04/03/2025

Động từ (to) have

Note: (to) là có lúc dùng to, có lúc ko dùng

I hae a dog

I want to have a dog.

1. have + chứng bệnh => bị/có bệnh gì

He has cancer

1. Have (got) + tên bộ phân cơ thể-ache/eik/[U] : chứng đó

[C] : một cơn bệnh đó

Headache[U] : chứng đau đầu

[C] một cơn đau đầu

I have bad headache[U]

I have a headache [C]

I have bad headaches

1. Have a pain in + bộ phận cơ thể

Pain /pein/ [C] cơn đau

[U] sự đau

I have a pain in my right leg

1. Sore [adj] đau

I have a sore throat : đau họng

Note: cấu trúc (to) have to V => phải làm gì

I have to go to the toilet

### Chữa bài unit 6

Turn to your right : quẹo phải

Let’s turn right here

Let’s go somewhere. I want to be alone : đi đâu đó đi. Tôi muốn ở 1 mk

Hold me for a while : ôm em 1 lúc

I need/want to be alone for a while => as you wish : như những gì bạn muốn/ thích thì chiều

From time to time, we go to see our friends and relatives: thỉnh thoảng, tôi đi thăm

I’m happy to hear that

I’m sorry to hear that

Oops, sorry about that : ấy chết, tôi xin lỗi

Little Xuan : bé Xuân dưới 15 tuổi

I’m able to come here only on Sunday

They’re eager to join us in this trip

Đi cùng

Hey Lan, join us today

Everything is new to me: tất cả đều mới với tôi

It’s new to me : giờ mới biết

It’s great to be here: ở đây thật tuyệt

This motor bike is already old, but still very good to use

I’m sorry to bother you, there’s **a** Mr Brown on the phone: xin lỗi làm phiền bạn, có ông Brown **nào đó** goi điện thoại

I agree to go with you

It’s hard to learn it in a short time

It takes 2 hours on the bus to get there

**Note**: Chơi nhạc cụ gì => “the” + nhạc cụ

Play the piano

Need a piano

Go out for dinner or meet up for a chat

Drive car for a living

Let’s eat out tonight for a change: ăn ngoài cho thay đổi không khí

Every afternoon, he takes his dog out for a walk

I have something to ask you

Two pizzas to take away: 2 piza mang về

It’s your turn to do the cooking today => A and B usually take turns to cook

It’s my turn to pay for dinner

⬄ dinner on me

We have 2 guests to dinner

It’s pleasure for us to have you here

It’s pleasure for me to be here: vinh dự cho tôi khi ở đây

My son is quite sick, he has a bad cough, a high fever, and a runny nose

Runny eggs: trứng trần

You have to be strong

Hit the book: học đi

Hit the road: lên đường

For her young brother to be able to go to school, she has to do extra work in the evening and at weekend

# Unit 7 Trợ động từ

Auxiliary[aux]

Trợ động từ không thể đứng một mình, mà đi trước động từ chính, theo sơ đồ Trợ động + chính động

Aux có nhiều loại, mỗi một aux có nhiều nghĩa

Aux luôn dùng ở dạng đã chia, chính động đi sau là động từ nguyên thể không To

Aux độc nhẹ

1. Trợ động từ biểu thái

Can, must, may, should

Là aux giúp diễn đạt năng lực, khả năng, ý chí

1. CAN /kaen/
2. Chỉ năng lực do rèn luyện mà có được

Birds can fly

* Dịch : làm gì **được/nổi**

V aux

I can read books in French

I do this : câu sai, ko rõ nghĩa

* I can do this/did….

