# Unit 7 Trợ động từ

* Ko thể đi 1 mình
* Trợ động từ + động từ chính
* Đọc nhẹ

## Trợ động từ biểu thái

diễn đạt năng lực, khả năng, ý chí

### Can

* Chỉ năng lực do rèn luyện mà có : làm gì được nổi
* Chỉ khả năng xảy ra hành động cao : có thể làm gì
* Chỉ sự cho phép 1 cách nhẹ nhàng : có thể làm gì
  + Phân biệt “to be able to V” (1) ⬄ can V (2):
    - Giống: đều chỉ năng lực và sự cho phép
    - Khác: (1) trang trọng hơn (2)

|  |  |
| --- | --- |
| I CAN speak French. Mr Nam can speak the language, too | Tôi nói được tiếng pháp. Mr Nam cũng nói được tiếng Pháp |
| You can speak Vietnamese, Miss Lan: I understand your language | Bạn có thể nói tiếng Việt. Tôi hiểu ngôn ngữ của bạn. |
| You can go – You’re free now | Bạn có thể đi. Bạn sẽ rảnh bây giờ |
| You can take a few days off next week | Bạn có thể nghỉ ngơi vài ngày vào tuần tới |
| You can e-mail me at deepenenglish.com | Bạn có thể mail cho tôi vào abc.com |
| Money can do everything | Tiền có thể làm được tất cả |
| There can be dangers. | Ở đây có thể có mối nguy hiểm. |
| I can help you with 1500$ | Anh có thể cho em vay 1500$ |
| I can eat a horse |  |
| Adv can be a problem for some E learners. | Trạng từ có thể là vấn đề đối với 1 số người học |
| I want to be able to speak E fluently | Tôi muốn có thể nói E lưu loát |

### Must

* Chỉ sự bắt buộc theo ý của người nói hoặc luật quy định : cần phải làm gì mới được
* Phân biệt (to) have to V (1) <> must V (2)
  + (1) Hoàn cảnh khách quan
  + (2) Hoàn cảnh mang tính chủ quan
* Chỉ phán đoán chắc chắn : chắc chắn (là) làm gì
* Chỉ lời đề nghị tha thiết : kiểu gì/ thế nào cũng phải làm gì (đấy/nhé)
* Note:
  + Early /adv/ sớm <ko muộn>
  + Soon /adv/ sớm <không lâu so với lúc nói>
  + There is/are => there must be : chắc hẳn phải có…

|  |  |
| --- | --- |
| You MUST learn English grammar in a serious way  S + aux + Vi + tính trước(= adj) + N + tính sau(=adv = prep + N) | Em cần phải học ngữ pháp tiếng Anh 1 cách nghiêm túc mới được |
| You must be here by six (o’clock) | Mày cần phải ở đây trước 6 giờ mới được |
| There must be some flowers on the table | Cần phải có hoa trên bàn mới được |
| Her young sister is Miss Hanoi - Then she must be very beautiful | Em gái chị ấy là hoa hậu Hà Nội. Vậy thì em nó hẳn là rất xinh đẹp |
| You must help me, Lan: I need help and only you can help me with this (job) | Mày kiểu gì cũng phải giúp tao đấy, Lan => Tao cần giúp đỡ và chỉ mình mày có thể giúp tao việc này |
| My purse must be around here somewhere  CN + aux + Vkr + BC=(prep + N~adv)~adv1 + adv2 | Ví của tôi chắc chắc là ở đâu đó quanh đây |
| Hi there, you must be Lana | Chào đằng ấy nhé, bạn chắc hẳn là Lana |
| You must always wait in a queue | Bạn cần phải luôn xếp hàng |
| You must come and have dinner with us. | Bạn thế nào cũng phải đến và ăn tối với chúng tôi đấy nhé |
| Emma must be at the door  CN + aux + Vkr + BC = adv = prep + N | Emma chắc chắn là ở chỗ cửa |
| We must leave here right now |  |

