**Học tiếng Anh mỗi ngày: Bạn có vượt qua được 10 câu trắc nghiệm Thì Động Từ cực khó sau?**

***Tiếng Anh có đến 12 Thì Động Từ (Verb Tenses), trong đó có những Thì chỉ nghe tên thôi đã muốn đau đầu, ví dụ như Thì Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous) hay Tương Lai Hoàn Thành (Future Perfect),.. Nếu có thể trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong bài test dưới đây thì bạn mới có thể tự tin về khả năng am hiểu tất tần tật 12 loại Verb Tenses của mình đấy nhé!***



**CÂU 1.** At nine o'clock, an usher opened the main door, and all manners \_\_\_\_ forgotten in the rush to get inside.

1. were
2. had been
3. cả 2 phương án trên đều đúng

**CÂU 2.** If hundreds of people have to go through a small door, the funnel effect \_\_\_ inevitable.

1. is
2. will be
3. cả 2 phương án trên đều đúng

**CÂU 3.** I turned up at the modern art gallery before nine to avoid the queue, but there \_\_\_\_ already, in fact, a small crowd there.

1. was
2. had been
3. cả 2 phương án trên đều đúng

**CÂU 4.** He was amazed to feel such a strong desire to go in; normally, he \_\_\_\_ have been less inclined enter such a place.

1. will
2. would
3. cả 2 phương án trên đều đúng

**CÂU 5.** He presents us with purely factual account, never \_\_\_\_ us the occasion to question any of its content.

1. give
2. gives
3. giving
4. gave

**CÂU 6.** He \_\_\_\_ most of his lifetime in writing his history.

1. spent
2. had spent

**CÂU 7.** He feared his enemies and all those who \_\_\_\_ him.

1. could threaten
2. could have threaten
3. cả 2 phương án trên đều đúng

**CÂU 8.** He couldn't imagine what the room \_\_\_\_ look like now.

1. will
2. would

**CÂU 9.** He could not afford to be out of the public eye; it \_\_\_\_ the death of his political career.

1. would mean
2. would have meant
3. cả 2 phương án trên đều đúng

**CÂU 10.** Many similar examples \_\_\_\_ be seen in the text, but I would like to focus on this one.

1. can
2. could
3. cả 2 phương án trên đều đúng

|  |  |
| --- | --- |
| **Câu hỏi** | **Đáp án** |
| **1** | 1. were |
| **2** | 3. cả 2 phương án trên đều đúng |
| **3** | 1. was |
| **4** | 2. would |
| **5** | 3. giving |
| **6** | 1. spent |
| **7** | 3. cả 2 phương án trên đều đúng |
| **8** | 2. would |
| **9** | 3. cả 2 phương án trên đều đúng |
| **10** | 1. can |