# Từ vựng

## Complimentary: adj : miễn phí

## Graduation : adj : tốt nghiệp

## Guarantee: n : bảo hành

## Dispute : n: tranh luận; distract: v: làm mất tập trung

## Obstructing: v: cản trở

## Installment: n: người trả góp

## Declining: v: đang suy giảm

## Indicates: v: chỉ ra rằng

## "In addition to": cũng như

## "The fact that": được sử dụng khi nói về một tình huống và nói rằng nó là đúng

## "As long as": miễn là

## "In keeping with": trong sự hài hòa hoặc phù hợp với

## Accessories: n: phụ kiện

insulation : n: cách nhiệt

## incentive: adj: kích lệ

## ankle : a: mắt cá chân

## expressive: biểu cảm

## extreme: Cực đoan

## courteously: một cách lịch sự và thể hiện sự tôn trọng

## physically: một cách liên quan đến cơ thể hoặc ngoại hình của ai đó

## barely: adv: vừa đủ => bare: v : trần trụi

## landscaping: n: cảnh quan

## straight: thẳng thắn, thẳng

## former: trước kia, cũ

## steep: dốc

## reimbursed : v: được hoàn trả

## greasy: adj: nhờn, tóc nhờn

## prohibited: bị cấm

## used to: đã từng

deducted: đã khấu trừ

## as well as: cũng như,  vừa… vừa…, hoặc không những… mà còn

parcel: bưu kiện

courier: chuyển phát nhanh

amateur: nghiệp dư

that odd: thật kỳ lạ

outstanding: nổi bật

## capable: có khả năng

## aside: Bên cạnh

manufacturers: nhà sản xuất

## creeks: ke núi

## safeties (ns) ,safety (n): nơi an toàn

## concentration: trọng tâm

concentrate: tập chung, trọng tâm

## In addition to: ngoài ra

## On the other hand: mặt khác

## At the time: tại thời điểm đó

phrasal verbs: cụm động từ

## mugs: cốc => coffe mugs: cốc café

## out of: ra khỏi

## because of: bởi vì

## as to: đối với

## up to: lên đến

lead to: dẫn đến

## eagerly: háo hức

## particularly: cụ thể

## accurately: chính xác

## accelerate: tang tốc

## readily: dễ dàng

## Due to: bởi vì Due to → thường đi kèm danh từ (Due to + N), không đi kèm mệnh đề như “the holiday shopping season approaches” → sai ngữ pháp.

## **As** ✅ → mang nghĩa "khi" hoặc "khi mà" hoặc "vì", tùy theo ngữ cảnh.

# 2. Ngữ pháp

## 1.Too, so, either, neither

<https://vietop.edu.vn/blog/cau-truc-so-too-either-neither/>

A: I can sing English songs. (Tôi có thể hát những bài hát tiếng Anh)

B. **I can, too. Hoặc So can I.** (Tôi cũng thế)

A. I’m not good at English. (Tiếng anh của tôi không giỏi).

B.**I’m not, either. Hay Neither am I**. (Tiếng Anh của tôi cũng không giỏi)

## 2. Câu question tag

Câu hỏi đuôi (**question tag**) là một **câu hỏi ngắn** thêm vào cuối câu trần thuật để **xác nhận thông tin** hoặc **gợi sự đồng tình**. Nó rất phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh.

### ✅ Cấu trúc chung:

**[Mệnh đề chính], [tag] ?**

| **Mệnh đề chính** | **Question tag** |
| --- | --- |
| Khẳng định | → Tag phủ định |
| Phủ định | → Tag khẳng định |

### ✅ Cách hình thành tag:

1. **Xác định thì của câu chính**
2. **Dùng trợ động từ tương ứng (do/does/did, is/are/was/were, will, can...)**
3. **Đổi ngược khẳng định ↔ phủ định**
4. **Dùng lại chủ ngữ (ở dạng đại từ)**

### ✅ Ví dụ đơn giản:

### 1. Thì hiện tại đơn – động từ thường:

* She **likes** coffee, **doesn't she**?  
  → Câu khẳng định → tag phủ định, dùng "does" vì "likes" là hiện tại đơn.
* You **don’t like** tea, **do you**?  
  → Câu phủ định → tag khẳng định.

### 2. Động từ **to be**:

* He **is** a teacher, **isn't he**?
* They **aren’t** here, **are they**?

