Cách viết mail

1. Yêu cầu ai đó add mình vào luồng mail

* Could you please add me to the mail thread regarding Coco project?
* Could you loop me in on the email thread about Coco project?
* Can you cc me on that chain

1. Một số câu mở đầu lịch sự

* As discussed, I'm writing to...

1. Cách nêu yêu cầu/lời nhờ:

* Could you please…?
* Would you mind…?
* It would be great if you could…

1. Đưa thông tin

* Here are the details regarding…
* I’ve attached [file/document] for your reference

1. Kết thúc email chuyên nghiệp

* Looking forward to your response
* Let me know if you need any further information
* Please don’t hesitate to contact me if you have any questions

1. Ký tên chuyên nghiệp

* Best regards,
* Kind regards,
* Sincerely,
* Thanks and best regards,

# Bài 2: vị trí danh từ chính

1. Danh từ chính luôn luôn nằm ở sau cùng trong 1 cụm danh từ nhưng trước giới từ

the largest collection of dinosaur fossils

collection: là danh từ chính

of dinosaur fossils: cụm giới từ bổ nghĩa cho collection

the newly manufactured electronic components

"components" là danh từ chính, vì toàn bộ cụm xoay quanh "những linh kiện".

"electronic" là tính từ, chỉ rõ loại linh kiện (điện tử).

"manufactured" là quá khứ phân từ, đóng vai trò như một tính từ, nghĩa là "được sản xuất".

"newly" là trạng từ, bổ nghĩa cho "manufactured", diễn tả thời gian gần đây ("vừa mới được sản xuất").

"the" là mạo từ xác định, dùng để nói đến những linh kiện cụ thể mà cả người nói và người nghe đều biết.

* Nếu muốn diễn tả đang được sản xuất

the electronic components being manufactured

The documents that are being reviewed

→ The documents being reviewed

The cars that were produced in Japan

→ The cars produced in Japan

The machine that is being repaired

→ The machine being repaired

Kết thúc 1 giới từ luôn là 1 danh từ

Danh từ đếm được không đứng 1 mình (Phải có mạo từ)

1. Danh từ đếm được không đứng trơ trơ 1 mình
2. Nhìn vào vị ngữ phía sau
3. Nhìn vào chữ chỉ số lượng phía trước

Keep + V-ing:

So + adj+ that: quá đến nỗi để làm gì

Not only…but also

fond of (doing) something

Need + to V: Cần làm gì (Chủ động)

Need + V-ing: Cần được làm gì (Bị động)

Most of + The

Bài 3: V-ing hiếm khi làm danh từ chính

* Nếu đóng vai trò là danh từ thì thường không có “The”
* Thường đi liền với 1 cụm danh từ phía sau
* Đuôi tính từ

V-ed/V-ing

al

ive

able

ic

ant/ent

ous

Bài 4: Chia động từ

Step 1: Phân loại câu hỏi

Step 2: Phân tích cấu trúc câu

Step 3: Tìm dấu hiệu

* Thời gian (Chia thì gì)
* Chủ ngữ (Chia số ít hay số nhiều)
* Tân ngữ (Câu chủ động, bị động)
* Câu điều kiện

Chủ ngữ mà là tên riêng luôn là chủ ngữ số ít

Bài 5: Chọn từ loại

Step 1: Phân loại câu hỏi

Step 2: Phân tích cấu trúc câu

Step 3: Xác định từ loại cần điền

Step 4: Chọn từ

Find + Object + adj

Bài 6: Câu hỏi từ vựng

Step 1: Phân loại câu hỏi

Step 2: Phân tích cấu trúc câu

Step 3: Tìm keywords

Step 4: Chọn từ

Import from

Dấu hiệu của hiện tại hoàn thành:

