|  |  |
| --- | --- |
| Trời đã không mưa nhiều vào hôm nay | It has not rained much today |
| Bạn trai cũ của tôi đã không có một công việc | My previous boyfriend did not have a job |
| Tôi đã nghe đủ | I have heard enough  Heard: quá khứ phân từ của hear |
| Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nói tiếng Anh | I have never heard him speak English |
| Có nhiều phụ nữ hơn trước đây | There are more women than previously |
| Mẹ tôi đã nói chuyện với giáo viên | My mother has spoken to the teacher |
| Không ai đã chơi với con chó hôm nay | Nobody has played with the dog today |
| Bạn trở thành một người khác | You have become a diffirent person |
| Cô ấy đã cho anh ấy một cái đồng hồ | She has given him a watch |
| Anh ấy đã viết 2 quyển sách | He has written two books |
| Cô ấy đã làm gì | What has she done |
| Anh ấy đã không viết cho chúng tôi kể từ tháng 2 | He has not written to us since February |
| Tôi đã thấy cô ấy trước đây | I saw her before |
| Cô ấy đã đặt những quả táo vào giỏ | She has put the apples in the basket |
| Chúng tôi đã hỏi nhiều lần | We have asked many times |
| Họ đã sản xuất nhiều bia hơn năm nay | They have produced more beer this year |
| Rất vui được gặp bạn! | Nice too meet you! |
| Tôi muốn nói chuyện với một luật sư | I want to talk to a lawyer |
| Cô ấy đã bắt đầu nói chuyện với con chó | She started to talk to the dog |
| Bạn không phải chọn | You do not have to choose |
| Anh ấy làm bạn cảm thấy đặc biệt và quan trọng | He makes you feel special and important |
| Họ phải dừng máy bay | They have to the plane |
| Tôi muốn nộp đơn vào chương trình đó | I want to apply to that program |
| Bạn muốn rời đi à? | You want to leave? |
| Chúng tôi muốn đăng kí làm sinh viên ở đó | We want to apply to be students there |
| Chúng tôi cần xây một ngôi nhà | We need to build a house |
| Mặc dù cô ấy yêu anh ấy | Though she loves him |
| Chúng tôi sống cùng nhau mặc dù chúng tôi không phải là một gia đình | We live together even though we are not a family |
| Ai biết tại sao | Who know why? |
| Tôi không biết tôi ở đâu | I do not know where I am |
| Đó chính xác là cái tôi muốn | That is exactly what I want |
| Đây là ngôi làng mà bố tôi đã được sinh ra | This is the village in which my father was born |
| Tôi biết cái mũ nào là của tôi | I know which hat is mine |
| Đọc những gì bạn muốn | Read what you want |
| Cô ấy đã chỉ tôi phải đi đâu | She told me where to go |
| Tôi đã đến để nói chuyện với bạn nhưng bạn đã không ở đó | I had come to talk to you but you were not there |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


**Phân biệt Other và another**

|  |  |
| --- | --- |
| The other: cái kia( cái còn lại trong 2 cái) | Another: một cái khác( ko xác định số lượng cụ thể) |
| The others: những cái còn lại trong một số lượng nhất định | I have eaten my cake,give me another |
| There are 20 students, one is fat, the others are thin  = There are 20 students, one is fat, the other studens are thin | Others : những cái khác  Some students like sport, other don’t  (=other studens don’t) |
| The other: cái kia( cái còn lại trong 2 cái) | Another: một cái khác( ko xác định số lượng cụ thể) |

**Phân biệt need, must và have to**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Need | Must | Have to |
| Need mang sắc thái nhẹ nhàng khi muốn ai đó làm việc gì để mang lại lợi ích, giúp mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. | Phải làm điều gì, mang tính cá nhân, người nói cho rằng mình phải làm nó, nếu ko sẽ nhận phải hậu quả | Mang tính cấp thiết, dùng khi nói về nhiệm vụ, quy định bắt buộc nào đó mà người nghe cần thực hiện |
| Need to do something: Cần làm gì | Must do something: phải làm gì | Have to do something: Phải làm gì |
| I need to do my homework( Tôi cần làm bài tập vì nó giúp tôi hiểu bài hơn) | I must phone my sister(Tôi phải gọi cho chị gái tôi nếu ko chị sẽ giận vì tôi ko quan tâm) | I need to do my homework( Tôi phải làm bài tập vì giáo viên yêu cầu nếu ko sẽ bị phạt) |

