**UNIT 8 : CELEBRATIONS – LANGUAGE FOUCS**

**RELATIVE CLAUSES**

**I. CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH**

**1. WHO:**

- làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh từ chỉ người.....

- Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

- Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

**2. WHOM:**

- làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh từ chỉ người

- Cấu trúc: .....N (person) + WHOM + S + V

- Ví dụ: I was invited by the professor whom I met at the conference.

**3. WHICH:**

- làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

- thay thế cho danh từ chỉ vật

- Cấu trúc:

....N (thing) + WHICH + V + O

....N (thing) + WHICH + S + V

- Ví dụ:

+ Do you see the cat which is lying on the roof?

+ He couldn’t read which surprised me

**4. THAT:**

- có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định

**\* Các trường hợp thường dùng "that":**

- khi đi sau các hình thức so sánh nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

- khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

**Ví dụ:**

+ He was the most interesting person that I have ever met.

+ It was the first time that I heard of it.

+ These books are all that my sister left me. 0983672757

+ She talked about the people and places that she had visited.

**\* Các trường hợp không dùng that:**

- trong mệnh đề quan hệ không xác định

- sau giới từ

**5. WHOSE:**

- dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức 's

- .Cấu trúc....N (person, thing) + WHOSE + N + V ....

- Ví dụ: Do you know the boy whose mother is a nurse?

**II. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ XÁC ĐỊNH ( Defining relative clauses).**

- Mệnh đề quan hệ xác định đi sau một cụm danh từ và làm rõ người hoặc vật chúng ta nói về

Ex: People who drink and drive are a danger to everyone.

This is the horse that won last year’s race.

A member whose car breaks down can ring this number.

- - Mệnh đề quan hệ xác định có thể đi sau a/an- danh từ.

Ex: The book is about a boy who run away from home.

- Giữa danh từ/ đại từ và mệnh đề quan hệ xác định không có dấu phảy.

- Mệnh đề quan hệ xác định là thành phần không thể lược bỏ trong câu.

**III. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH ( Non- defining relative clauses).**

- Mệnh đề quan hệ không xác định đi sau một cụm danh từ đã được xác định từ trước mà không cần định nghĩa hoặc giải thích gì thêm nữa.

Ex: Bill, who won the race last year, hopes to win again.

His new car, which he paid $ 15,000 for, has broken down.

Her car, whose tyres were bad, skedded on the wet road.

- Mệnh đề quan hệ không xác định cung cấp thêm thông tin về người hoặc vật được nói đến.

Ex: Peter, who spoke French well, offered to interpret.

- Giữa danh từ/ đại từ và mệnh đề quan hệ không xác định có dấu phảy.

- Mệnh đề quan hệ không xác định là thành phần có thể lược bỏ trong câu.

**IV. EXERCISE:** Fill in the blank with the correct relative pronoun.

1. There are eighteen different kinds of penguins \_\_\_\_\_\_ live south of the equator.

2. Thank you very much for the present \_\_\_\_\_\_ you sent me.

3. This is Mrs. Jones, \_\_\_\_\_\_ son won the championship last year.

4. His girlfriend, \_\_\_\_\_\_ he trusted absolutely, turned out to be an enemy spy.

5. The bus crashed into a queue of people, four of \_\_\_\_\_\_\_ were killed.

6. A man bought in a little girl, \_\_\_\_\_\_ hand was cut by flying glass.

7. Mary, \_\_\_\_\_\_ boyfriend didn’t turn up, ended by having lunch with Peter.

8. He paid me $5 for cleaning ten windows, most of \_\_\_\_\_\_\_ hadn’t been cleaned for at least a year.

9. In prison they fed us on dry bread, most of \_\_\_\_\_\_ was moldy.

10. The chair in \_\_\_\_\_ I was sitting suddenly collapsed.

11. The men \_\_\_\_\_\_\_ lives next-door are English.

12. The dictionary \_\_\_\_\_\_\_ you gave me is very good.

13. Do you know the girls \_\_\_\_\_\_\_ are standing outside the church?

14. The police are looking for the thieve \_\_\_\_\_\_\_ got into my house last night.

15. The chocolate \_\_\_\_\_\_\_ you like comes from the United States.