|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **500 CÂU TIẾNG ANH CĂN BẢN ĐỂ HỌC THUỘC LÒNG (PHẦN 5)** | | | | |
| **No.** | **English** | | **Vietnamese** | |
| * **Câu hỏi khi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể của hành động Who (ai), What (cái gì) Who/What + động từ +….?** * **Câu hỏi khi muốn biết đối từ hay đối tượng tác động của hành động Whom (ai), What (cái gì)**   **Whom/ What + trợ động từ (do/ does) + chủ từ + động từ + …..?**   * **Muốn biết: thời gian - When (khi nào), nơi chốn - Where (ở đâu), lý do nguyên nhân - why (tại sao) When/Where/Why trợ động từ (do/ does) + chủ từ + động từ + …..?** | | | | |
| **LIKE + TO VERB / VERB-ING (thích làm gì)** | | | | |
| **1** | ***They like to eat vegan.***  *ðeɪ laɪk tuː iːt 'viːɡən.*   * ***What do your friends like to eat?***   *wɑt duː jɔr frɛndz laɪk tuː iːt?*  ***+ They like to eat vegan.***   * ***Who likes to eat vegan?***   *huː laɪks tuː iːt 'viːɡən?*  ***+ Our friends like to eat vegan.*** | | Họ thích ăn chay.   * Những người bạn của các bạn thích ăn gì?   + Họ thích ăn chay.   * Ai thích ăn chay?   + Những người bạn của chúng tôi thích ăn chay. | |
| * *They + like + to + Verb* nên động từ "eat" ở dạng nguyên mẫu "*eat*" (ăn) * *eat vegan* (ăn chay) | | | | |
| **2** | **I like to plant trees.**  *aɪ laɪk tuː plænt triːz.*  **- What do you like to do in your free time?**  *wɑt duː juː laɪk tuː duː ɪn jɔr friː taɪm?*  ***+* I like to plant trees in my free time.**  **-Who likes to plant trees in their free time?**  *huː laɪks tuː plænt triːz ɪn ðer friː taɪm?*  ***+* I like to plant trees in my free time.** | | Tôi thích trồng cây.   * Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?   + Tôi thích trồng cây vào thời gian rảnh.   * Ai thích trồng cây vào thời gian rảnh?   + Tôi thích trồng cây vào thời gian rảnh. | |
| * *I + like + to + Verb* nên động từ *"plant"* ở dạng nguyên mẫu *"plant"* (trồng trọt) * *trees* (những cái cây): danh từ số nhiều làm đối từ | | | | |
| **3** | **The farmers like to plant a lot of safe vegetables.**  *ðə 'fɑrmə(r)z laɪk tuː plɑːnt ə lɑt əv seɪf ˈvedʒtəbəlz.*   * **What do the farmers like to plant?**   *wɑt duː ðə fɑrmə(r)z laɪk tuː plɑːnt?*  **+ The farmers like to plant a lot of safe vegetables.**   * **Who likes to plant a lot of safe vegetables?**   *huː laɪks tuː plɑːnt ə lɑt əv seɪf ˈvedʒtəbəlz?*  **+ The farmers like to plant a lot of safe vegetables.** | | Những người nông dân thích trồng nhiều rau củ sạch.   * Những người nông dân thích trồng gì?   + Những người nông dân thích trồng nhiều rau củ sạch.   * Ai thích trồng nhiều rau củ sạch?   + Những người nông dân thích trồng nhiều rau củ sạch. | |
| * *The farmers* (những người nông dân): chủ từ số nhiều + *like* * *like + to + Verb* nên động từ ở dạng nguyên mẫu *"plant"* (trồng trọt) * *Like to plant* (thích trồng trọt) * *a lot of* (rất nhiều): lượng từ bất định + danh từ số nhiều/danh từ không đếm được. * *safe vegetables* (rau củ sạch): cụm danh từ làm đối từ. Trong đó "*safe*"(sạch) là tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ "*vegetables*"(rau củ) | | | | |
| **4** | **He likes to use LED light bulbs.**  *hiː laɪks tuː juːz (ˌel iː ˈdiː) laɪt bʌlbz.*   * **What kind of light bulbs does he like to use?**   *wɑt kaɪnd əv laɪt bʌlbz dʌz hiː laɪk tuː juːz?*  **+ He likes to use LED light bulbs.**   * **Who likes to use LED light bulbs?**   *huː laɪks tuː juːz (ˌel iː ˈdiː) laɪt bʌlbz?*  **+ He likes to use LED light bulbs.** | | Anh ấy thích sử dụng bóng đèn LED.   * Anh ấy thích sử dụng loại bóng đèn nào?   + Anh thích dùng bóng đèn LED.   * Ai thích sử dụng bóng đèn LED?   + Anh ấy thích dùng bóng đèn LED. | |
| * *He + likes + to + Verb* nên động từ "*use*" ở dạng nguyên mẫu "*use"* (sử dụng) * *Likes to use* (thích sử dụng) * *light bulbs* (những bóng đèn) * *LED light bulbs* (những bóng đèn LED): cụm danh từ làm đối từ | | | | |
| **5** | **My mother likes to use banana leaf packaging.**  *maɪ mʌðə(r) laɪks tuː juːz bəˈnɑːnə liːf 'pækɪdʒɪŋ.*   * **What packaging does your mother like to use?**   *wɑt 'pækɪdʒɪŋ dʌz jɔr mʌðə(r) laɪk tuː juːz*  **+ My mother likes to use banana leaf packaging.**   * **Who likes to use banana leaf packaging?**   *huː laɪks tuː juːz bəˈnɑːnə liːf pækɪdʒɪŋ*  **+ My mother likes to use banana leaf packaging.** | | Mẹ tôi thích sử dụng bao bì lá chuối.   * Mẹ bạn thích dùng bao bì nào?   + Mẹ tôi thích sử dụng bao bì lá chuối.   * Ai thích sử dụng bao bì lá chuối?   + Mẹ tôi thích sử dụng bao bì lá chuối. | |
