**K09A – Tương lai đơn**

**Chủ đề 4: Rau củ (Vegetables)**

|  |  |
| --- | --- |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/bean-400x267.jpg | * **Bean (noun): Đậu (quả)** * /bin/ * *Ví dụ: Lam doesn’t like green beans. (Lâm không thích đậu xanh)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/bell-pep-400x300.jpg | * **Bell pepper (noun): Ớt chuông** * /bɛl ˈpɛpər/ * *Ví dụ: Bell peppers are rich of vitamin C. (Ớt chuông rất giàu vitamin C)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/broccoli.jpg | * **Broccoli (noun)/ cauliflower: Súp lơ xanh/ trắng** * /ˈbrɑkəli/ * *Ví dụ: Do you like broccoli? (Cậu có thích ăn súp lơ xanh không?)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/cabbage.jpg | * **Cabbage (noun): Bắp cải** * /ˈkæbɪʤ/ * *Ví dụ: I like all vegetables* ***except******for*** *cabbage. (Tớ thích mọi loại rau củ trừ bắp cải)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/carot-400x313.jpg | * **Carrot (noun): Cà rốt** * /ˈkærət/ * *Ví dụ: Rabbits love carrots. (Thỏ rất thích cà rốt)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/celery.jpg | * **Celery (noun): Cần tây** * /ˈsɛləri/ * *Ví dụ:  Celery juice is good for health. (Nước ép cần tây rất tốt cho sức khỏe)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/chili.jpg | * **Chili (noun): Ớt** * /ˈʧɪli/ * *Ví dụ: Would you mind passing on the chili sauce? (Cảm phiền bạn đưa tớ chai tương ớt được không?)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/corn.jpg | * **Corn (noun): Ngô** * /kɔrn/ * *Ví dụ: Here is some corn candy for you. (Một ít kẹo ngô dành cho cậu đây này)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/cucumber.jpg | * **Cucumber (noun): Dưa chuột** * /ˈkjuk^mbər/ * *Ví dụ: I would like a banh mi/bread with no cucumber please. (Tôi muốn dùng một chiếc bánh mì không dưa chuột, làm ơn)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/eggplant-400x267.jpg | * **Eggplant (noun): Cà tím** * /ˈɛgˌplænt/ * *Ví dụ: They are making eggplant soup for dinner. (Họ đang nấu canh cà tím cho bữa tối)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/garlic-400x268.jpg | * **Garlic (noun): Tỏi** * /ˈgɑrlɪk/ * *Ví dụ: Be careful. Too much garlic will ruin the dish! (Cẩn thận nhé. Nhiều tỏi quá sẽ làm hỏng món ăn đấy!)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/ginger.jpg | * **Ginger (noun): Gừng** * /ˈʤɪnʤər/ * *Ví dụ: My mom makes some ginger tea everyday in winter time. (Mẹ tôi pha trà gừng mỗi ngày vào mùa đông)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/lettuce.jpg | * **Lettuce (noun): Xà lách** * /ˈlɛtəs/ * *Ví dụ: Tim’s mom asks him to help her wash the lettuce. (Mẹ Tim nhờ cậu bé rửa rau xà lách)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/mushroom-400x213.jpg | * **Mushroom (noun): Nấm** * /ˈmʌʃrum/ * *Ví dụ: Have you ever tried mushroom hotpot? (Bạn đã thử ăn lẩu nấm bao giờ chưa?)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/onion-400x275.jpg | * **Onion (noun): Hành tây** * /ˈʌnjən/ * *Ví dụ: Is there onion in this burger? (Trong bánh hamburger này có hành tây không vậy?)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pea-400x300.jpg | * **Pea (noun): Đậu (hạt)** * /pi/ * *Ví dụ: Peas are usually boiled or steamed. (Đậu hạt thường được chế biến luộc hoặc hấp)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/potato-400x254.jpg | * **Potato (noun): Khoai tây** * /pəˈteɪˌtoʊ/ * *Ví dụ: These potatoes look so fresh! (Mấy củ khoai tây này trông tươi quá!)* |
| Từ vựng tiếng Anh về ngày Lễ Tạ Ơn | * **Pumpkin (noun): Bí ngô** * /ˈpʌmpkɪn/ * *Ví dụ: Pumpkin is a symbol of Halloween. (Bí ngô là một biểu tượng của lễ Halloween)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/spinach.jpg | * **Spinach (noun): Rau bina** * /ˈspɪnəʧ/ * *Ví dụ: Raw spinach is 91% water. (Rau bina tươi có tới 91% là nước)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/tomato-400x267.jpg | * **Tomato (noun): Cà chua** * /təˈmeɪˌtoʊ/ * *Ví dụ: Tomatoes are a great source of vitamin C & vitamin K. (Cà chua là một nguồn chứa nhiều vitamin C & K)* |

