Sự mạch lạc giữa các câu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diễ tả quan hệ nguyên nhân – kết quả | Because + mệnh đề | Bởi vì.. |
| Due to + (cụm) danh từ | Vì… |
| So, + mệnh đề | Cho nên… |
| …, thereby doing something. | …, do đó … (Bài viết có thể đạt điể cao nếu bạn sử dụng cách diễn tả này:  Ví dụ: The government should raise the public’s green awareness, thereby creating a move livable environment.) |
| Diễn tả sự so sánh | Compared with something, … | So với điều gì đó, … |
| By/ In contrast, … | Trái lại, … (Dùng ở đầu câu khi so sánh giữa câu trước và câu sau) |
| On the other hand, … | Mặt khác, … |
| On the contrary, … | Trái lại, … (từ trái nghĩa: likewise) |
| Diễn tả sự nhượng bộ | Although + mệnh đề | Mặt dù … |
| Despite + (cụm) danh từ | Mặc dù… |
| Diễ tả mục đích | In order to do something, … | Để làm việc gì đó, … |
| Nêu ví dụ | For example, … | Ví dụ, … |

Những từ đồng nghĩa thường dùng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Từ đồng nghĩa | Từ loại | Ý nghĩa |
| People, the public, individuals, citizens | n. | Nhiều người |
| The young, juveniles, youth | n. | Thanh niên |
| The old, the elderly, senior citizens, the aged | n. | Người cao tuổi |
| Workers, employees, staff, clerks | n. | Nhân viên |
| Rival, competitor, opponent, adversary, contender | n. | Đối thủ |
| Trait, feature, attribute, characteristic, quality | n. | Đặc điểm |
| Outcome, result, consequence | n. | Kết quả |
| Lack, shortage, insufficiency | n. | Sự thiếu hụt |
| Benchmark, standard, criterion | n. | Tiêu chuẩn |
| Great, enormous, considerable | Adj. | Nhiều, đáng kể |
| Practical, feasible, workable, usable | Adj. | Thiết thực, khả thi |
| Important, essential, crucial, critical, key, pivotal | Adj. | Quan trọng |
| Produce, generate, create, trigger, pose, engender | Vt. | Quan trọng |
| Solve, resolve, settle, tackle, handle, deal with, cope with | Vt. | Giải quyết |
| Use, utilise, employ, exploit, harness | Vt. | Sử dụng |
| Support, sponsor, back up, subsidise, finance | Vt. | Hỗ trợ |
| Improve, promote, enhance, strengthen, facilitate, boost | Vt. | Cải thiện, nâng cao |
| Change, sift, alter, transform, convert | Vt. | Thay đổi |
| Highlight, emphasise, underline, underscore, pay/ draw attention to | Vt. | Nhấn mạnh |
| Ignore, neglect, overlook, underestimate | Vt. | Không để ý, bỏ qua |