### May

* Chỉ sự cho phép, lịch sự hơn CAN, luật quy định: được phép
* Chỉ khả năng xảy ra hành động : rất có thể là
  + must – 100%
  + can – 80%
  + may – 50%
* Maybe [adv] rất có thể

|  |  |
| --- | --- |
| You MAY come here only on weekdays | Bạn được phép đến đây chỉ trong tuần thôi |
| She may know it already | Nó rất có thể đã biết cái đó rồi |
| These two girls are very alike – They may be twins – Maybe | 2 bé này rất giống nhau  Họ có thể là cặp sinh đôi  Rất có thể |
| Be quick: they may come back early today | Nhanh lên! Họ rất có thể quay về sớm hôm nay |
| Hush! The baby may wake up | Suỵt.Em bé có thể thức dậy đấy |
| Maybe you are right and I am wrong. | Rất có thể bạn đúng và tôi sai |

### Should

* Lời khuyên : nên làm gì
* Chỉ sự cần thiết phải làm gì <mềm mại hơn must> : nên cần

|  |  |
| --- | --- |
| You SHOULD go to bed early and get up early. That’s good for your health <> Comeon, wake up - breakfast is ready | Con nên đi ngủ sớm và dậy sớm. Nó tốt cho sức khỏe  Thôi nào, dậy nào, xuống ăn sàng |
| We should be modest | Chúng ta nên phải khiêm tốn |
| You should eat something | Bạn nên cần ăn gì đó |
| There should be a lift (an elevator) here – You’re right | Nên có 1 thang máy ở đây  Bạn đúng đấy |
| In a big city like London, you should becareful | Ở thành phố lớn như London, ban nên cẩn thận. |
| You should come here in person tomorrow. | Bạn nên đến đây 1 mình vào ngày mai |

### Do

* Dùng để nhấn mạnh
  + Thực sự/ thực lòng làm gì
    - I do love you
  + Nhấn mạnh mệnh lệnh thức
    - Do take a seat

|  |  |
| --- | --- |
| I DO know English, but speak it badly | Tôi thực lòng biết tiếng anh, nhưng nói thì tệ |
| Oh, I do know him | Ô, Tôi thực sự có biết anh ta đấy |
| Lan does come here, but only sometimes | Lam thực sự có đến đây, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi |
| I do want to see you soon | Tôi thực sự muốn gặp bạn sớm đó |
| I do speak a little German | Tôi thực sự có nói được 1 chút tiếng Đức |

### Will /Shall

* Tạo ra thì tương lai: sẽ làm gì:
  + I, we – shall<BrE>
  + You, he, she, it, I, they, we – will <AmE>

### Shall

* Dùng cho ngôi 2, 3 hứa hẹn về 1 việc sẽ xảy ra
  + VD: Mày sẽ có được số tiền này ⬄ You shall get this money.
* Dùng cho ngôi 2, 3 để đe dọa
  + Một ngày nào đó mày sẽ phải hối tiếc vì điều này ⬄ You shall be sorry for it one day

### Will

* Dùng cho ngôi 1 để biểu thị sự quyết tâm hoặc sẵn sàng làm gì: Nhất định/thể nào/cũng sẽ làm gì