<https://www.youtube.com/watch?v=oFnurUmLKyA>

II) EXERCISE: match the correct meaning of each word bellow:

1. Tomato b. carrot c. bean d. mushroom e. bell pepper f. Broccoli

g. pumpkin h. Eggplant k. corn l. garlic

* + a [seed](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/seed), or the [pod](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/pod) [containing](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/contain) [seeds](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/seed), of [various](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/various) [climbing](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/climbing) [plants](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/plant), [eaten](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/eaten) as a [vegetable](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/vegetable):
  + a hollow green, yellow or red vegetable with seeds
  + a [vegetable](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/vegetable) with a [green](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/green) [stem](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/stem) or [stems](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/stem) and a [mass](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/mass) or several [masses](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/masses) of [flower](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/flower) [buds](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/bud) at the [top](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/top)
  + a [long](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/long) [pointed](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/pointed) [orange](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/orange) [root](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/root) [eaten](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/eaten) as a [vegetable](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/vegetable)
  + (the [seeds](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/seed) of) [plants](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/plant), such as [wheat](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/wheat), maize, [oats](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/oats), and [barley](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/barley), that can be used to [produce](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/produce) [flour](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/flour):
  + an [oval](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/oval), [purple](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/purple) [vegetable](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/vegetable) that is [white](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/white) inside and is usually [eaten](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/eaten) [cooked](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/cooked)
  + a [plant](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/plant) of the [onion](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/onion) [family](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/family) that has a [strong](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/strong) [taste](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/taste) and [smell](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/smell) and is used in [cooking](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/cooking) to [add](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/add) [flavour](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/flavour" \o "flavour):
  + a [fungus](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/fungus) with a round [top](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/top) and [short](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/short) [stem](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/stem)
  + a [large](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/large), round [vegetable](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/vegetable) with hard, [yellow](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/yellow) or [orange](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/orange) [flesh](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/flesh):
  + a round, [red](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/red) [fruit](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/fruit) with a lot of [seeds](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/seed), [eaten](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/eaten) [cooked](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/cooked) or [uncooked](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/uncooked) as a [vegetable](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/vegetable), for [example](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/example) in [salads](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/salad) or [sauces](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/sauce):

**CÔNG THỨC THÌ TƯƠNG LAI**

**1.Cấu trúc mẫu câu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tương lai đơn** | **Tương lai gần** |
| **Động từ “to be”**  S+ will/shall+ be+ adj/noun  Ex: She will be a good mother.  **Động từ thường:**  S+will/shall+V-infinitive  Ex: We will go to England next year. | **Động từ “ to be”**  S+be going to+be+adj/noun  Ex: She is going to be a doctor this month.  **Động từ thường:**  S + be going to + V-infinitive  Ex: Where are you going to  spend your holiday? |

**2. Chức năng:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thì tương lai đơn** | **Thì tương lai gần** |
| **1. Diễn đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói (On-the-spot decision)**  Ex:  *George phoned while you were out. OK. I’ll phone him back.*.  2. Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ  Ex:  - Who do you think will get the job?  3. Dùng trong  câu điều kiện loại 1  If S+V, S+ Will + Vinf  4. Diễn tả một gợi ý  What will we do now?  5.Diễn tả một lời đề nghị  Ex: Will you pls give me a cup of coffee?  6. Signal Words:  I think; I don't think; I am afraid; I am sure that; I fear that; perhaps; probably | **1. Diễn đạt một kế hoạch, dự định (intention, plan)**  Ex:  *We’re going to see my mother tomorrow.*  2. Diễn đạt một lời dự đoán dựa vào bằng chứng (evidence) ở hiện tại  Ex:  *The sky is very black. It is going to rain*  3. Signal words:  Những evidence ở hiện tại.  Những bằng chứng ở |

## ****2. Dấu hiệu nhận biết****

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

**Exercise 1: Điền vào chỗ trống sử dụng những từ trong bảng sau để hoàn thành một bài Speaking Part 2 hoàn chỉnh.**

**Question:** **How would you think the modern technology will change the workplace in the next 100 years?**

Are going to feel are likely to lead to will have

Will develop will find are predicted to work

Will be are likely to occur are going to happen

Will result will continue is likely to become

*Sample answer:*

Thanks to modern technology, there have been enormous changes in the workplace over the past 100 years.