1. Chỉ khả năng tương đối cao xảy ra hành động, khoảng 80%

* Dịch: có thể làm gì
* You do this job : mệnh định thức
* You can do this job without too much difficulty
* Trạng từ có thể là vấn đề đối với 1 số người học ⬄ Adv can be a problem for some E learners.
* Anh có thể cho em vay 1500$ ⬄ I can help you with 1500$
* I can eat a horse : Very very hungry ( thức giả thiết )

1. Chỉ sự cho phép 1 cách nhẹ nhàng

* Dịch: có thể làm gì
* You can go ( nói nhẹ nhàng)

Note: Phân biệt (to) be able to V (1) ⬄ can V (2)

* + Cả (1) và (2) đều chỉ năng lực và sự cho phép
  + (1) nghe trang trọng hơn (2)
  + Ví dụ:
    - Tôi muốn có thể nói E lưu loát ⬄ I want to be able to speak E fluently

# 06/03/2025

2. must

a. Chỉ sự cần thiết bắt buộc theo ý chủ quan của người nói hoặc theo luật quy định

=> cần phải làm gì mới được

We must leave here right now

We must stop at the red light

Vi <= trạng ngữ = prep + N

Tài xế phải biệt đọc biển báo giao thông

Drivers must be able to read the traffic signs

* Phân biệt (to) have to V (1) <> must V (2)

Hoàn cảnh khách quan quy định <> (2) hoàn cảnh mang tính chủ quan

I must go home by 10 < mình thấy bắt buộc>

I have to go home by 10 < khách quan – bố mẹ bắt về>

b. Chỉ phán đoán chắc chắn

dịch : chắc chắn (là) làm gì

Emma is at the door => Emma must be at the door

That is Emma at the door => That must be Emma at the door

Em đến sớm. Cái đồng hồ của em chắc chắn là chạy nhanh rồi ⬄ I am early. My watch must be fast

c. Chỉ lời đề nghị thiết tha

=> Dịch : Kiểu gì/ thế nào cũng phải làm gì (đấy/nhé)

Chúng ta kiểu gì cũng phải gặp nhau ăn tối đấy nhé

We must meet and have dinner

Early /adv/ sớm <ko muộn>

Soon /adv/ sớm <không lâu so với lúc nói>

There is/are => there must be chắc hẳn phải có…

There must be a reason

3. May

a. Chỉ sự cho phép (được phép) <lịch sự hơn CAN>

You can go <> you may go

* Luật quy định => dịch: được phép

You may/ **must** swim in this lake : ???? 53:40

b. Chỉ khả năng xảy ra hành động

must – 100%

can – 80%

may – 50%

* Dịch: rất có thể (là)

Lan **may** come together with Mai

She may be a doctor

Note: Maybe[adv] rất có thể

Maybe, she is a doctor

* There may be : có thể có
* Rất có thể có chuyến xe bus lúc 21h ⬄ It may be a bus ride at 9 pm
* There is a bus at 21:00
* Trước 8h : by 8

4. Should

a. Chỉ lời khuyên

=> Nên làm gì

You should be careful about your health

Để đưa ra một nhận định dùng: It is advisable to ….. : nên làm gì …

Nên lái xe cẩn thận lúc thời tiết ẩm ướt/khi đi qua khu vực trường học : You should drive carefully when the weather is wet/through school zones slowly.

b. Chỉ sự cần thiết phải làm gì <mềm mại hơn must>

You should turn off your phone

5. DO

[Aux] trợ động– chia theo ngôi => do/does

1. Dùng để nhấn mạnh
   * Có làm gì < chứ không phải không làm> I do love you

Cn Vt TT

* + Thực sự/ thực lòng làm gì

I do want to help you

* + Nhấn mạnh mệnh lệnh thức:

Do take a seat : cứ ngồi đi đã.

Aux Vt tt

II. Trợ động từ hình thái thời gian Shall/will

1. Hình thái
   * Tạo ra thì tương lai=> dịch: sẽ làm gì

I, we – shall<BrE>

You, he, she, it, I, they, we – will <AmE>

1. Cách dùng

TH1. Nếu trong câu không có từ, nhóm từ chỉ thời điểm tương lai, bắt buộc dịch là “sẽ”

I will go to London

# 18/3/2025

1. If + mđp, then + mđc

If I pay for dinner, then we are even

1. In case [conj-kép]: trong trường hợp => ngộ nhỡ, đề phòng, nhỡ may

Đi sớm đi, ngộ nhỡ đường đông ⬄ Leave home early in case there is too much traffic

4. Mệnh đề trạng cách thức

a. like [conj] : như

He Works like mad ( He works like he is mad)

b.As [conj] như ~ like

Do the job as/like I do it

III.Câu phụ trạng ngữ

Câu phụ có thể đi trước hoặc đi sau câu chính, **nếu nối bằng liên từ**, dù trước hay sau đều có dấu phẩy.

