**HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN NGUYÊN NHÂN – HỆ QUẢ**

**CẤU TRÚC**

**Phần 1: Mở bài**

Đoạn 1: Giới thiệu chung về chủ đề và trả lời yêu cầu đề bài

**Phần 2: Thân bài**

Đoạn 2: Nêu nguyên nhân

Đoạn 3: Nêu hệ quả

**Phần 3: Kết bài**

Đoạn 4: Tóm tắt ý chính và nhận xét

**MỘT SỐ CẤU TRÚC THƯỜNG GẶP**

**Một số động từ nguyên nhân – hệ quả**

**Cause**

cause sth

Lack of parental supervision causes students’ misbehavior.

*Thiếu sự quan tâm của bố mẹ khiến học sinh hư.*

cause sth / sb + to + verb (base form)

Lack of parental supervision causes students to misbehave in schools.

**Lead to (dẫn đến)**

lead to sth

Smoking might lead to lung cancer.

lead to sb / sth + verb (ing)

Smoking might lead to people having lung cancer.

lead sb / sth + to + verb (base form)

Smoking might lead people to have lung cancer.

*Hút thuốc lá có thể dẫn đến ung thư phổi.*

**Make**

·        make sth

·        make sb / sth + verb (base form)

Ví dụ:

Unemployment makes people become stressful.

*Thất nghiệp khiến con người căng thẳng.*

**Result in (dẫn đến kết quả)**

Poor preparation often results in failure in exams.

*Lười ôn tập dẫn đến trượt kì thi.*

**Result from + a cause**

Failure in exams results from poor preparation.

**Một số danh từ chỉ nguyên nhân hệ quả**

**Cause of = reason for**

One cause of obesity is an inactive lifestyle.

*Một nguyên nhân của béo phì là lối sống thiếu hoạt động.*

There are several reasons for obesity.

*Có một vài lí do dẫn đến béo phì.*

**Effect/ impact/ influence/ result**

**Have a negative/ positive/ bad/good effect/ impact/ influence on:**Có ảnh hưởng tiêu cực/ tích cực/ tốt/ xấu đến…

Unemployment has a negative effect on the society.

*Thất nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.*

One negative result of unemployment is higher crime rate.

*Một ảnh hưởng tiêu cực của thất nghiệp là tỉ lệ tội phạm gia tăng.*