So now let us consider the changes that (1)……………… in the next 100 years. Unfortunately, I believe that not all changes (2)…………for the better. For example,  more people (3)………… … from home and so they (4)………… more isolated from their colleagues. On the other hand they (5)………… greater freedom to choose their working hours.

A further possible change is that handwriting (6)…………… obsolete. We are already so used to using a keyboard that today's children are losing the ability to spell without the aid of a word processor.

Without a doubt, even greater changes (7)…………… in technology used in the workplace. Computers (8)……………… to grow even more powerful and this (9) …………………… in an even faster pace of life than we have now. Let us hope that our employers (10)……………… way to reduce the stress on worker’s this fast pace can bring.

I also think these improvements in technology (11)……………… even more globalization than now and companies (12)………………… very strong international links.

**Exercise 2: Chia các động từ trong ngoặc để tạo thành một bài IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.**



The line graph illustrates the financial position of a New Zealand local authority from 2012 to 2022. It is measured in millions of New Zealand dollars.**Overall, it can be seen that while rates revenue and user charges are predicted to increase over the period, borrowings and grants and subsidies (1-remain)…………. much lower.**

Rates revenues and user charges (2-follow)………………a very similar pattern over the time frame. **Rates revenue stood at just under 1.5 billion in 2012, which was the highest of the four criteria.**Though they remained stable until 2013,**they are expected to climb to approximately 2.4 billion dollars in 2022. Like rates revenues, use charges are predicted to continuously increase.  They began the period at 1 billion and (3- stand)……………..at twice this level by 2022.**

Borrowings, on the other hand, are expected to show considerable fluctuation.**Although having initially increased,**they (4-drop)………………..to a low of 600 million in 2016, before reaching a peak of just under 1.5 billion in 2020. Borrowings (5- finish)……………….the period at around the same level that they began. Grant and subsidies were the lowest of the four, at under 500 million in 2012. Despite moving up to exceed borrowing briefly in 2016, this low level will continue until 2022.

1. are likely to occur  
   2. will be  
   3. are predicted to work  
   4. are going to feel  
   5. will have  
   6. is likely to become  
   7. are going to happen  
   8. will continue  
   9. will result  
   10. will find  
   11. are likely to lead to  
   12. will develop

**Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:**

1. I love London. I (probably / go) there next year.

2. What (wear / you) at the party tonight?

3. I haven't made up my mind yet. But I think I (find) something nice in my mum's wardrobe.

4. I completely forget about this. Give me a moment, I (do) it now.

5. Tonight, I (stay) home. I've rented a video.

6. I feel dreadful. I (be) sick.

7. If you have any problem, I (help) you.

8. The weatherforcast says it (not/ rain) tomorrrow

9. I promise that I (not/  come) late.

10.  Look at those clouds. It (rain) now.

**Bài 2: Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.**

1. I have bought two tickets. My wife and I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (see) a movie tonight.

2. Mary thinks Peter \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (get) the job.

3. A: “I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(move) from my house tomorrow. I have packed everything”

    B: “I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (come) and help you.”

4. If I have enough money, I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (buy) a new car.

5. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (be) there at four o'clock, I promise.

6. The meeting \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (take) place at 4 p.m.

7. If you eat all of that cake, you \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (feel) sick.

8. They \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (be) at home at 10 o'clock because their son is staying alone at home.

9.  Perhaps she \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (not / be) able to come tomorrow.

10. Because of the train delay, the meeting \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(not / take) place at 10 o'clock.

11. If it rains, they \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (not / go) to the seaside.

12. In my opinion, she \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (fail) the exam.

13. He \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( sell) the car if he doesn’t have enough money to build a new house.

14. She is very tired, she \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (take) a rest.

15. According to the weather forecast, it \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (not / rain) this weekend.

16. If you lose your job, what \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (you / do)?

17. In your opinion, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (she / be) a good teacher?

18. What time \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (the sun / set) today?

19. Do you think she \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( get) the money from her boss?

20. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(you/ take) the children to the cinema this weekend? I have seen some tickets on the table.

