**Bài tập**

1. * a) bird (ơ dài)
   * b) shirt (ơ dài)
   * c) perfect
   * d) mother (
2. * a) learn (ơ dài)
   * b) teacher (ơ ngắn)
   * c) burn (ơ dài)
   * d) word (ơ dài)
3. * a) certain (ơ dài)
   * b) person (ơ dài)
   * c) nurse (ơ dài)
   * d) sofa (ơ ngắn)
4. * a) church
   * b) her
   * c) fern
   * d) pencil
5. * a) mother (ơ ngắn)
   * b) percent (ơ ngắn)
   * c) work (ơ dài)
   * d) group (ơ ngắn)