|  |  |
| --- | --- |
|  | • Dạo này tôi không hay gặp cô ấy lắm  I have not often seen her *lately/recently/of late*. |
|  | • Tôi trông thấy vụ tai nạn đó trong khi đang đợi đèn đỏ  I saw the accident when I was waiting at the red light. |
|  | • Phần lớn các bạn đang còn trẻ   * Most you are still young. * All ~~the~~ of you are youngers. |
|  | • Tôi nghe thấy rằng anh có ô tô mới  I heard that you had a new car. |
|  | • Nhiều người trong số sinh viên chúng tôi học hành chăm chỉ để có được một kiến thức tiếng Anh vững vàng  Most students of us who *work/learn* hard to have a *fluent/good* English knowledge. |
|  | • Đến lượt tôi chọn chỗ chúng ta đi ăn  It is my turn *to choose/choosing* a place for meal. |
|  | • Tôi thật khó để quyết định đi đâu tối nay  It is so hard *to decide/deciding* to go anywhere tonight. |
|  | • Đã tới lúc quyết định phải làm gì  It is time *to decide/deciding* to do something. |
|  | • Ở trường không ai thích Emma vì cô ta luôn tranh cãi với các sinh viên khác  None likes Emma at the school because she always quarrel with other students. |
|  | • Cô ấy thích nhìn vào gương và mỉm cười với mình  She likes looking at the mirror and smiles on herself. |
|  | • Tôi không thích tennis – Tôi cũng thế  I don’t like playing tennis – *Me too/So do I*. |
|  | • Ta thường tự nói một mình và không ai biết ta nói gì   * I often talk to myself and nobody knows that I talking anything. * I often talk to myself and nobody knows what I talk. |
|  | • Tôi thật khó chấp nhận những gì anh đang nói với tôi   * It is so hard to accept things which he is telling me. * I am so hard to accept things which he telling me. |
|  | • Lát pizza là của em  The piece of pizza is your. |
|  | • Tôi đang đợi chị tôi gọi cho tôi   * I am waiting for my sister who will call me. * I am waiting for my sister *to call/calling* me. |
|  | • Tôi chưa bao giờ đến Nhật – Tôi cũng thế  I have never gone to Japan – Me too/So have I. |
|  | • Chúng tôi gặp nhau ở bữa tiệc nhà Lana  We met each other ~~together~~ at the Lana’s party. |
|  | • Đây là những người bạn của tôi, Lan và Mai. Hai đứa họ có thể hát và nhảy  These are my friends, Lan and Mai. Either can sing and dance. |
|  | • Ai đó đã để chùm chìa khóa ở đây  Someone put the keys at here. |
|  | • Anh Nam chắc hẳn phải biết cô Lan rất rõ. Họ biết nhau từ thời cấp ba   * Nam must be *to know* Lan very well. They knew each other when they was the students at a high school. * Nam must be to know Lan very well. They knew each other when they studied at a high school. |
|  | • Tôi bị đau răng khủng khiếp - Tôi thực sự phải đi tới chỗ nha sĩ  I have terrible teethache – I must really to see the dentist. |
|  | • Tôi đã đọc những chỉ dẫn đó rồi nhưng tôi không hiểu  I read the *guides/manuals* but I didn’t understand them. |
|  | • Tôi hầu như không thể tin được anh chàng to lớn kia lại là Tom. Thằng bé lớn nhanh quá đi mất  I can hardly believe that the huge man is Tom. He grows so faster. |
|  | • Từ giờ trở đi tôi hứa không muộn nữa  I promise that I won’t be late in the future. |
|  | • Tôi e rằng tôi đã hết bia, tôi chỉ có thể mời anh dùng trà  I am afraid that is no more beer, I have only tea for you. |
|  | • Cô ta ăn hai cái bánh pizza mà vẫn còn đói  She ate two pizzas but still hungry. |
|  | • Tình cờ cô ấy xóa mất hồ sơ (tài liệu) của tôi  She deleted my document by chance. |
|  | • Có gì đấy trên trán em  There is ~~any~~something on my forehead. |
|  | • Đây là năm thứ mười John và Jane biết nhau  This is the 10th year that John and Jane have known each other. |
|  | • Anh ta đi bơi còn những người khác thì chơi quần vợt.  He is swimming and others playing tennis. |