**III- ĐÁP ÁN**

**Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:**

1. I love London. I (probably / go) there next year.

- **will probably go** (Tôi yêu Luân Đôn. Có lẽ tôi sẽ tới đó vào năm tới.)

Ta thấy có trạng từ “probably” (có lẽ) là dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn, diễn tả một điều không chắc chắn.

2. What (wear / you) at the party tonight?

- **are you going to wear** (Bạn định mặc gì tại bữa tiệc tối nay?).

Ta hiểu việc tham dự bữa tiệc đã được dự định từ trước rồi nên người nói mới hỏi “bạn định mặc gì khi tới bữa tiệc đó. Khi hỏi về một dự định ta sẽ sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

3. I haven't made up my mind yet. But I think I (find) something nice in my mum's wardrobe.

- **will find** (Tôi vẫn chưa quyết định. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ tìm bộ nào đẹp trong tủ quần áo của mẹ tôi.)

Ta thấy việc “tìm một bộ nào …” là một quyết định đưa ra ngay tại thời điểm nói. Đồng thời ta thấy động từ “think” (nghĩ rằng) là một dấu hiệu của thì tương lai đơn, diễn tả một suy nghĩ mang tính chủ quan.

4. I completely forget about this. Give me a moment, I (do) it now.

- **will do**(Tôi hoàn toàn quên việc này. Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ làm nó bây giờ.)

Ta thấy đây là một quyết định được đưa ra ngay tại thời điểm nói nên ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

5. Tonight, I (stay) home. I've rented a video.

- **am going to stay** (Tối nay tôi sẽ ở nhà. Tôi vừa thuê một video)

Ta thấy việc “tôi vừa thuê một video” là một dẫn chứng cụ thể cho việc “sẽ ở nhà tối nay” vậy nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

6. I feel dreadful. I (be) sick.

- **am going to be** (Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi sắp ốm rồi.)

Ta thấy việc “tôi cảm thấy rất tệ” là dẫn chứng cho dự đoán “sắp ốm” của người nói nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

7. If you have any problem, I (help) you.

- **will help** (Nếu bạn có vấn đề gì thì tôi sẽ giúp bạn.)

Ta thấy đây là câu điều kiện loại I, giả định một điều có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai, mệnh đề chính ta chia thì tương lai đơn.

8. The weather forcast says it (not/ snow) tomorrow

- **isn’t going to snow** (Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai trời sẽ không có tuyết rơi.)

Ta thấy đây là một dự đoán có căn cứ (theo như dự báo thời tiết) nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

9. I promise that I (not/  come) late.

- **won’t come** (Tôi hứa là tôi sẽ không đến muộn nữa.)

Ta thấy có động từ “promise” (hứa) là dấu hiệu của thì tương lai đơn.

10.  Look at those clouds. It (rain) now.

- is going to rain

**Bài 2: Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.**

1. I have bought two tickets.  My wife and I **are going to see a movie** tonight. (Tôi vừa mới mua hai chiếc vé. Vợ tôi và tôi sẽ đi xem phim tối nay.)

Ta thấy việc “mua hai vé” là dẫn chứng cho việc “sẽ đi xem phim” nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

2. Mary thinks Peter **will get** the job. (Mary nghĩ rằng Peter sẽ nhận được việc.)

Ta thấy động từ “think” là một dấu hiệu của thì tương lai đơn diễn tả một suy đoán mang tính chủ quan.

3. A: “I **am going to move** from my house tomorrow. I have packed everything.” (Tớ sẽ chuyển nhà vào ngày mai. Tớ đã đóng gói mọi thứ rồi.)

Ta thấy việc chuyển nhà là một dự định kế hoạch từ trước vì tính đến thời điểm này thì mọi thứ đã được đóng gói rồi nên ta sẽ sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

    B: “I **will come** and help you.”  (Tớ sẽ đến và giúp bạn)

Ta thấy quyết định này được đưa ra khi nghe thấy người kia nói sẽ chuyển nhà. Đây là một quyết định tức thời nên ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

4. If I have enough money, I **will buy** a new car. (Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua một chiếc xe mới.)