|  |  |
| --- | --- |
| We will go to Europe before July | Chúng tôi nhất định đến châu Âu trước tháng 7 |
| There’ll be a map on this wall | Sẽ có 1 bản đồ trên bức tường này |
| We’ll buyfood on our/the way back | Chúng tôi sẽ mua thực phẩm trên đường về |
| Excuse me a minute, I’ll be right back | Xin lỗi 1 chút, tôi sẽ quay lại ngay |
| I’ll call youtonight/soon | Tôi nhất định gọi bạn sớm |
| I’ll speak very slowly for you to understand me fully | Tôi sẽ nói rất chậm rãi cho bạn để hiểu ý tôi hoàn toàn |
| We’ll go out to thecinema tonight | Chúng tôi sẽ ra ngoài xem phim tối nay |
| I will be exactly 40 next month. My wife will be 30 next year | Tôi sẽ đúng 40 tuổi vào tháng sau. Vợ tôi sẽ 30 tuổi vào năm sau |
| I’ll be awayfor three months | Tôi sẽ đi xa trong 3 tháng |
| It's nearly lunchtime. We'll take a break | Gần bữa trưa. Chúng tôi sẽ nghỉ giải lao. |
| Be quiet, or you will wake thebaby | Im lặng đi, nếu ko bạn sẽ đánh thức em bé đấy |
| Summer vacation will be over soon | Kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc sớm thôi |
| Maybe I'll stay for lunch | Rất có thể tôi sẽ ở lại ăn trưa |
| The book will be on sale next week | Cuốn sách sẽ bán ra vào tuần tới |
| It will take years of hard work to speak good English | Mất nhiều năm học tập vất vả để nói tiếng Anh tốt |
| Perhaps theweather will change this evening | Có lẽ thời tiết sẽ thay đổi tối nay |
| You're too skinny — we'll have to fatten you up | Bạn quá gầy. chúng tôi sẽ phải vỗ béo bạn |
| Watch out, you'll spill it! | Cẩn thận, anh sẽ làm đổ mất |
| Come on, put your socks on, you’ll be late for school | Nhanh nào, mang tất vào đi, con sẽ muộn học đấy |
| I will go instead of you | Tôi sẽ đi thay cho bạn |
| I WILL/I’ll help you with it | Anh sẽ giúp em việc đó |
| I will always love you | Anh sẽ luôn yêu em |
| You’ll have to wait a bit  We willfight to the finish | Bạn sẽ phải đợi 1 chút  Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng |
| I’ll sue you for deception – Go ahead (with it) | Tao nhất định kiện mày tội lừa đảo  Kiện đi |
| You will be here before 6 – Yes, sir.] | Em sẽ có mặt ở đây trước 6h nhé |
| You shall have a new dress for your birthday | Con sẽ có chiếc váy mới cho sinh nhật (hứa hẹn) |
| These two girls are very alike |  |

## Từ mới

|  |  |
| --- | --- |
| dangers | /ꞌdeɪn.dʒər/ [U,C]: sự nguy hiểm, mối nguy hiểm |
| serious | /ˈsɪərɪəs/ [Adj]: đúng đắn,nghiêm chỉnh |
| weekday | /ꞌwi:kdeɪ/ [C]: ngày làm việc |
| twin | /twɪn/ [C]: một trong haingười sinh đôi |
| twins | sinh đôi |
| alike | /əꞌlaɪk/ [Adj]: giống nhau |
| purse | /pɜːs/ [C]:ví |
| modest | /ꞌmɒdɪst/ [adj]: khiêm tốn,nhỏ bé (không được bao nhiêu) |
| fly | /flaɪ/ [C]: con ruồi  [Vi]: bay/đi máy bay |
| skinny | /ꞌskɪni/[Adj]: gầy |
| fatten | /ˈfæt.ən/ [Vt]: ~ sb up: vỗ béo |
| spill | /spɪl/ [Vt, Vi]: tràn, đổ (nước) |
| deception | /dɪꞌsepʃn/ [U]: sự/tội lừa đảo |

