1. Ở đây quá đông đúc. Ta đi đi.  
   => It’s too crowded here. Let’s go away
2. Thời tiết không thích hợp để đi chơi.  
   => The weather is not suitable for hanging out
3. Cố mà học tiếng Anh: Đó là ngôn ngữ quốc tế.  
   => Try to learn English. It’s an international language
4. Không thể băng qua sông.  
   => It’s impossible to run cross the river
5. Ở đây vào mùa xuân trời thường ấm á.  
   => It is usually warm here in spring
6. Tôi e rằng tối nay trời sẽ mưa.  
   =>I’m afraid it will rain tonight
7. Mang theo ô trong trường hợp trời mưa.  
   => Bring an umbrella just in case it rains
8. Nếu có ai đó gọi tôi khi tôi ra ngoài, bảo họ tôi sẽ gọi lại.  
   => If somebody calls me when I am out, tell them I will call back
9. Bữa sáng tôi không hay ăn trứng.  
   => I don’t have breakfast with eggs very often
10. Khi anh nói về tiền, tôi không thích.  
    => I don’t like when you talk about money
11. Tối nay tôi sẽ làm, khi trời tối.  
    => I will do it tonight
    * I will have it done tonight
12. Bác sĩ nói quá nhiều đường là có hại cho mày.  
    => The doctor says that too much sugar is harmful to you
13. Có phải Tom ốm nặng không? – Tôi e là thế.  
    => Is Tom seriously ill? I am afraid so
14. Mày có cho rằng ngày mai mày sẽ đi muộn không? – Tôi hi vọng không.  
    => Do you think that you will be late tomorrow? I hope not
15. Nhìn tao khi tao nói với mày.  
    => Look at me when I am talking to you
16. Nếu ngày mai tôi không quá bận tôi sẽ đến thăm anh.  
    => I will call on you if i am not too busy tomorrow
17. Mất thời gian để tìm một công việc tốt.  
    => It takes time to find a good job
18. Tôi phải hoàn thành việc này trước 5 giờ.  
    => I have to finish it by 5
19. Xin hãy đợi bên ngoài cho tới khi chúng ta sẵn sàng.  
    => Please wait outside until we are ready
20. Có cái kem nào trong tủ lạnh không? – Có đấy.  
    => Is there any ice cream in the refrigerator? Yes, there is
21. Sống ở Sapa chắc hẳn là tuyệt lắm.  
    => It must be wonderful to live in Sapa
22. Trời rất ẩm, mày không được ra ngoài.  
    => It’s too humid, you shouldn’t go out
23. Anh ấy vẫn còn ở chỗ làm. Anh ấy rất có thể chưa về nhà, tôi e vậy.  
    => He is still at work. He may not go home yet, I am afraid so
24. Hút thuốc trước bữa ăn không tốt.  
    => It is not good to smoke before meals
25. Không có lấy tí đường nào trong cà phê của tôi.  
    => There is not any sugar in my coffee
26. Sẽ khó tìm đường mà không có bản đồ.  
    => It will be hard to find the way without a map
27. Tôi sẽ về nhà khi trời tối.  
    => I won’t be back to home until it gets dark