Câu phụ đi sau câu chính, **nếu nối bằng trạng từ**, trước đó có dấu chấm.

1.Câu phụ trạng ngữ so sánh, đối chiếu

a. While [conj] trong khi ấy

The elder sister is diligent, while the young sister is lazy.

Politics is war without blood, while war is politics without blood

b. whereas ~ while

[formal]

2.Câu phụ bổ sung

a. but [adv] : nhưng

Giống như con người, cây cũng thở. Nhưng, trong khi con người hít oxy và thái khí cacbonic, thì cây lại làm ngược lại. ⬄ Just like human, trees breathe. But, while humans inhale oxygen and exhale carbon dioxide, trees do the opposite.

b.Also [adv] ngoài ra, với lại, thêm nữa

I don’t like the restaurant. Also, the meals are really expensive.

c.Besides [prep][adv] ngoài ra

Besides apples, we have avocado, mangoes and bananas

Prep + N

You are beautiful. Besides, you are a good girl.

d.As well as [conj] ~ and cũng như là

She is busy at her Office as well as at home

Trong đời sống gen Z, công nghệ có những lợi ích to lớn cũng như là nhiều trở ngại ⬄ In the lives of Z generation, technologies have numerous benefits as well as drawbacks

[adj] đông đảo, nhiều trở ngại

…as well

1. cũng ~ also/too

She is nice. Her sister is nice as well

Adv

Hãy làm bạn với người tốt và rồi bạn sẽ trở thành người tốt

⬄ Be friends with **the** good people and you will be a good person as well

1. cả… nữa (ngoài cái đã kể)

She is good at English and Chinese as well

3. Câu phụ nhượng bộ

a. Though [conj] dù

tuy … (nhưng) …



Dù đã ngoài 80 nhưng ông ấy vẫn còn rất khỏe ⬄ Though he is over 80, he is still strong

b.Although [conj] ~ though

[formal~fml]

Note. Though còn là [adv] đứng cuối câu

He is over 9=80. He is still strong, though

5. Câu phụ trạng ngữ chỉ hệ quả

So [adv] cảm thán You are so kind!

[conj] đâm ra, thành thử, thế nên

Trà này nóng lắm đấy. Thế nên uống cẩn thận nhé

⬄ The tea is very hot. So, take it carefully!

Sip : nhâm nhi

Have a sip!

Life is short, so smile while you still have teeth

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, số, Phông chữ

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.

# Unit 8

She is between jobs ⬄ She is jobness ⬄ She is out of job

Poor woman! : tội nghiệp bà ta

Poor me! : tội nghiệp mình quá cơ

Poor a dog! Tội nghiệp con chó

When you cross the street, watch out for traffic : nhìn đường

I will go abroad, to the UK and the United State, only when I already know English well

If he has free time, he immediately calls me, then comes for a chat with me

Gossip: nói xấy

The two of you

You two : 2 đứa mày

If you do want to master English, then you must study hard – I’ll take your advice

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together

If you are not back by midnight, there’….

I’ll take some money on me, just in case : mang theo 1 it tiền, đề phòng có chuyện gì xảy ra.

I need her like I need the air to breath

Look here (nhìn này)/ I say ( tao nói này)

Nước da trắng : fair skin

White: trắng tẽn

Fair: trắng hồng

There’ll soon be : sẽ sớm có

Play the guitar: chơi ghita

Dedicate matter: vấn đề tế nhị

Dedicate body: mảnh mai

At leisure: rảnh

I’m leisure