| **Từ/Cụm từ** | **Nghĩa** |
| --- | --- |
| **just** | vừa mới |
| **already** | đã (rồi) |
| **yet** | chưa (dùng trong câu phủ định và nghi vấn) |
| **recently / lately** | gần đây |
| **so far** | cho đến nay |
| **up to now / up to the present** | cho đến hiện tại |
| **ever** | từng (thường dùng trong câu hỏi) |
| **never** | chưa từng (phủ định) |
| **for + khoảng thời gian** | trong khoảng bao lâu (e.g. *for 3 years*) |
| **since + mốc thời gian** | từ khi (e.g. *since 2020*)   | **Dấu hiệu** | **Nghĩa** | **Ghi chú** | | --- | --- | --- | | **just** | vừa mới | thường đi giữa "have/has" và động từ | | **already** | đã (rồi) | dùng trong câu khẳng định | | **yet** | chưa | dùng cuối câu phủ định và nghi vấn | | **ever** | từng | dùng trong câu hỏi về kinh nghiệm | | **never** | chưa từng | câu phủ định về kinh nghiệm | | **recently / lately** | gần đây | phù hợp với hiện tại hoàn thành | | **so far** | cho đến giờ | thường dùng trong báo cáo tiến độ | | **up to now / up to the present** | cho đến nay | nhấn mạnh sự tiếp diễn | | **in recent years** | trong những năm gần đây | hành động vẫn còn tác động | | **this is the first/second/... time** | đây là lần đầu/thứ hai... | → This is the first time I’ve seen snow. | | **for + khoảng thời gian** | trong khoảng bao lâu | → for 2 weeks, for a long time... | | **since + mốc thời gian** | từ khi | → since 2010, since last Monday... | | **over the past/last + time** | trong suốt ... qua | → over the past 5 years, over the last few weeks... | | **in the past + time** | trong ... vừa qua | → in the past 10 days... | | **all my life** | cả đời tôi | hành động chưa kết thúc | | **up until now** | cho đến hiện tại | tương đương “so far” |  💡 Ghi nhớ:  * Những cụm như **"over the past..."**, **"in the past..."**, **"recently"**... thường xuất hiện trong **báo cáo công việc, thành tích, kinh nghiệm**. * Các cụm như **"since..."** và **"for..."** thường dùng cho hành động **kéo dài từ quá khứ đến hiện tại**. |

a view of something through something: → Nghĩa là: **nhìn thấy cái gì đó thông qua cái gì đó**.

**Conveniently located** là một cụm **cố định**, thường gặp trong các mô tả bất động sản, khách sạn, văn phòng, v.v.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Because of** | Danh từ / cụm danh từ | because of **traffic**, because of **bad weather** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Due to** | Danh từ / cụm danh từ (thường trang trọng hơn) | due to **an error**, due to **heavy rain** |

#### (A) **as a result** – "kết quả là"

* Dùng để nói về kết quả của một việc đã xảy ra.  
  → Không phù hợp với ý định **phòng tránh từ sớm** như trong câu.

#### **in addition** – "thêm vào đó"

* Dùng để liệt kê, bổ sung ý.  
  → Không phù hợp về ngữ nghĩa trong mối quan hệ **thời gian - nguyên nhân**.

#### **although** – "mặc dù"

* Dùng để chỉ sự tương phản.  
  → Không phù hợp, vì câu không có yếu tố đối lập.

**"When + trạng từ + V-ed/pp"** → cấu trúc bị động chỉ điều kiện hoặc thời điểm:

* When properly stored, the product lasts longer.
* When carefully handled, the device performs better.

### ✅ Cụm từ tương tự cần ghi nhớ:

* **increase in volume** → tăng về khối lượng
* **decrease in volume** → giảm về khối lượng
* **high production volume** → sản lượng sản xuất cao

**"menu substitutions"** = các sự thay thế món trong thực đơn (ví dụ: đổi khoai tây chiên lấy salad).

**"Now that"** là một **liên từ** (conjunction) mang nghĩa:  
👉 **"vì bây giờ mà"**, **"do hiện tại đã..."**, dùng để giải thích **nguyên nhân cho hành động sau**.