| * *My mother* (mẹ tôi): chủ từ số ít + *likes* * *likes + to + Verb* nên động từ "*use*" ở dạng nguyên mẫu "*use*" (sử dụng) * *banana* (chuối), *leaf* (lá), *packaging* (bao bì) * *banana leaf packaging* (bao bì lá chuối): cụm danh từ làm đối từ | | | | |
| **6** | **My father likes to use food waste as fertilizer.**  *maɪ fɑðə(r) laɪks tuː juːz fuːd weɪst æz ˈfɜːtəlaɪzə(r).*   * **Who likes to use food waste as fertilizer?**   *huː laɪks tuː juːz fuːd weɪst æz ˈfɜːtəlaɪzə(r)?*  **+ My father likes to use food waste as fertilizer.**  **- What does your father like to use as fertilizer?**  *wɑt dʌz jɔr fɑðə(r) laɪk tuː juːz æz ˈfɜːtəlaɪzə(r) ?*  **+ My father likes to use food waste as fertilizer.** | | Bố tôi thích sử dụng thức ăn thừa làm phân bón.   * Ai thích sử dụng thức ăn thừa làm phân bón?   + Bố tôi thích sử dụng thức ăn thừa làm phân bón.   * Bố của bạn thích sử dụng cái gì làm phân bón?   + Bố tôi thích sử dụng thức ăn thừa làm phân bón. | |
| * *My father* (bố tôi): chủ từ số ít + *likes* * *likes + to + Verb* nên động từ *"use"* ở dạng nguyên mẫu "*use*" (sử dụng) * *waste* (đồ thải, đồ thừa), *food* (thức ăn) * *food waste* (thức ăn thừa): cụm danh từ làm đối từ * *As* (giống như là): giới từ * *fertiliser* (phân bón): danh từ | | | | |
| **7** | **We do not like to use plastic products.**  *wiː duː nɑt laɪk tuː juːz 'plæstɪk 'prɑˌdʌkts.*   * **What kind of products do you not like to use?**   *wɑt kaɪnd əv 'prɑˌdʌkts duː juː nɑt laɪk tuː juːz?*  **+ We do not like to use plastic products.**   * **Who doesn't like to use plastic products?**   *huː dʌzn̩ t laɪk tuː juːz 'plæstɪk 'prɑˌdʌkts?*  **+ We do not like to use plastic products.** | | Chúng tôi không thích sử dụng những sản phẩm từ nhựa.   * Loại sản phẩm nào các bạn không thích sử dụng?   + Chúng tôi không thích sử dụng những sản phẩm từ nhựa.   * Ai không thích sử dụng những sản phẩm từ nhựa?   + Chúng tôi không thích sử dụng những sản phẩm từ nhựa. | |
| * *We* (chúng tôi)*:* câu phủ định nên mượn trợ động từ "*do*" *+ not* * *like + to + Verb* nên động từ "*use*" ở dạng nguyên mẫu "*use*" (sử dụng) * *plastic products* (các sản phẩm nhựa): cụm danh từ làm đối từ. Trong đó "*plastic*" (từ nhựa) là tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ "*products*" (các sản phẩm) | | | | |
| **8** | **He does not like to buy products with many plastic packages.**  *hiː dʌz nɑt laɪk tuː baɪ 'prɑˌdʌkts wɪð 'menɪ 'plæstɪk ˈpækɪdʒɪz.*  - **What kind of product does he not like to buy?**  *wɑt kaɪnd əv 'prɑˌdʌkt dʌz hiː nɑt laɪk tuː baɪ?*  **+ He does not like to buy products with many plastic packages.**  **- Who does not like to buy products with many plastic packages?**  *huː dʌz nɑt laɪk tuː baɪ 'prɑˌdʌkts wɪð 'menɪ 'plæstɪk ˈpækɪdʒɪz?*  **+ He does not like to buy products with many plastic packages.** | | Anh ấy không thích mua sản phẩm có nhiều gói nhựa.   * Loại sản phẩm nào anh ấy không thích mua?   + Anh ấy không thích mua những sản phẩm có nhiều gói nhựa.   * Ai không thích mua những sản phẩm có nhiều gói nhựa?   + Anh ấy không thích mua những sản phẩm có nhiều gói nhựa. | |
| * *He* (anh ấy): câu phủ định nên mượn trợ động "*does*" + *not* * *like + to + Verb* nên động từ "*buy"* ở dạng nguyên mẫu "*buy*" (mua) * *products* (nhiều sản phẩm) danh từ số nhiều * *with* (với): giới từ * *many* (nhiều): lượng từ bất định + danh từ số nhiều * *plastic* (nhựa): tính từ, package (bao bì): danh từ * *plastic packages* (những bao bì nhựa): cụm danh từ số nhiều | | | | |
| **9** | **She does not like to use the air conditioner too often.**  *ʃiː dʌz nɑt laɪk tuː juːz ðiː eə kənˈdɪʃənə(r) tuː ˈɔːftən.*  **- Who doesn't like to use the air conditioner too often?**  *huː dʌzn̩t laɪk tuː juːz ðiː eə kənˈdɪʃənə(r) tuː ˈɔːftən?*  **+ She does not like to use the air conditioner too often.** | | Cô ấy không thích sử dụng máy điều hòa quá thường xuyên.  - Ai không thích sử dụng máy điều hòa quá thường xuyên?  + Cô ấy không thích sử dụng máy điều hòa quá thường xuyên. | |
| - *She:* câu phủ định nên mượn trợ động từ *"does" + not*  *- like + to + Verb* nên động từ "*use*" ở dạng nguyên mẫu "*use*" (sử dụng)   * *air conditioner* (máy điều hòa): danh từ làm đối từ * *too often* (quá thường xuyên): trạng từ chỉ tần suất | | | | |
