**MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐỘNG TỪ**

**VỪA THÊM V-ING VỪA THÊM TO – V**

**1. Những trường hợp nghĩa không thay đổi khi theo sau là To-V hoặc V-ing**  
- Begin + to-V  
- Begin + Ving Bắt đầu  
- Start + to-V  
- Start + Ving

- Continue + to-V Tiếp tục  
- Continue + Ving

- Intend + to-V Dự định   
- Intend + Ving

**2. Những trường hợp nghĩa thay đổi khi theo sau là To-V và V-ing**

* Remember + to-V: nhớ việc gì đó sẽ phải làm, chưa xảy ra  
  Remember + Ving: nhớ việc gì đã xảy ra rồi
* Forget + to-V: quên chuyện chưa xảy ra  
  Forget + Ving: quên chuyện đã xảy ra
* Try + to-V: cố gắng làm gì  
  Try + Ving: thử làm gì
* Like + to-V = want: muốn làm gì đó  
  Like + Ving = enjoy: thích làm gì đó
* Prefer + to-V: thích làm gì đó hơn trong trường hợp cụ thể  
  Prefer + Ving: thích làm gì đó hơn theo sở thích, thói quen
* Stop + to-V: dừng lại để làm việc gì đó  
  Stop + Ving: dừng việc đang làm lại
* Regret + to-V: lấy làm tiếc khi phải báo tin xấu cho ai  
  Regret + Ving: ân hận về điều gì đó đã làm
* Go on + to-V: tiếp tục làm 1 việc sau khi làm việc gì khác  
  Go on + Ving: tiếp tục làm việc đang dở