**"as well as"** là một liên từ phổ biến dùng để **liệt kê thêm thông tin tích cực**:

A **as well as** B → A **cũng như** B  
→ tức là **vừa... lại vừa...**

| **Đáp án** | | **Nghĩa** | | | **Lý do sai** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) thus | | do đó | | | dùng để nói kết quả, không phải để nối hai tính từ |
| (C) at last | | cuối cùng thì | | | mang nghĩa thời gian, không phù hợp để liệt kê tính từ |
| (D) accordingly | | theo đó | | | mang nghĩa nguyên nhân–kết quả, không phù hợp ở đây |
| **Hậu tố** | **Ý nghĩa chung** | | **Ví dụ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -tion / -sion | sự việc, hành động | information, decision, action |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -ment | quá trình, trạng thái | development, improvement |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -ness | trạng thái, tính chất | happiness, kindness |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -ity / -ty | trạng thái, phẩm chất | ability, responsibility |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -ance / -ence | trạng thái, hành động | performance, confidence |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -er / -or | người làm gì đó | teacher, actor, manager |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -ist | người chuyên về lĩnh vực nào đó | artist, scientist, economist |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -ian | người (nghề, quốc tịch...) | musician, historian, Canadian |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -al | (ít gặp) trạng thái, hành động | proposal, arrival |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -ship | mối quan hệ, trạng thái | friendship, leadership |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -cy | trạng thái | efficiency, accuracy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| -hood | trạng thái, giai đoạn | childhood, neighborhood |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -dom | trạng thái, cương vị | | | freedom, kingdom |
| **Liên từ** | | **Ý nghĩa** | **Cách dùng** | | | **Ví dụ** |
| **and** | | và | Nối 2 mệnh đề tương đương, cùng ý | | | She speaks English **and** she writes well. |
| **but** | | nhưng | Nối 2 mệnh đề trái ngược | | | He is smart **but** lazy. |
| **or** | | hoặc | Diễn tả sự lựa chọn | | | You can take the train **or** the bus. |
| **so** | | vì vậy | Chỉ kết quả | | | It was raining, **so** we stayed home. |
| **because** | | bởi vì | Chỉ nguyên nhân | | | He stayed late **because** he had work. |
| **although / though** | | mặc dù | Chỉ sự nhượng bộ (trái ngược) | | | **Although** it was raining, he went out. |
| **while / whereas** | | trong khi (trái nghĩa) | So sánh hai hành động hoặc trạng thái đối lập | | | **While** I like coffee, she prefers tea. |
| **if** | | nếu | Diễn tả điều kiện | | | **If** it rains, we won’t go out. |
| **unless** | | trừ khi | Nghĩa là “nếu không” | | | **Unless** he calls, don’t leave. |
| **since** | | vì, kể từ khi | Nếu nghĩa là “vì” thì giống because; nếu “kể từ” thì chỉ mốc thời gian | | | **Since** it’s late, let’s go. |
| **when** | | khi | Dùng để chỉ thời gian | | | Call me **when** you arrive. |

Nếu thấy phía sau là 1 **mệnh đề đầy đủ**, hãy nghĩ đến việc dùng liên từ (vì giới từ không đi với mệnh đề).

| **Giới từ** | **Ý nghĩa** | **Ví dụ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **because of** | bởi vì (đi với danh từ) | The flight was delayed **because of** the weather. | | |
| **due to** | bởi vì | The meeting was canceled **due to** technical issues. | | |
| **in spite of** | mặc dù | He went out **in spite of** the rain. | | |
| **despite** | mặc dù | She passed the test **despite** her illness. | | |
| **thanks to** | nhờ vào | We finished early **thanks to** your help. | | |
| **according to** | theo như | **According to** the report, sales increased. | | |
| **in addition to** | ngoài ra | **In addition to** English, he speaks French. | | |
| **prior to** | trước khi | **Prior to** the meeting, review the documents. | | |
| **after / before** | sau / trước | He went home **after** work. / She came **before** lunch. | | |
| **Dấu hiệu** | | | **Dùng gì?** |
| Sau chỗ trống là **danh từ / cụm danh từ** → **Giới từ** | | |  |
| Sau chỗ trống là **mệnh đề (S + V)** → **Liên từ** | | |  |