| **10** | **They do not like to use too much chemical detergent.**  *ðeɪ duː nɑt laɪk tuː juːz tuː mʌtʃ ˈkemɪk(ə)l dɪˈtɜːdʒ(ə)nt.*   * **What kind of detergent do they not like to use?**   *wɑt kaɪnd əv dɪˈtɜːdʒ(ə)nt duː ðeɪ nɑt laɪk tuː juːz?*  **+ They do not like to use too much chemical detergent.**  **- Who does not like to use too much chemical detergent?**  *huː dʌz nɑt laɪk tuː juːz tuː mʌtʃ ˈkemɪk(ə)l dɪˈtɜːdʒ(ə)nt?*  **+ They do not like to use too much chemical detergent.** | | Họ không thích sử dụng quá nhiều chất tẩy hóa học.   * Loại chất tẩy nào họ không thích sử dụng?   + Họ không thích sử dụng quá nhiều chất tẩy hóa học.   * Ai không thích sử dụng quá nhiều chất tẩy hóa học?   + Họ không thích sử dụng quá nhiều chất tẩy hóa học. | |
| * *They* (họ): câu phủ định nên mượn trợ động từ *"do" + not* * *like + to + Verb* nên động từ *"use*" ở dạng nguyên mẫu "*use*" (sử dụng) * *too much* (quá nhiều): trạng từ mang nghĩa tiêu cực   *-"chemical"* (hóa học) là tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ "*detergent*" (chất tẩy)  --> *chemical detergent* (chất tẩy hóa học): cụm danh từ làm đối từ. | | | | |
| **11** | **I do not like to eat seafood.**  *aɪ duː nɑt laɪk tuː iːt ˈsiːfuːd.*  **- What food do you not like to eat?**  *wɑt fuːd duː juː nɑt laɪk tuː iːt?*  **+ I do not like to eat seafood.** | | Tôi không thích ăn hải sản  - Thức ăn nào bạn không thích ăn?  + Tôi không thích ăn hải sản. | |
| * *I* (tôi): câu phủ định nên mượn trợ động từ "*do*" + “*not”* * *like + to + Verb* nên động từ *"eat*" ở dạng nguyên mẫu *"eat*" (ăn) * *seafood* (hải sản): danh từ làm đối từ | | | | |
| **12** | **They do not like to cut down the trees.**  *ðeɪ duː nɑt laɪk tuː kʌt daʊn ðə triːz.*  **- Who does not like to cut down the trees?**  *huː dʌz nɑt laɪk tuː kʌt daʊn ðə triːz?*  **+ They do not like to cut down the trees.** | | Họ không thích chặt cây.  - Ai không thích chặt cây?  + Họ không thích chặt cây. | |
| * *They* (họ): câu phủ định nên mượn trợ động từ *"do" + not* * *like + to + Verb* nên động từ "*cut"* ở dạng nguyên mẫu "*cut* " * *cut down* (chặt/ đốn): cụm động từ * *the trees* (những cái cây): danh từ làm đối từ, ở đây sử dụng mạo từ "*the*" vì một nhóm cây được xác định | | | | |
| **13** | **These people do not like to use fossil fuel.**  *ðiːz 'piːpəl duː nɑt laɪk tuː juːz ˈfɒsl ˈfjuːəl.*  **- Who does not like to use fossil fuel?**  *huː dʌz nɑt laɪk tuː juːz ˈfɒsl ˈfjuːəl?*  **+ These people do not like to use fossil fuel.** | | Những người này không thích sử dụng nhiên liệu hóa thạch.  - Ai không thích sử dụng nhiên liệu hóa thạch?  + Những người này không thích sử dụng nhiên liệu hóa thạch. | |
| * *These people* (những người này): chủ từ số nhiều, câu phủ định nên mượn trợ động từ "*do*" *+ not* * *like + to + Verb* nên động từ "*use*" ở dạng nguyên mẫu "*use*" (sử dụng) * *like to use* (thích sử dụng) * *"fossil"* (hóa thạch): tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho cho danh từ "*fuel*" (nhiên liệu)   --> *fossil fuel* (nhiêu liệu hóa thạch): cụm danh từ làm đối từ. | | | | |
| **14** | **Our company does not like to make disposable products.**  *aʊr 'kʌmpənɪ dʌz nɑt laɪk tuː meɪk dɪs'pəʊzəbl 'prɑˌdʌkts.*   * **Who does not like to make disposable products?**   *huː dʌz nɑt laɪk tuː meɪk dɪs'pəʊzəbl 'prɑˌdʌkts?*  **+ Our company does not like to make disposable products.**   * **What does your company not like to make?**   *wɑt dʌz jɔr 'kʌmpənɪ nɑt laɪk tuː meɪk?*  **+ Our company does not like to make disposable products.** | | Công ty của chúng tôi không thích sản xuất các sản phẩm dùng một lần.   * Ai không thích sản xuất sản phẩm dùng một lần?   + Công ty của chúng tôi không thích sản xuất các sản phẩm dùng một lần.  - Công ty của các bạn không thích sản xuất cái gì?  + Công ty của chúng tôi không thích sản xuất các sản phẩm dùng một lần. | |
| * *Our company* (công ty của chúng tôi): chủ từ số ít trong câu phủ định nên mượn trợ động từ “*does” + not* * *like + to + Verb* nên động từ "*make*" ở dạng nguyên mẫu "*make*" (sản xuất) * *like to make* (thích sản xuất) * *disposable* (dùng một lần): tính từ + *products* (các sản phẩm): danh từ   *--> disposable products* (các sản phẩm dùng một lần): cụm danh từ làm đối từ | | | | |
| **LOVE + TO VERB/VERB-ING (yêu thích làm cái gì)** | | | | |
| **15** | **Our brethren love to buy all kinds of organic products.**  *aʊr 'breðrən lʌv tuː baɪ ɔːl kaɪndz əv ɔː'gænɪk 'prɑˌdʌkts.*   * **What kind of products do your brethren love to buy?**   *wɑt kaɪnd əv 'prɑˌdʌkts duː jɔr 'breðrən lʌv tuː baɪ?*  **+ Our brethren love to buy all kinds of organic products.**   * **Who loves to buy kinds of organic products?**   *huː lʌvz tuː baɪ kaɪndz əv ɔːˈgænɪk 'prɑˌdʌkts?*  **+ Our brethren love to buy all kinds of organic products.** | | Huynh đệ của chúng tôi yêu thích mua tất cả các loại sản phẩm hữu cơ.   * Huynh đệ của các bạn yêu thích mua loại sản phẩm nào?   + Huynh đệ của chúng tôi yêu thích mua tất cả các loại sản phẩm hữu cơ.   * Ai yêu thích mua các loại sản phẩm hữu cơ?   + Huynh đệ của chúng tôi yêu thích mua các tất cả các loại sản phẩm hữu cơ. | |
