1. Đó là một con phố ngắn => It is a short street.
2. Họ là người tốt => They are good peoples.
3. Tôi biết họ rất rõ => I know them well ~~in great detail.~~
4. Cô ta có nhiều sách cũ => She has a lot of old books.
5. Cô ta thích chúng lắm => She really likes them
6. Có một vài chiếc xe ô tô trên đường => There are several cars on the road
7. Những đứa trẻ đấy ở trong vườn => The children are in the garden.
8. Cô Lan có một chiếc mô tô khá là mới => Mrs Lan has a quite new car
9. Anh ta luôn luôn tắm vào buổi trưa => He always takes a shower at lunch
10. Tôi yêu bố mẹ, em trai tôi và con chó của tôi => I love my parents, my younger brother and my dog.
11. Tôi giúp em, em giúp tôi. Chúng ta giúp nhau => I help you, you help me. We help each other.
12. Anh ấy yêu cô em gái lắm => He really loves the girl
13. Những cuốn sách này đã cũ => These books are old.
14. Vẫn còn những người tốt => There are still kind people.
15. Nhà họ nằm trên đồi => Their houses are on the hill
16. Anh ấy hay uống nhiều cà phê => He often has a cup of coffee.
17. Anh ta thích trà, tôi cũng thích => He likes tea, so do i
18. Có một ông già ở trong phòng => There is an old~~er~~ person in the room
19. Cô Lana và Jane là y tá => Ms Lana and Ms Jane are nurses
20. Cô ấy đã có hai con => She has 2 kids.
21. Cô ta thích trẻ con và bọn trẻ cũng thích cô ta => She loves children and they also love her
22. John và Mary yêu nhau => John and Mary love each other
23. Em rảnh hôm thứ 2 => I am free on Monday
24. Nhiều người đến đây vào Chủ Nhật. Họ thường đến vào lúc 8 giờ => Many peoples come here on Sunday. They often arrive at 8:00 AM
25. Bữa sáng vào lúc 8 giờ => Breakfast is at 8:00
26. Tôi hay ăn sáng sớm => I often have breakfast early
27. Hoa trong bình là hoa hồng => The flowers in the vase are roses
28. Nhà hàng này rất đông => The restaurant is very crowded
29. Cô ấy là hàng xóm nhà tôi, cũng là bạn thân tôi => She is my neighbor and also my close friend
30. Cô ấy sống ở London, đó là một thành phố lớn => She lives in London, a big city
31. Họ có một đứa con, tôi có 3 đứa => They have a kid, I have 3 kids.
32. Cô ấy là ở London, nhưng sống ở NewYork => She is from London, but lives in NewYork
33. Smith là một anh chàng tốt bụng, đẹp trai => Smith is a kind and handsome man
34. Lana là vợ tôi, tôi yêu cô ấy => Lana is my wife, and I love her.
35. John và Jane là bạn thân chúng tôi. Chúng tôi quý họ lắm, và họ cũng quý chúng tôi

* John and Jane are our close friends. We really like ~~appreciate~~ them, and so do they.

1. Cô Mary là hàng xóm nhà tôi. Tôi hay gặp cô ta ở một cái chợ nhỏ sau nhà tôi

* Ms. Mary is my neighbor. I usually meet her in a small market behind my house

1. Sinh viên đang ở ngoài hành lang => Students are in the corridor
2. Ông Smith sống ở một con phố đông đúc => Mr. Smith lives in a crowded street
   * Live in: ko gian khép kin, giới hạn bên trong 1 khu vực
   * Live on: nói về các con phố, khu vực mở
3. Có vài con mèo ở trong phòng => There are several cats in the room
4. Đồng hồ tôi chậm 3 phút => My watch is about 3 minutes slow ~~behind~~.
5. Anh ta làm việc toàn thời gian và có 2 (đứa) con => He works a full-time job and has 2 kids.
6. Bạn cũ của tôi John Smith thích ngựa => My old friend, John Smith, likes horses
7. Em gái anh ta Helen có đôi chân dài => His younger sister, Helen, has long legs
8. Nó rộng khoảng 5 mét => It is about 5 meters in width
9. Nhà anh ta là một căn hộ nhỏ => His house ~~apartment~~ is a small flat
10. Cô ta một tuần làm việc 2 buổi tối. => She works 2 evenings per week.