**Các thì trong tiếng Anh**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thì | Dấu hiệu | Cách dùng |
| Hiện tại đơn | Every,always,often, usualy,rarely,generally,frequently… | Sự thật hiển nhiên |
| Một thói quen  I get up early every morning |
| Khả năng một người  I play tennis very well |
| Thời gian biểu, chương trình, lịch trình  The football match starts at 20 o’clock |
| Thì hiện tại tiếp diễn | At present, at the moment, now, right now,at, look, listen… | Hành động đang diễn ra và kéo dài ở hiện tại  She is going to school at the moment |
| Đề nghị, cảnh báo , mệnh lệnh  Be quite!The baby is sleeping in the bedroom |
| Ko dùng với động từ tri giác: to be, see,hear,feel,realize,seem, remember,forget, understand,know,like,  think,smell,love | Sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước  I am flying to Moscow tomorrow |
| Không hài lòng hoặc phàn nàn có chứa always  She is always coming late |
| Hiện tại hoàn thành | Already,not, yet,just,ever,never,since,for,recently,before… | Hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại, có thể xảy ra trong tương lai  John have worked for this company since 2005 |
| Hành động ko xác định trong quá khứ, tập trung vào kết quả  I have met him several times |
| Hiện tại hoàn thành tiếp diễn | All day, all week,since, for,for a long time, in the past week, recently, lately, up until now,and so far,almost every day this week, in recent year | Xảy ra trong quá khứ diễn ra liên tục, kéo dài tới hiện tại  I have been working for 3 hours |
| Xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn ở hiện tại  I am very tired now because I have been working hard for 10 hours |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Câu bị động**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tense** | **Active** | **Passive** |
| Simple Present | S + V + O | S+be +P2 + by + O |
| Present Continuous | S + am/is/are + V-ing + O | S+ am/is/are + being+ P2 + by + O |
| Present Perfect | S + has/have + P2 + O | S + has/have + been + P2 + by + O |
| Simple Past | S + V-ed + O | S + was/were + P2 + by + O |
| Past Continuous | S + was/were + V-ing + O | S+ was/were + being+ P2 + by + O |
| Past Perfect | S+ had + P2+O | S + had + been + P2 + by + O |
| Simple Future | S + will/shall + V + O | S + will + be + P2 + by + O |
| Future Perfect | S + will/shall + have + P2 + O | S + will + have + been + P2 + by + O |
| Be + going to | S + am/is/are + going to + V + O | S + am/is/are + going to + be + P2 + by + O |
| Model Verbs | S + model verb + V + O | S + model verb + be + P2 + by + O |
| S + modal Verb + have +P2 | S + modal Verb + have been +P2 |

**Số đếm trong tiếng anh**

12 568: twelve thousand, five hundred sixty-eight

185 250 000: one hundred eighty-five million, two hundred fifty thousand

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số** | **Số đếm** | **Số thứ tự** |
| 1 | one | first |
| 2 | two | second |
| 3 | three | third |
| 4 | four | fourth |
| 5 | five | fifth |
| 6 | six | sixth |
| 7 | seven | seventh |
| 8 | eight | eighth |
| 9 | nine | ninth |
| 10 | ten | tenth |
| 11 | eleven | eleventh |
| 12 | twelve | twelfth |
| 13 | thirteen | thirteenth |
| 14 | fourteen | fourteenth |
| 15 | fifteen | fifteenth |
| 16 | sixteen | sixteenth |
| 17 | seventeen | seventeenth |
| 18 | eighteen | eighteenth |
| 19 | nineteen | nineteenth |
| 20 | twenty | twentieth |
| 21 | twenty-one | twenty-first |
| 22 | twenty-two | twenty-second |
| 23 | twenty-three | twenty-third |
| 24 | twenty-four | twenty-fourth |
| 25 | twenty-five | twenty-fifth |
| 26 | twenty-six | twenty-sixth |
| 27 | twenty-seven | twenty-seventh |
| 28 | twenty-eight | twenty-eighth |
| 29 | twenty-nine | twenty-ninth |
| 30 | thirty | thirtieth |
| 31 | thirty-one | thirty-first |
| 40 | forty | fortieth |
| 50 | fifty | fiftieth |
| 60 | sixty | sixtieth |
| 70 | seventy | seventieth |
| 80 | eighty | eightieth |
| 90 | ninety | ninetieth |
| 100 | one hundred | hundredth |
| 500 | five hundred | five hundredth |
| 1 | one thousand | thousandth |
| 1,5 | one thousand five hundred hoặc fifteen hundred | one thousand five hundredth |
| 100 | one hundred thousand | hundred thousandth |
| 1,000,000 | one million | millionth |

**Toeic Reding**

|  |  |
| --- | --- |
| Belongings: (V) hành lí ,đồ đạc |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Các ký tự phiên âm tiếng Anh**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các ký tự phiên âm tiếng Anh | | | | | |
| i: | ai | u | k | l | ʃ |
| i | aʊ | ʌ | ɡ | r | ʒ |
| I | ɔi | ɜ: | tʃ | j | w |
| e | iə | ə | dʒ | ɔ: | b |
| æ | eə | ei | f | ʊ | t |
| ɑ: | ʊə | əʊ, ou | v | u: | d |
| ɒ, ɔ | p | h | ɵ | m | ð |
| ŋ | z | n | s |  |  |