was born \_\_\_ 1992, \_\_\_ the 20th of June.

**A.in...on**  B.on...on C.from...to D.at...in

12.\_\_\_ Christmas time everyone wants to be home \_\_\_ their family.

A.x...to **B.At...with** C.On...for D.At...to

13.They never went \_\_\_ at night when they lives \_\_\_ Chicago.

A.off...at B.for...for **C.out...in**  D.x...in

14.We arrived \_\_\_ home very late last night.

A.at B.in **C.x** D.for

15.Like Bob, his wife prefers clothes made \_\_\_ silk \_\_\_ those of cotton.

A.in...than **B.for...to** C.from...than D.from...more

16.Although they sold the house \_\_\_ $ 2 million, they were not happy \_\_\_ it.

A.x...for **B.for...about** C.at...for D.about...at

17.Everybody says Sharon takes \_\_\_ her mother. They look pretty much alike.

A.for B.on C.like **D.after**

18.My phone runs \_\_\_ battery often.

A.off **B.out off** C.away D.away from

19. My mother is more than just a mother \_\_\_ me. She is my friend. I can talk \_\_\_ her about anything I want.

A.with...to **B.to...you** c.to...about D.as...to

20.I remembered leaving my concert ticket \_\_\_ the table but actually I found it \_\_\_ one of the drawers.

A.under...at B.in...in C.in...from **D.on...in**