### 3. Thì quá khứ:

* She **went** to school yesterday, **didn’t she**?  
  → Quá khứ đơn → dùng “did”.
* They **didn't** call you, **did they**?

### 4. Thì tương lai:

* We **will** go together, **won’t we**?

### 5. Với **modal verbs** (can, should, must...):

* He **can** swim, **can’t he**?
* You **should** study more, **shouldn’t you**?

### ✅ Một số lưu ý đặc biệt:

| **Trường hợp** | **Tag sử dụng** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- |
| I am | aren’t I | I’m your friend, **aren’t I?** |
| Let’s | shall we | Let’s go, **shall we?** |
| Nobody/No one | dùng khẳng định | Nobody came, **did they?** |

## 3 Cấu trúc của enough

<https://ila.edu.vn/cau-truc-enough#1_Cau_truc_Enough_Noun>

Khi học cách sử dụng Enough trong tiếng Anh, nhiều người có thể bị nhầm lẫn với cấu trúc Too. Thật ra, cả Too và Enough đều dùng để bổ nghĩa cho danh từ, tính từ và trạng từ nhưng ngữ nghĩa có sự khác biệt.

Too được dùng khi miêu tả một cái gì đó đã quá nhiều so với mức cần thiết. Còn Enough có nghĩa là đã đủ, không cần thêm nữa.

|  |  |
| --- | --- |
| TOO | Ví dụ |
| TOO + ADJ | It’s too cold to go skiing today. |
| TOO + ADV | He speaks too quickly. I can’t understand what he’s saying. |
| TOO MANY + COUNT. NOUN | There are too many mistakes in your writing assignment. |
| TOO MUCH + UNCOUNT. NOUN | You’ve added too much oil into your salad. |
| VERB + TOO MUCH | He complains too much. He has such a negative attitude. |

|  |  |
| --- | --- |
| ENOUGH | Ví dụ |
| ADJ + ENOUGH | The weather is good enough for a picnic. |
| ADV + ENOUGH | She spoke slowly enough for everyone to understand. |
| ENOUGH + COUNT. NOUN | There are enough seats for eight guests. |
| ENOUGH + UNCOUNT. NOUN | You will have enough time to finish the task before Wednesday. |
| VERB + ENOUGH | We don’t exercise enough. We need to go to the gym more than once a month. |

## **as well as Trong tiếng anh**

<https://ila.edu.vn/cau-truc-as-well-as>

## **5 Model verd**

✅ Summary Table: Modal Verbs & Modal-like Expressions

| **Expression** | **Function / Use** | **Form** | **Strength** | **Time** | **Example** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **must** | Obligation, strong necessity | must + V1 | 🔥 Very strong | Present / Future | You **must** wear a seatbelt. |
| **have to** | External obligation | have to + V1 | 🔥 Very strong | Present / Future / Past | I **have to** go now. |
| **should** | Advice, recommendation | should + V1 | ✅ Medium | Present / Future | You **should** study more. |
| **ought to** | Advice (like "should", more formal) | ought to + V1 | ✅ Medium | Present / Future | You **ought to** help your parents. |
| **had better** | Strong advice / warning | had better + V1 | 🔥 Stronger than "should" | Present / Future | You **had better** call her. |
| **can** | Ability / permission | can + V1 | — | Present / Future | I **can** swim. |
| **could** | Past ability / polite request / possibility | could + V1 | — | Past / Hypothetical | I **could** speak French. |
| **may** | Permission / possibility | may + V1 | — | Present / Future | You **may** leave early today. |
| **might** | Possibility (less certain than "may") | might + V1 | — | Present / Future / Hypothetical | It **might** rain. |
| **shall** (formal) | Suggestion / future (UK English) | shall + V1 | — | Future | **Shall** we go? |
| **will** | Future certainty / promise | will + V1 | 🔥 Strong | Future | I **will** help you. |
| **would** | Polite request / hypothetical | would + V1 | — | Hypothetical / Future-in-past | I **would** go if I had time. |
| **need to** | Necessity (semi-modal) | need to + V1 | ✅ Medium | Present / Future | You **need to** be careful. |
| **used to** | Past habit / state | used to + V1 | — | Past | I **used to** play soccer. |
| **be going to** | Intention / near future | am/is/are going to + V1 | — | Future | I **am going to** visit grandma. |
| **be supposed to** | Expectation / rules | am/is/are supposed to + V1 | ✅ Medium | Present / Future | You **are supposed to** finish by 5. |