Participate in = join in (v): tham dự

Attend + ko có giới từ đằng sau (v): tham dự

By + time : trước (lúc)

**RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ**

Ex1:The girl who seats next to a boy is my friend. **(Chủ động)**

* The girl seating next to a boy is my friend

Ex2: The house which is being built now belongs to John. **(Bị động)**

* The house was built now belongs to John

Giới từ (in/on/at/of/for) + Ving

The same as: giống với

Keep sth secure : giữ cho an toàn

Security (n):

Notable = reputed = famous (a)

Confident (a) : tự tin

Confidential(a) : bí mật

Within + Place : Trong phạm vi

Within + Time : Trong vòng

Ex: I can do this task within 2 hours

Be entitled to do sth (v) : có quyền làm gì

Interest (v,n) : sở thích(n) / thích làm gì(v)

Revenue: doanh số/ doanh thu

Avenue : đại lộ

QUY TẮC

Trước/ sau động từ là trạng từ (Adv + V , V + Adv)

Trước tính từ là trạng từ (Adv + More Adj)

Sau tính từ là danh từ (Adj + N)

Đảo Ngữ

SV + so + ADJ/ADV + (That) + Sv

* She is so beautiful that everyone looks at her.(qua...den noi ma)

Đảo ngữ : So + ADJ/ADV + Dao Ngu + That + SV

* So beautiful is she that everyone…….

SV + such + a/an + ADj + Noun + (That) + SV

* She is such a beautiful girl that everyone looks at her.

Đảo ngữ: Such + Be + S + That + SV

* Such is a beautiful girl that everyone …….

Be willing to + V >< Be reluctant to + V (v) :

Sẵn sàng làm việc gì đó >< không sẵn sàng

During + N / Ving

When + SV

(Đảo ngữ) What/When/When/How + be/V + Noun

* What makes you beautiful
* How cool is the weather

Please be + Ved/V2 + there …

Please be + V(bare) + that …..

Be subject to (v) : tiêu đề là / nội dung là