| **Động từ** | **Giới từ** | **Nghĩa** | **Ví dụ TOEIC** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **apply** | for | nộp đơn cho vị trí gì | She applied **for** the marketing position. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **refer** | to | tham khảo, nhắc đến | Please refer **to** the manual for details. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **depend** | on |  | phụ thuộc vào | Success depends **on** teamwork. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **rely** | on | tin cậy vào | You can rely **on** our customer service. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **agree** | with | đồng ý với ai | I agree **with** your proposal. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **agree** | to | đồng ý làm gì | They agreed **to** the terms. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **consist** | of | bao gồm | The package consists **of** a laptop and a charger. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **complain** | about | phàn nàn về | Several customers complained **about** the delay. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **contribute** | to | đóng góp cho | He contributed **to** the success of the project. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **subscribe** | to | đăng ký | Many people subscribe **to** our newsletter. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **participate** | in | tham gia | Employees participated **in** the workshop. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **object** | to | phản đối | They objected **to** the policy changes. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **approve** | of | chấp thuận | The board approved **of** the budget plan. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **belong** | to | thuộc về | This equipment belongs **to** the IT department. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **pay** | for | trả cho | We paid **for** the catering services. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **apologize** | for | xin lỗi vì | He apologized **for** the inconvenience. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **look forward** | | to | mong chờ | We look forward **to** hearing from you. | | |
| **Động từ** | **Giới từ thường đi kèm** | | | | **Ví dụ câu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| apply | **for** | She applied **for** a new position. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| depend | **on** | Success depends **on** effort. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| refer | **to** | He referred **to** the report. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| result | **in** | The delay resulted **in** a loss. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| result | **from** | The error resulted **from** a miscommunication. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| consist | **of** | The team consists **of** five members. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| apologize | **for** | I apologize **for** the mistake. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| believe | **in** | We believe **in** continuous improvement. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| contribute | **to** | He contributed **to** the project. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| succeed | **in** | She succeeded **in** closing the deal. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| respond | **to** | Please respond **to** the e-mail. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wait | **for** | I’m waiting **for** the manager. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| agree | **with** / **on** | I agree **with** you **on** that point. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| rely | **on** | The team relies **on** her expertise. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participate | **in** | He participated **in** the workshop. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| object | **to** | They objected **to** the proposal. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| deal | **with** | She deals **with** customer complaints. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| approve | **of** | | The boss approved **of** the new design. | |
| **Động từ** | | **Giới từ** | | **Ví dụ** | |
| apply | | for | | She applied for a new position. | |
| depend | | on | | Success depends on effort. | |
| refer | | to | | He referred to the report. | |
| result | | in | | The delay resulted in a loss. | |
| result | | from | | The error resulted from a miscommunication. | |
| consist | | of | | The team consists of five members. | |
| apologize | | for | | I apologize for the mistake. | |
| believe | | in | | We believe in continuous improvement. | |
| contribute | | to | | He contributed to the project. | |
| succeed | | in | | She succeeded in closing the deal. | |
| respond | | to | | Please respond to the e-mail. | |
| wait | | for | | I’m waiting for the manager. | |
| agree | | with / on | | I agree with you on that point. | |
| rely | | on | | The team relies on her expertise. | |
| participate | | in | | He participated in the workshop. | |
| object | | to | | They objected to the proposal. | |
| deal | | with | | She deals with customer complaints. | |
| approve | | of | | The boss approved of the new design. | |

Nếu bạn muốn mình gửi file Word để dễ thao tác hoặc cần thêm ví dụ, phân tích ngữ pháp, hoặc mẹo nhớ, cứ nói nhé!

4o

##### You said:

liet ke them giup toi

###### ChatGPT said:

Rất sẵn lòng! Dưới đây là phần **mở rộng danh sách các động từ thường đi với giới từ** – những cụm này **rất hay xuất hiện trong bài thi TOEIC**, đặc biệt là trong phần nghe và đọc hiểu:

### 📌 ****Động từ + Giới từ + Ví dụ (Phần mở rộng)****

| **Động từ** | **Giới từ** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- |
| invest | in | They invested in new technology. |
| focus | on | Please focus on your presentation. |
| comment | on | She commented on the report. |
| complain | about | He complained about the delay. |
| congratulate | on | I congratulated her on the promotion. |
| specialize | in | The company specializes in electronics. |
| provide | with | They provided us with the necessary tools. |
| provide | for | The program provides for low-income families. |
| remind | of | That reminds me of my old job. |
| prevent | from | The rain prevented us from going out. |
| warn | about | They warned him about the storm. |
| accuse | of | He was accused of stealing money. |
| be accustomed | to | She is accustomed to working late. |
| be involved | in | He is involved in several projects. |
| be capable | of | She is capable of leading the team. |
| be interested | in | I am interested in graphic design. |
| be responsible | for | He is responsible for client communication. |
| be known | for | The restaurant is known for its seafood. |
| be associated | with | This brand is associated with luxury. |