## Dịch Việt – Anh

|  |  |
| --- | --- |
| Cô ấy là một cô gái cao có mái tóc vàng. | She is a tall girl with blond hair |
| Tôi rất khác chị tôi. | I am very different from my sister |
| Tôi luôn ngủ 8 tiếng mỗi đêm. | I always sleep 8 hours each night |
| Tôi mệt – Thế thì, Ta hãy nghỉ vài phút. | I am tired. Then, let’s take a break |
| Đi vào phòng anh và ở đó. | Come in my room and stay there |
| Chúng tôi luôn học bài một cách cẩn thận. | We always study the lesson carefully |
| Người phụ nữ đó là giáo viên dạy chúng tôi tiếng Tàu. | The woman is my teacher of Chinese |
| Khó mà có thể học được một thứ tiếng mà không có giáo viên giúp đỡ. | It’s difficult to learn a language without the help of a teacher |
| Cô ấy muốn đi ra ngoài cùng với bạn bè. | She wants to go out with her friends |
| Học từ vựng hằng ngày là rất tốt. | It is very useful to learn vocabulary daily |
| Tôi xin lỗi đến muộn quá. | I am sorry for being late |
| Tôi phải dậy lúc 6:30 vào những ngày cuối tuần. | I must get up at 6:30 on the weekend |
| Cô ta thường mang con tới công viên vào những ngày chủ nhật. | She usually takes her kids to the park on Sundays |
| Tôi rất hay gặp cô ấy để uống cà phê. | I see her **for coffee** very often |
| Tôi có rất ít bạn. Tôi cần kết thêm bạn mới. | I have very few friends. I need more friends |
| Tôi cần một ít tiền để mua cái bánh đó. | I need a little money to buy that cake |
| Thi thoảng anh ta ở lại văn phòng muộn để hoàn thành công việc. | Sometimes, he stays late at the office to finish his work |
| Tôi phải đi tới sân bay để đón bạn. | I have to go to the airport to pick up my friend. |
| Tôi thi thoảng gặp rắc rối với trạng từ. | I sometimes have trouble with adverbs |
| Cô ta đi du lịch nhiều. | She does a lot of traveling |
| Tôi thực sự thích những bông hoa màu đỏ này. | I really like these red flowers |
| Hãy gặp nhau ở quán cà phê bên cạnh rạp chiếu phim. | Let’s meet at the coffee shope next to the cinema |
| Lan, Nam đang gặp rắc rối và cần cô giúp. | Hey Lan, Nam is in trouble and needs your help |
| Gặp tôi ở trung tâm mua sắm. | Meet me at the shopping **mall** |
| Lái xe nhanh thật nguy hiểm. | It is very dangerous to drive fast |
| Không thể học một thứ tiếng trong 2,3 tháng được.  – Anh nói đúng. | It is impossible to learn a language **in 2 or 3 months.**  - You are right |
| Dậy sớm thì tốt. | It is good to get up early |
| Anh ấy là người rất bận rộn. | He is a very busy man |
| Tôi phải rửa những cái đĩa này. | I have to wash these dishes |
| Đưa cái tủ này ra  - Vâng, thưa ông. | Take this cabinet out  - Yes, sir |
| Tôi muốn ăn trưa pizza | I would like to have lunch with pizza |
| Cô ấy kiếm khoảng 300 USD một tháng. | She earns about 300 USD per month |
| Cuộc họp ngày mai rất quan trọng. | It is very important for the meeting tomorrow |
| Không giống mình, con trai anh ấy cao. | Unlike me, his son is tall |
| Thật nguy hiểm cho trẻ con ra ngoài buổi tối một mình. | It is really dangerous for children to go out alone at night.  ⬄ adv + adj + adv1=(prep + N) + adv |
| Anh ta là một tài xế rất cẩn thận. | He is a very careful driver |
| Để nói được một ngoại ngữ trôi chảy thật khó. | It is very difficult to speak a language fluently |
| Ngày nào tôi cũng muộn làm. | I am always late for work |
| Tôi phải cảm ơn Jane vì món quà đấy. Bác sĩ sẽ gặp anh sau 20 phút nữa. | I have to thank Jane for the gift. The doctor will see you in 20 minutes |
| Mẹ tôi sáng nào cũng phải dậy lúc 5 giờ. | My mother has to get up at 5 AM every day |
| Em có thể mua một con mèo hay một con chó hoặc một con hamster cho sinh nhật của em. | You can get a cat, a dog or a hamster for your birthday |
| Em có thể đi Thái Lan, Trung Quốc, hoặc Nhật. Đó là em chọn. | You can choose between Thailand, China or Japan. It is your choice. |
| Sáng mai em phải đi sớm. | **I have to go early tomorrow morning**  **Aux Vi Adv1 Adv2** |
| Hãy tốt với hàng xóm, và hàng xóm sẽ tốt với bạn. | Be good to your neighbours, and they shall be good to you. |
| Những cây này có thể sống được hàng nghìn năm. | These trees can live for **thousands of years** |
| Lái xe khi sương mù dày rất nguy hiểm. | It is very dangerous to drive in heavy fog |

### Thắc mắc

* Phân tích cụm: These trees can live for **thousands of years**
  + Ofở đây có ý nghĩa gì
* I have to go early **tomorrow morning**

Aux Vi Adv1 Adv2

### Từ mới

|  |  |
| --- | --- |
| vàng hoe | blond /blɔnd/ [Adj] |
| Trung tâm mua sắm | Shopping mall |
| tủ (đựng đồ ăn, quần áo) | Cupboard /ˈkʌbəd/ [C] |
| *kiếm* (tiền) | earn |