| * *Our brethren + love + to + Verb* nên động từ "*buy*" ở dạng nguyên mẫu "*buy"* (mua sắm) * *love to buy* (yêu thích mua sắm) * *all kinds of* (tất cả các loại) * *"organic"* (thuộc hữu cơ) là tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ "*products*" (các sản phẩm)   --> *organic products* (các sản phẩm hữu cơ): danh từ làm đối từ | | | | |
| **16** | **The children love to recycle old plastic bottles.**  *ðə ˈtʃɪldrən lʌv tuː riːˈsaɪk(ə)l əʊld 'plæstɪk ˈbɒtlz.*   * **What do the children love doing in their free time?**   *wɑt duː ðə 'tʃɪldrən lʌv duːɪŋ ɪn ðer friː taɪm?*  **+ They love to recycle old plastic bottles in their free time.**   * **Who loves to recycle old plastic bottles in free time?**   *huː lʌvz tuː riːˈsaɪk(ə)l əʊld 'plæstɪk ˈbɒtlz ɪn friː taɪm?*  **+ The Children love to recycle old plastic bottles in their free time.** | | Trẻ em yêu thích tái chế chai nhựa cũ.   * Trẻ em yêu thích làm gì trong thời gian rảnh?   + Chúng yêu thích tái chế chai nhựa cũ vào thời gian rảnh.   * Ai thích tái chế chai nhựa cũ vào thời gian rảnh?   + Trẻ em yêu thích tái chế chai nhựa cũ vào thời gian rảnh. | |
| * *Children* (Trẻ em): danh từ số nhiều làm chủ từ + "*love*" * *love* + *to + Verb* nên động từ "*recylce*" ở dạng nguyên mẫu "*recycle*" (tái chế) * *old* (cũ): tính từ, *plastic* (nhựa): tính từ, *bottle* (chai): danh từ   --> *old plastic bottles* (những chai nhựa cũ): cụm danh từ làm đối từ | | | | |
| **17** | **I love to use energy-saving bulbs.**  *aɪ lʌv tuː juːz ˈenərʤi-ˈseɪvɪŋ ˈbʌlbz.*   * **What kind of bulbs do you love to use?**   *wɑt kaɪnd əv bʌlbz duː juː lʌv tuː juːz?*  **+ I would love to use energy-saving bulbs.**  **- Who loves to use energy-saving bulbs?**  *huː lʌvz tuː juːz ˈenərʤi -ˈseɪvɪŋ ˈbʌlbz?*  **+ I love to use energy-saving bulbs.** | | Tôi thích sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng.   * Bạn thích sử dụng loại bóng đèn nào?   + Tôi rất thích sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng.   * Ai thích sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng?   + Tôi thích sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. | |
| * *I* (tôi) *+ love* * *love + to + Verb* nên động từ "*use"* ở dạng nguyên mẫu "*use"* (sử dụng) * *bulbs* (những bóng đèn), *energy-saving* (tiết kiệm năng lượng)   *- energy-saving bulbs* (Những bóng đèn tiết kiệm năng lượng): cụm danh từ làm đối từ | | | | |
| **18** | **We love to use public transport.**  *wiː lʌv tuː juːz ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt*   * **What means of transport do you love?**   *wɑt miːnz əv ˈtrænspɔːt duː juː lʌv?*  **+ We love to use public transport.**   * **Who loves to use public transport?**   *huː lʌvz tuː juːz ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt?*  **+ We love to use public transport.** | | Chúng tôi yêu thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.   * Bạn yêu thích phương tiện giao thông nào?   + Chúng tôi yêu thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.   * Ai yêu thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng?   + Chúng tôi yêu thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. | |
| * *We + love + to + Verb* nên động từ *"use"* ở dạng nguyên mẫu *"use*" (sử dụng) * *public* (công cộng): tính từ, *transport* (phương tiện giao thông): danh từ không đếm được * *public transport* (phương tiện giao thông công cộng): cụm danh từ làm đối từ * *public transport* (Anh – Anh), *public transportation* (Anh – Mỹ) | | | | |
|  | **WANT + TO VERB : Muốn làm cái gì**  **WANT + SOMEONE (ai đó) + TO VERB: Muốn ai làm gì** | |  | |
| **19** | **Everyone wants to protect the environment.**  *ˈevriwʌn wɑnts tuː prəˈtekt ðiː ɪnˈvaɪrənmənt.*   * **What does everyone want to protect?**   *wɑt dʌz ˈevriwʌn wɑnt tuː prəˈtekt?*  **+ Everyone wants to protect the environment.**  **- Who wants to protect the environment?**  *huː wɑnts tuː prəˈtekt ðiː ɪnˈvaɪrənmənt?*  **+ Everyone wants to protect the environment.** | | Mọi người đều muốn bảo vệ môi trường.   * Mọi người muốn bảo vệ cái gì?   + Mọi người đều muốn bảo vệ môi trường.   * Ai muốn bảo vệ môi trường?   + Mọi người đều muốn bảo vệ môi trường. | |