### ✅ ****Các đại từ bất định (Indefinite Pronouns) – số ít hay số nhiều?****

#### 🔹 **Luôn dùng với động từ số ít:**

Các từ sau **luôn là số ít**, nên đi với **động từ số ít**:

| **Đại từ** | **Nghĩa** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- |
| **everyone** | mọi người | **Everyone is** here on time. |
| **everybody** | mọi người | **Everybody wants** a raise. |
| **someone** | ai đó | **Someone is** at the door. |
| **somebody** | ai đó | **Somebody has** left their phone. |
| **anyone** | bất kỳ ai | **Anyone is** welcome to join. |
| **anybody** | bất kỳ ai | **Anybody wants** to help? |
| **no one** | không ai cả | **No one was** in the room. |
| **nobody** | không ai cả | **Nobody knows** the answer. |
| **each** | mỗi người/vật | **Each is** responsible for their task. |
| **either** | một trong hai | **Either is** fine with me. |
| **neither** | không cái nào (trong hai) | **Neither works** properly. |

🧠 TIP: Nếu trong câu có các từ như: **every-, some-, any-, no-** + **-one / -body / -thing**, thì gần như chắc chắn là **số ít**.

#### 🔹 **Luôn dùng với động từ số nhiều:**

| **Đại từ** | **Nghĩa** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- |
| **both** | cả hai | **Both are** ready. |
| **few** | một vài (ít) | **Few have** arrived yet. |
| **many** | nhiều | **Many were** invited. |
| **several** | vài | **Several are** missing. |

#### 🔹 **Tùy vào danh từ theo sau: (Số ít hoặc số nhiều)**

| **Đại từ** | **Nghĩa** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- |
| **all** | tất cả | **All of the money is** gone. (uncountable) **All of the books are** on the shelf. (plural) |
| **some** | một vài | **Some of the information is** useful. (uncountable) **Some of the people are** here. (plural) |
| **most** | phần lớn | **Most of it is** broken. (singular) **Most of them are** late. (plural) |
| **none** | không ai/cái nào | **None of the cake is** left. (uncountable) **None of the students are** absent. (plural) |
| **any** | bất kỳ | **Any of the money is** enough. (uncountable) **Any of the employees are** allowed. (plural) |

## ✅ **1. Câu điều kiện loại 1 – Thật, có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai**

💡 Dùng để nói về **một điều kiện có thể xảy ra trong thực tế**.

### 🔹 ****Cấu trúc:****

text

CopyEdit

If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V (nguyên mẫu)

### 🔹 ****Ví dụ trong TOEIC:****

* **If you submit the report on time, the manager will review it today.**  
  (Nếu bạn nộp báo cáo đúng hạn, quản lý sẽ xem xét nó hôm nay.)
* **If the client agrees to the proposal, we can start the project next week.**

📝 **Lưu ý:**

* Mệnh đề "if" chia hiện tại đơn.
* Mệnh đề chính dùng "will", "can", "may" + động từ nguyên mẫu.

## ✅ **2. Câu điều kiện loại 2 – Giả định, không thật ở hiện tại**

💡 Dùng để nói về **điều không có thật ở hiện tại** (giả định).

### 🔹 ****Cấu trúc:****

text

CopyEdit

If + S + V2/ed (quá khứ đơn), S + would/could + V (nguyên mẫu)

⚠️ Với "to be", ta dùng **"were" cho tất cả các chủ ngữ** trong văn phong trang trọng hoặc trong thi cử.

### 🔹 ****Ví dụ trong TOEIC:****

* **If I were the manager, I would approve the new policy.**  
  (Nếu tôi là quản lý, tôi sẽ phê duyệt chính sách mới.)
* **If she had more experience, she could apply for the position**

As soon as +S + V(s,es), S + V (tuong lai)