Ta thấy đây là câu điều kiện loại I, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nên ở mệnh đề chính ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

5. I **will be** there at four o'clock, I promise. (Tôi sẽ ở đó lúc 4h, tôi hứa đó.)

Ta thấy đây là một lời hứa (promise) nên ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

6. The meeting **is going to take** place at 4 p.m. (Cuộc họp sẽ diễn ra lúc 4h chiều.)

Ta thấy đây là một kế hoạch vì cuộc họp bao giờ cũng sẽ được lên lịch từ trước đó nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.)

7. If you eat all of that cake, you **will feel** sick (Nếu bạn ăn cả cái bánh đó, bạn sẽ bị ngấy đấy).

Ta thấy đây là câu điều kiện loại I, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nên ở mệnh đề chính ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

8. They **are going to be** at home at 10 o'clock because their son is staying alone at home. (Họ sẽ ở nhà lúc 10h vì con trai của họ đang ở nhà một mình.)

Ta thấy việc con trai của họ đang ở nhà một mình là một căn cứ cho suy đoán họ sẽ ở nhà lúc 10h nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

9.  Perhaps she **won’t be** able to come tomorrow. (Có lẽ cô ấy sẽ không thể đến vào ngày mai.)

Ta thấy có trạng từ “perhaps” (có lẽ) là một dấu hiệu của thì tương lai đơn, diễn tả một suy đoán không chắc chắn.

10. Because of the train delay, the meeting **isn’t going to take** place at 10 o'clock. (Bởi vì sự chậm trễ của chuyến tàu nên cuộc họp sẽ không được diễn ra vào lúc 10h.)

Ta thấy, “sự chậm trễ của chuyến tàu” là một căn cứ cho suy đoán việc “cuộc họp sẽ không diễn ra vào lúc 10h” nên tả sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

11. If it rains, they **won’t go** to the seaside. (Nếu trời mưa, họ sẽ không ra bờ biển.)

Ta thấy đây là câu điều kiện loại I, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nên ở mệnh đề chính ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

12. In my opinion, she **will fail** the exam. (Theo tôi thì cô ấy sẽ trượt kỳ thi.)

Ta có từ “in my opinion” (Theo tôi, theo ý kiến của tôi) diễn đạt một suy đoán mang tính chủ quan nên ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

13. He **will sell** the car if he doesn’t have enough money to build a new house. (Anh ấy sẽ bán chiếc xe nếu anh ấy không có đủ tiền xây một ngôi nhà mới.)

Ta thấy đây là câu điều kiện loại I, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nên ở mệnh đề chính ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

14. She is very tired, she **is going to take** a rest. (Tôi rất mệt, tôi sẽ đi nghỉ.)

Ta thấy việc “cô ấy mệt” là một dẫn chứng cho dự định “đi nghỉ” của cô ấy nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

15. According to the weather forecast, it **isn’t going to rain** this weekend. (Theo như dự báo thời tiết, trời sẽ không mưa vào cuối tuần này.)

Ta thấy “theo như dự báo thời tiết” là một căn cứ cho dự đoán “trời sẽ không mưa” nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.

16. If you lose your job, **what will you do**? (Nếu bạn mất việc, bạn sẽ làm gì?)

Ta thấy đây là câu điều kiện loại I, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nên ở mệnh đề chính ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

17. In your opinion, **will she be** a good teacher? (Theo bạn, cô ấy sẽ là một cô giáo tốt chứ?)

Ta thấy “theo bạn” diễn tả một suy đoán chủ quan nên ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

18. What time **will the sun set** today? (Hôm nay mặt trời sẽ lặn lúc mấy giờ?)

Ta thấy đây là một câu hỏi mang tính suy đoán không có căn cứ nên ta sử dụng thì tương lai đơn để diễn đạt.

19. Do you think **she will get** the money from her boss? (Bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ lấy được tiền từ sếp của cô ấy không?)

Ta thấy động từ “think” là một dấu hiệu của thì tương lai đơn, diễn tả một suy nghĩ chủ quan.

20. **Are you going to take** the children to the cinema this weekend? I have seen some tickets on the table. (Bạn sẽ đưa bọn trẻ tới rạp chiếu phim cuối tuần này à? Tớ vừa thấy vài tấm vé ở trên bàn.)

Ta thấy “vài tấm vé ở trên bàn” là một dẫn chứng cho suy đoán “sẽ đưa bọn trẻ đi xem phim” nên ta sử dụng thì tương lai gần để diễn đạt.