| * *Everyone* (mọi người): luôn đi với động từ số ít nên + "*wants*" * *want + to + Verb* nên động từ *"protect"* ở dạng nguyên mẫu "*protect"* (bảo vệ) * *wants to protect* (muốn bảo vệ) * *the environment* (môi trường): danh từ làm đối từ, danh từ đã được xác định dùng mạo từ *"the"* | | | | |
| **20** | **My parents want to treat the home sewage.**  *maɪ ˈpeərənts wɑnt tuː triːt ðə həʊm ˈs(j)uːɪdʒ.*  **- Who wants to treat the home sewage?**  *huː wɑnts tuː triːt ðə hoʊm ˈs(j)uːɪdʒ?*  **+ My parents want to treat the home sewage.**  **- What do your parents want to do?**  *wɑt duː jɔr ˈpeərənts wɑnt tuː duː?*  **+ My parents want to treat the home sewage.** | | Bố mẹ của tôi muốn xử lý nước thải gia đình.   * Ai muốn xử lý nước thải gia đình?   + Bố mẹ của tôi muốn xử lý nước thải gia đình.   * Bố mẹ của bạn muốn làm gì?   + Bố mẹ của tôi muốn xử lý nước thải gia đình. | |
| * *My parents* (bố mẹ của tôi): chủ từ số nhiều + *want* * *want + to + Verb* nên động từ *"treat"* ở dạng nguyên mẫu *"treat"* (xử lý) * *want to treat* (muốn xử lý) * *home* (nhà)*: danh từ, sewage* (nước thải): danh từ * *the home sewage* (nước thải gia đình): cụm danh từ làm đối từ, danh từ đã được xác định dùng mạo từ *"the"* | | | | |
| **21** | **The citizens want the company to treat the sewage.**  *ðə 'sɪtɪzənz wɑnt ðə 'kʌmpənɪ tuː triːt ðə ˈs(j)uːɪdʒ.*   * **What do the citizens want the company to do?**   *wɑt duː ðə 'sɪtɪzənz wɑnt ðə 'kʌmpənɪ tuː duː?*  **+ The citizens want the company to treat the sewage.**   * **Who wants the company to treat the sewage?**   *huː wɑnts ðə 'kʌmpənɪ tuː triːt ðə ˈs(j)uːɪdʒ?*  **+ The citizens want the company to treat the sewage.** | | Người dân muốn công ty xử lý nước thải.   * Người dân muốn công ty làm gì?   + Người dân muốn công ty xử lý nước thải.   * Ai muốn công ty xử lý nước thải?   + Người dân muốn công ty xử lý nước thải. | |
| * *The citizens* (người dân): danh từ đã được xác định dùng mạo từ *"the", chủ từ số nhiều + want* * *want + somebody + to + Verb* nên động từ *"treat"* ở dạng nguyên mẫu *"treat"* (xử lý) * *the company* (công ty): danh từ làm đối từ gián tiếp, danh từ đã được xác định nên dùng mạo từ "the" * *want the company to treat* (muốn công ty xử lý) * the *sewage* (chất thải): danh từ làm đối từ, danh từ đã xác định nên dùng mạo từ “the” | | | | |
| **22** | **The government wants the citizens to save natural resources.**  *ðə ˈɡʌvənmənt wɑnts ðə ˈsɪtɪzənz tuː seɪv ˈnætʃərəl rɪˈzɔːsɪz.*   * **What does the government want the citizens to save?**   *wɑt dʌz ðə ˈɡʌvənmənt wɑnt ðə ˈsɪtɪzənz tuː seɪv?*  **+ The government wants the citizens to save natural resources.**   * **Why does the government want the citizens to save natural resources?**   *waɪ dʌz ðə ˈɡʌvənmənt wɑnt ðə ˈsɪtɪzənz tuː seɪv ˈnætʃərəl rɪˈzɔːsɪz?*  **+ Because the government wants to protect the environment.** | | Chính phủ muốn người dân tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.   * Chính phủ muốn người dân tiết kiệm cái gì?   + Chính phủ muốn người dân tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.   * Tại sao chính phủ muốn người dân tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?   + Vì chính phủ muốn bảo vệ môi trường. | |
| * *The government* (chính phủ) danh từ tập hợp, trong câu mang nghĩa xem như một đơn vị nên là số ít + *wants* * *want + somebody + to + Verb* nên động từ ở dạng nguyên mẫu "*save*" (tiết kiệm) * *the citizens* (người dân): danh từ đã được xác định nên dùng mạo từ "the" * *wants the citizens to save* (muốn người dân tiết kiệm) * *natural* (thuộc về thiên nhiên): tính từ, *resource* (tài nguyên): danh từ.   🡪 *natural resources* (tài nguyên thiên nhiên): cụm danh từ làm đối từ. | | | | |
| **23** | **The school wants the students to sort trash into at least 5 types.**  *ðə skuːl wɑnts ðə ˈstuːdənts tuː sɔrt træʃ ‘ɪntuː ət liːst faɪv taɪps.*   * **Who wants the students to sort trash into at least 5 types?**   *huː wɑnts ðə ˈstuːdənts tuː sɔrt træʃ ‘ɪntuː ət liːst faɪv taɪps?*  **+ The school wants the students to sort trash into at least 5 types.**  **- How many types of trash does the school want the students to sort into?**  *haʊ ˈmenɪ taɪps əv træʃ dʌz ðə skuːl wɑnt ðə ˈstuːdənts tuː*  *sɔrt ‘ɪntuː?*  **+The school wants the students to sort trash into at least 5 types.** | | Trường học muốn các học sinh phân loại rác thành ít nhất 5 loại.   * Ai muốn các học sinh phân loại rác thành ít nhất 5 loại?   + Trường học muốn các học sinh phân loại rác thành ít nhất 5 loại.   * Trường học muốn các học sinh phân loại rác thành bao nhiêu loại?   + Trường học muốn các học sinh phân loại rác thành ít nhất 5 loại. | |
