Trạng từ: +ly

Tính từ: +ed, +ble

Danh từ:+ment,

S + V + 0(DANH TỪ)

Sau động từ + trạng từ/ danh từ

For example: He passed the exam successfully

Tính từ (+ ly) thành trạng từ

+Sau danh từ + trạng từ

+ từ ngoại lệ: become, seem,consider sau những chử này thì “động từ + tính từ”

+ Trước danh từ là tính từ

Ex: he is a good person

+ Tính từ dùng 5 chữ cái A E I O U + an …

After + QKHT,QKĐ

**After QKĐ, + QKĐ**

6After S + has + V3/ed +O , S + V2/ed + O

When + (HTĐ), + HTĐ

When + QKĐ, + (QKHT)

When + simple past, + simple past

When+  **QKTD + QKĐ**

**until + QKHT + Simple past**

**untill+ QKHT + Simple past**

**Before + QKĐ, + (QKHT)**

Before + QKTD + QKD

When+  **QKTD + QKĐ**

**Because of + vin**

While QKTD , QKĐ

Câu điều kiện loại 1: if + hiện tại đơn, will + động từ nguyên mẫu

Câu diều kiện loại 2: if +thì quá khứ đơn, would + động từ nguyên mẫu

Câu điều kiện loại 3: if + thì quá khứ hoàn thành, would + have + V3/ed