**CHUYÊN ĐỀ X. CỤM ĐỘNG TỪ**

**A. Kiến thức lý thuyết**

**Cụm động từ = Động từ + Tiểu từ (Giới từ hoặc Trạng từ)**

(Phrasal Verb) (Verb) + (Particle)

***E.g.*** *get on = get + on (giới từ)*

*come back = come + back (trạng từ)*

***Lưu ý:***

- Một *số* cụm động từ **không thể tách rời** động từ và phần tiểu từ: *get on with, set off, look forward to, put up with, get on, get off, apply for, face up to, deal with, come back, live on, ...*

***E.g.*** *I applied for the job.* ***(Not:*** *I applied the job for.)*

Một số cụm dộng từ **có thể tách rời** động từ và phần tiểu từ: *put sth on, turn sth on, bring sth out, put sth down, pull sth down, take sth off, ...*

***E.g.*** *I turned on the light. = I turned the light on.*

- Khi di kèm cụm động từ là đại từ làm tân ngữ thì đặt tân ngữ trước tiểu từ (giới từ).

***E.g.*** *I turned it on.* ***(Not:*** *I turned on it.)*

***Một số cụm dộng từ thường gặp:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Cụm động từ** | **Nghĩa** |
| apply for | đăng kí |
| accuse sb of | tố cáo, buộc tội |
| break down | bị hỏng |
| break in | đột nhập vào nhà |
| break up with sb | chia tay, cắt đứt mối quan hệ với ai |
| bring sth out | xuất bản |
| bring sb up | nuôi nấng (con cái) |
| call for sth | cho gọi ai đó / yêu cầu gặp ai đó |
| carry out | thực hiện (kế hoạch) |
| catch up with sb | theo kịp ai đó |
| check in | làm thủ tục vào khách sạn, lên máy bay, ... |
| check (sth) out | làm thủ tục ra khách sạn, thanh toán, kiểm tra, ... |
| clean sth up | lau chùi |
| close down | đóng cửa, giải thể |
| come across as | tình cờ gặp |
| come up with | nghĩ ra |
| count on sb | tin cậy vào người nào đó |
| cut down on sth | cắt giảm cái gì đó |
| cut off | cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính |
| deal with | đương đầu |
| dress up | ăn mặc đẹp |
| drop by | ghé qua |
| drop sb off | thả ai xuống xe |
| end up | có kết cục |
| face up to | đối mặt, đương đầu |
| figure out | suy ra |
| find out | tìm ra |
| get along with sb | hòa thuận với ai |
| get in / into | đi vào |
| get off | xuống xe |
| get on with sb | hòa hợp, thuận với ai đó |
| get out | đi ra ngoài |
| get rid of sth | bỏ cái gì đó |
| get up | thức dậy |
| get over | khỏi (ốm) |
| go clown with | bị ốm |
| give up sth | từ bỏ cái gì đó |
| go around | đi vòng vòng |
| go down | giảm, đi xuống |
| go off | (chuông) reo, (bom) nổ |
| go on | tiếp tục |
| go over | kiểm tra |
| go out | đi ra ngoài, đi chơi |
| go up | tăng, đi lên |
| grow up | lớn lên |
| give away | cho đi, tông đi, tiết lộ |
| give sth back | trả lại |
| give in | bỏ cuộc |
| give up | từ bỏ |
| give out | phân phát, cạn kiệt |
| give off | toả ra, phát ra (mùi hương, hương vị) |
| help sb out | giúp đỡ ai đó |
| hold on | đợi một lát |
| keep on doing sth | tiếp tục làm gì đó |
| keep up with | theo kịp |
| let sb down | làm ai đó thất vọng |
| live on | (kiếm) sống bằng |
| live up to | làm hài lòng, làm thỏa mãn |
| look after sb | chăm sóc ai đó |
| look around | nhìn xung quanh |
| look down on sb | khinh thường ai đó |
| look for sb / sth | tìm kiếm ai đó / cái gì đó |
| look forward to sth / doing sth | mong mỏi tới sự kiện nào đó |
| look into sth | nghiên cứu, xem xét cái gì đó |
| look sth up | tra nghĩa của từ nào đó |
| look through | đọc |
| look up to sb | kính trọng, ngưỡng mộ ai đó |
| make sth up | chế ra, bịa đặt ra cái gì đó |
| make up one's mind | quyết định |
| pass down | truyền lại |
| pick sb / sth up | đón ai đó / hái, lượm gì đó |
| provide sb with sth | cung cấp cho ai cái gì |
| pull sth down | gỡ bỏ |
| put sth / sb off | trì hoãn việc gì đó / làm ai đó mất hứng |
| put sth on | mặc cái gì đó vào |
| put sth away | cất cái gì đó đi |
| put up with sb / sth | chịu đựng ai đó / cái gì đó |
| put sth out | dập tắt |
| run into sth/ sb | vô tình gặp được cái gì / ai đó |
| run out of sth | hết cái gì đó |
| set off | xuất phát, khởi hành |
| set up sth | thiết lập, thành lập cái gì đó |
| settle down | ổn định cuộc sống tại một nơi nào đó |
| show off | khoe khoang |
| show up | xuất hiện |
| slow down | chậm lại |
| speed up | tăng tốc |
| stand for | viết tắt cho (chữ gì đó) |
| take (sth) away (from sb) | lấy đi (cái gì đó của ai đó) |
| take off | (máy bay) cất cánh |
| take over | tiếp quản, nắm quyền |
| take sth off | cởi cái gì đó |
| take up | bắt đầu một hoạt động mới (thể thao, sở thích, môn học) |
| take after sb | giống ai |
| tell sb off | mắng mỏ ai đó |
| try sth on / out | thử (đồ) |
| turn around | quay đầu lại |
| turn down | vặn nhỏ lại / từ chối cái gì, ai đó |
| turn off | tắt |
| turn on | mở |
| turn up | vặn to lên / xuất hiện |
| wake (sb) up | đánh thức (ai) dậy, thức dậy |
| warm up | khởi động |
| wear out | mòn, làm mòn |
| work out | tập thể dục, có kết quả tốt đẹp |
| work sth out | suy ra được cái gì đó |

**B. Luyện tập**

***Choose the best answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.***

1. It's very cold in here. Do you mind if I \_\_\_\_\_ the heating?

A. turn down B. turn away C. turn off D. turn on

2. Mike \_\_\_\_\_ Alaska, so he's used to cold weather.

A. comes over B. comes in C. comes across D. comes from

3. Nam never **turns up** on time for a meeting.

*The phrase* **turns up** *is CLOSEST in meaning to* \_\_\_\_\_*.*

A. calls B. arrives C. reports D. prepares

4. Don't \_\_\_\_\_ late. It's not good for your health.

A. stay away from B. stay out C. stay up D. stay along

5. Janeher \_\_\_\_\_ first novel when she was 20 years old.

A. brought about B. brought over C. brought in D. brought out

6. My father **gave up** smoking two years ago.

*The phrase* **gave up** *is CLOSEST in meaning to* \_\_\_\_\_*.*

A. liked B. continued C. stopped D. enjoyed

7. Take the number 7 bus and get \_\_\_\_\_ at Forest Road.

A. up B. down C. off D. outside

8. The firemen had to break \_\_\_\_\_ the room to rescue the children.

A. off B. up C. out D. into

9. Both Ann and her sister **look like** her mother.

*The phrase* **look like** *is CLOSEST in meaning to* \_\_\_\_\_*.*

A. take after B. take place C. take away D. take on

10. They were an hour late because their car \_\_\_\_\_.

A. got down B. put down C. cut down D. broke down