| * *The school* (trường học): chủ từ số ít + *wants* * *want + somebody + to + Verb* nên động từ *"sort"* ở dạng nguyên mẫu là *"sort"* (phân loại) * *the students* (các học sinh): danh từ đã được xác định nên dùng mạo từ "*the*" * *wants the students to sort* (muốn các học sinh phân loại) * *trash* (rác): danh từ * *into* (thành): giới từ * *at least* (tối thiểu) * *5 types* (5 loại) | | | | |
| **24** | **The Master wants his disciples to use organic soap.**  *ðə 'mæstər wɑnts hɪz dɪˈsaɪpəlz tuː juːz ɔrˈɡænɪk soʊp.*   * **Who wants his disciples to use organic soap?**   *huː wɑnts hɪz dɪˈsaɪpəlz tuː juːz ɔrˈɡænɪk soʊp?*  **+ The Master wants his disciples to use organic soap.**   * **What does the Master want his disciples to use ?**   *wɑt dʌz ðə 'mæstər wɑnt hɪz dɪˈsaɪpəlz tuː juːz?*  **+ The Master wants his disciples to use organic soap.** | | Sư Phụ muốn các đệ tử của mình sử dụng xà phòng hữu cơ.   * Ai muốn đệ tử của mình sử dụng xà phòng hữu cơ?   + Sư Phụ muốn các đệ tử của mình sử dụng xà phòng hữu cơ.   * Sư Phụ muốn các đệ tử của mình sử dụng cái gì?   + Sư Phụ muốn các đệ tử của mình sử dụng xà phòng hữu cơ. | |
| * *The Master* (Sư Phụ): chủ từ số ít + *wants* * *want + somebody + to + Verb* nên động từ ở dạng nguyên mẫu "*use*" (sử dụng) * *his disciples* (các đệ tử của mình) * *wants his disciples to use* (muốn đệ tử của mình sử dụng) * *organic* (hữu cơ): tính từ * *soap* (xà phòng): danh từ * *organic soap* (xà phòng hữu cơ): cụm danh từ | | | | |
| **25** | **Those customers do not want to use plastic bags.**  *ðoʊz ˈkʌstəmə(r)z duː nɑt wɑnt tuː juːz 'plæstɪk bæɡz.*   * **Who does not want to use plastic bags?**   *huː dʌz nɑt wɑnt tuː juːz 'plæstɪk bæɡz?*  **+ Those customers do not want to use plastic bags.**  **- What do those customers not want to use?**  *wɑt duː ðoʊz ˈkʌstəmə(r)z nɑt wɑnt tuː juːz?*  **+ Those customers do not want to use plastic bags.** | | Những khách hàng đó không muốn sử dụng túi nhựa.   * Ai không muốn sử dụng túi nhựa?   + Những khách hàng đó không muốn sử dụng túi nhựa.   * Những khách hàng đó không muốn sử dụng gì?   + Những khách hàng đó không muốn sử dụng túi nhựa. | |
| * *Those customers* (những khách hàng đó): chủ từ số nhiều * Câu phủ định nên mượn trợ động từ *“do” + “not”* * *want + to + Verb* nên động từ *use* ở dạng nguyên mẫu "*use*" (sử dụng) * *want to use* (muốn sử dụng): cụm động từ * *plastic* (nhựa):tính từ * *bag* (túi):danh từ * *plastic bags* (túi nhựa): cụm danh từ | | | | |
| **26** | **Vietnamese people do not want to waste water.**  *vjetnəˈmiːz ˈpiːpəl duː nɑt wɑnt tuː weɪst ˈwɔːtə(r).*   * **Who does not want to waste water?**   *huː dʌz nɑt wɑnt tuː weɪst ˈwɔːtə(r)?*  **+ Vietnamese people do not want to waste water.**   * **What do Vietnamese people not want to waste?**   *wɑt duː vjetnəˈmiːz ˈpiːpəl nɑt wɑnt tuː weɪst?*  **+ Vietnamese people do not want to waste water.** | | Người Việt Nam không muốn lãng phí nước.   * Ai không muốn lãng phí nước?   + Người Việt Nam không muốn lãng phí nước.   * Người Việt Nam không muốn lãng phí điều gì?   + Người Việt Nam không muốn lãng phí nước. | |
| * *Vietnamese people* (người Việt Nam): chủ từ số nhiều * Câu phủ định nên mượn trợ động từ *"do + not"* * *want + to + Verb* nên động từ ở dạng nguyên mẫu *"waste"* (lãng phí) * *want to waste* (muốn lãng phí): Cụm động từ * *water* (nước): danh từ làm đối từ | | | | |
| **27** | **Those farmers do not want to use pesticide.**  *ðoʊz ˈfɑrmə(r)z duː nɑt wɑnt tuː juːz ˈpestɪsaɪd.*   * **Who does not want to use pesticide?**   *huː dʌz nɑt wɑnt tuː juːz ˈpestɪsaɪd?*  **+ Those farmers do not want to use pesticide.**   * **What do those farmers not want to use?**   *wɑt duː ðoʊz ˈfɑrmə(r)z nɑt wɑnt tuː juːz?*  **+ Those farmers do not want to use pesticide.** | | Những người nông dân không muốn sử dụng thuốc trừ sâu.   * Ai không muốn sử dụng thuốc trừ sâu?   + Những người nông dân không muốn sử dụng thuốc trừ sâu.   * Những người nông dân không muốn sử dụng cái gì?   + Những người nông dân không muốn sử dụng thuốc trừ sâu. | |
| * *Those farmers* (những người nông dân kia): danh từ làm chủ từ * Câu phủ định nên mượn trợ động từ *“do” + “not”* * *want + to + Verb* nên động từ *"use*" ở dạng nguyên mẫu *"use"* (sử dụng) * *want to use* (muốn sử dụng): Cụm động từ * *pesticide* (thuốc trừ sâu): danh từ làm đối từ | | | | |
| **28** | **That student does not want to use plastic cups.**  *ðæt ˈstuːdənt dʌz nɑt wɑnt tuː juːz 'plæstɪk kʌps.*   * **Who does not want to use plastic cups?**   *huː dʌz nɑt wɑnt tuː juːz 'plæstɪk kʌps?*  **+ That student does not want to use plastic cups.**   * **What does that student not want to use?**   *wɑt dʌz ðæt ˈstuːdənt nɑt wɑnt tuː juːz?*  **+ That student does not want to use plastic cups.** | | Học sinh đó không muốn sử dụng cốc nhựa.   * Ai không muốn dùng cốc nhựa?   + Học sinh đó không muốn sử dụng cốc nhựa.   * Học sinh đó không muốn sử dụng cái gì?   + Học sinh đó không muốn sử dụng cốc nhựa. | |
| * *That student* (bạn học sinh kia): chủ từ số ít * câu phủ định nên mượn trợ động từ *"does" + "not"*   *- want + to + Verb* nên động từ ở dạng nguyên mẫu *"use"* (sử dụng)   * *want to use* (muốn sử dụng): Cụm động từ * *plastic* (làm từ nhựa): tính từ * *cups* (những cái cốc): danh từ * *plastic cups* (những cốc nhựa): danh từ làm đối từ | | | | |
| **29** | **They do not want to use disposable items.**  *ðeɪ duː nɑt wɑnt tuː juːz dɪsˈpəʊzəbl ˈaɪtəmz.*   * **Who does not want to use disposable items?**   *huː dʌz nɑt wɑnt tuː juːz dɪsˈpəʊzəbl ˈaɪtəmz?*  **+ They do not want to use disposable items.**   * **What do they not want to use?**   *wɑt duː ðeɪ nɑt wɑnt tuː juːz?*  **+ They do not want to use disposable items.** | | Họ không muốn sử dụng các đồ dùng một lần.   * Ai không muốn sử dụng các đồ dùng một lần?   + Họ không muốn sử dụng các đồ dùng một lần.   * Họ không muốn sử dụng cái gì?   + Họ không muốn sử dụng các đồ dùng một lần. | |
| * *They* (họ): Chủ từ trong câu phủ định nên mượn trợ động từ *"do" + “not”* * *want + to + Verb* nên động từ *"use"* ở dạng nguyên mẫu *"use"* (sử dụng) * *want to use* (muốn sử dụng) * *disposalbe* (một lần): tính từ * *items (*các đồ dùng): danh từ * *disposable items* (các đồ dùng một lần): cụm danh từ làm đối từ | | | | |
| **30** | **The government wants everyone to save electricity.**  *ðə ˈɡʌvənmənt wɑnts ˈevriwʌn tuː seɪv ɪˌlekˈtrɪsəti.*   * **Who wants everyone to save electricity?**   *huː wɑnts ˈevriwʌn tuː seɪv ɪˌlɛkˈtrɪsətɪ?*  **+ The government wants everyone to save electricity.**   * **What does the government want everyone to save?**   *wɑt dʌz ðə ˈɡʌvənmənt wɑnt ˈevriwʌn tuː seɪv?*  **+ The government wants everyone to save electricity.** | Chính phủ muốn mọi người tiết kiệm điện.   * Ai muốn mọi người tiết kiệm điện?   + Chính phủ mọi người tiết kiệm điện.   * Chính phủ muốn mọi người tiết kiệm cái gì?   + Chính phủ muốn mọi người tiết kiệm điện. | |
| * *The government* (chính phủ): chủ từ số ít + *wants* * *want + somebody + to + Verb* nên động từ *"save"* ở dạng nguyên mẫu *"save"* (tiết kiệm) * *wants everyone to save* (muốn mọi người tiết kiệm) * *everyone* (mọi người): đối từ gián tiếp * *electricity* (điện): danh từ * *to save electricity* (tiết kiệm điện): đối từ trực tiếp | | | |
| **31** | **The children do not want their parents to destroy forests.**  *ðə 'tʃɪldrən duː nɑt wɑnt ðer ˈpeərənts tuː dɪsˈtrɔɪ ˈfɒrɪsts.*   * **Who does not want their parents to destroy forests?**   *huː dʌz nɑt wɑnt ðer ˈpeərənts tuː dɪsˈtrɔɪ ˈfɒrɪsts?*  **+ The children do not want their parents to destroy forests.**   * **What do the children not want their parents to do?**   *wɑt duː ðə 'tʃɪldrən nɑt wɑnt ðer ˈpeərənts tuː duː?*  **+ The children do not want their parents to destroy forests.** | Những đứa con không muốn cha mẹ phá rừng.   * Ai không muốn cha mẹ phá rừng?   + Những đứa con không muốn cha mẹ phá rừng.   * Những đứa con không muốn cha mẹ làm gì?   + Những đứa con không muốn cha mẹ phá rừng. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * *The children* (Những đứa trẻ): chủ từ số nhiều * Câu phủ định nên mượn trợ động từ "*do*" *+* "*not*" * *want + somebody + to + Verb* nên động từ “*destroy”* ở dạng nguyên mẫu "*destroy*" (phá hủy) * *their parents* (bố mẹ của họ) * *want their parents to destroy* (muốn bố mẹ của họ phá hủy) * *forests* (rừng): danh từ làm đối từ của động từ "*destroy*" * *to destroy forests* (phá rừng): đối từ trực tiếp | | |
| **32** | **Tom's parents want him to collect trash along the street on the weekends.**  *tɑmz ˈpeərənts wɑnt hɪm tuː kəˈlekt træʃ əˈlɑŋ ðə striːt ɑn*  *ðəˌ wiːkˈendz.*   * **Who wants Tom to collect trash along the street on the weekends?**   *huː wɑnts tɑm tuː kəˈlekt træʃ əˈlɑŋ ðə striːt ɑn ðə ˌwiːkˈendz?*  **+ Tom's parents want him to collect trash along the street on the weekends.**   * **What do Tom's parents want him to do on the weekends?**   *wɑt duː tɑmz ˈpeərənts wɑnt hɪm tuː duː ɑn ðə ˌwiːkˈendz?*  **+ Tom's parents want him to collect trash along the street on the weekends.** | Cha mẹ của Tom muốn anh ta thu gom rác dọc đường vào cuối tuần.   * Ai muốn Tom thu gom rác dọc đường vào cuối tuần?   + Cha mẹ của Tom muốn anh ta thu gom rác dọc đường vào cuối tuần.   * Cha mẹ của Tom muốn anh ấy làm gì vào cuối tuần?   + Cha mẹ của Tom muốn anh ta thu gom rác dọc đường vào cuối tuần. |
| * *Tom's parents* (bố mẹ của Tom): chủ từ số nhiều + *want* * *want + somebody + to + Verb* nên động từ *"collect"* ở dạng nguyên mẫu *"collect"* (thu gom) * *want him to collect* (muốn anh ấy thu gom) * *him* (anh ấy): đại từ * *trash* (rác): danh từ làm đối từ * *along the street* (dọc đường): trạng từ chỉ nơi chốn * *on weekends* (vào những cuối tuần): trạng từ chỉ thời gian | | |
| **□ STOP + VERB-ING ( dừng việc đang làm)**  **□ STOP + TO VERB (dừng cái này để làm cái kia)**  **Should (nên): động từ khiếm khuyết**  **Should + động từ nguyên mẫu không “to” (nên làm gì)** | | |
| **33** | **Many Buddhists should stop eating meat.**  *'menɪ 'buːdɪsts ʃʊd stɑp 'iːtɪŋ miːt.*   * **What should many Buddhists stop eating?**   *wɑt ʃʊd ˈmenɪ 'buːdɪsts stɑp 'iːtɪŋ?*  **+ Many Buddhists should stop eating meat.**   * **Who should stop eating meat?**   *huː ʃʊd stɑp 'iːtɪŋ miːt?*  **+ Many Buddhists should stop eating meat.** | Nhiều Phật tử nên ngừng ăn thịt.   * Nhiều Phật tử nên ngừng ăn gì?   + Nhiều Phật tử nên ngừng ăn thịt.   * Ai nên ngừng ăn thịt?   + Nhiều Phật tử nên ngừng ăn thịt. |
| * *Many Buddhists* (nhiều Phật tử): danh từ làm chủ từ * *Should + stop + Verb- ing* nên động từ *"eat"* thêm -*ing* thành "*eating*" (ăn) * *stop eating* (ngừng ăn): Cụm động từ * *meat* (thịt): danh từ làm đối từ | | |
| **34** | **I should stop buying plastic water bottles.**  *aɪ ʃʊd stɑp 'baɪɪŋ 'plæstɪk ˈwɔːtə(r) ˈbɑtl̩z.*   * **What should you stop buying?**   *wɑt ʃʊd juː stɑp 'baɪɪŋ?*  **+ I should stop buying plastic water bottles.**   * **Who should stop buying plastic water bottles?**   *huː ʃʊd stɑp 'baɪɪŋ 'plæstɪk ˈwɔːtə(r) ˈbɑtl̩z?*  **+ I should stop buying plastic water bottles.** | Tôi nên ngừng mua chai nước bằng nhựa.   * Bạn nên ngừng mua gì?   + Tôi nên ngừng mua chai nước bằng nhựa.   * Ai nên ngừng mua chai nước bằng nhựa?   + Tôi nên ngừng mua chai nước bằng nhựa. |
| * *I* (tôi): chủ từ + *stop* * *stop + Verb-ing* nên động từ *"buy"* thêm -ing thành *"buying"* (mua sắm) * *stop buying* (ngừng mua): Cụm động từ * *plastic* (nhựa): tính từ, *water* (nước): danh từ, *bottles* (chai): danh từ   --> *plastic water bottles* (chai nước bằng nhựa) | | |
| **35** | **The farmers should stop burning straw in the paddy-fields.**  *ðə ˈfɑrmə(r)z ʃʊd stɑp ˈbɜːnɪŋ ˈstrɔː ɪn ðə pædiː-ˈfiːldz.*   * **Who should stop burning straw in the paddy-fields?**   *huː ʃʊd stɑp ˈbɜːnɪŋ ˈstrɔː ɪn ðə pædiː-ˈfiːldz?*  **+ The farmers should stop burning straw in the paddy-fields.**   * **What should the farmers stop burning in the paddy-fields?**   *wɑt ʃʊd ðə ˈfɑrmə(r)z stɑp ˈbɜːnɪŋ ɪn ðə pædiː-ˈfiːldz?*  **+ The farmers should stop burning straw in the paddy-fields.** | Những người nông dân nên ngừng đốt rơm trên những cánh đồng lúa.   * Ai nên ngừng đốt rơm trên những cánh đồng lúa?   + Những người nông dân nên ngừng đốt rơm trên những cánh đồng lúa.   * Những người nông dân nên ngừng đốt cái gì trên những cánh đồng lúa?   + Những người nông dân nên ngừng đốt rơm trên những cánh đồng lúa. |
| * *The farmers* (những người nông dân): chủ từ số nhiều + *stop* * *stop + Verb-ing* nên động từ "*burn*" thêm *-ing* thành "*burning*" (đốt) * *stop burning* (ngừng đốt): Cụm động từ * *straw* (rơm rạ): danh từ không đếm được làm đối từ * *in the paddy-fields* (trên những cánh đồng lúa) | | |
| **36** | **All of the students in this school should stop using motorbikes.**  *ɑl əv ðə ˈstuːdənts ɪn ðɪs skuːl ʃʊd stɑp juːzɪŋ ˈməʊtəbaɪks*.   * **Who should stop using motorbikes?**   *huː ʃʊd stɑp ˈjuːzɪŋ ˈməʊtəbaɪks?*  **+ All of the students in this school should stop using motorbikes.**   * **What should all of the students in this school stop using?**   *wɑt ʃʊd ɑl əv ðə ˈstuːdənts ɪn ðɪs skuːl stɑp juːzɪŋ?*  **+ All of the students in this school should stop using motorbikes.** | Tất cả học sinh trong trường này đều nên dừng sử dụng xe máy.   * Ai nên dừng sử dụng xe máy?   + Tất cả học sinh trong trường này nên dừng sử dụng xe máy.   * Tất cả những học sinh trong trường này nên ngừng sử dụng cái gì?   + Tất cả học sinh trong trường này đều nên dừng sử dụng xe máy. |
| * *All of the students* (tất cả học sinh): chủ từ số nhiều + “*stop*” * *stop + Verb- ing* nên động từ "*use* thêm *-ing* thành "*using*" (sử dụng) * *stop using* (ngừng sử dụng): Cụm động từ * *motorbikes* (những xe gắn máy): danh từ làm đối từ * *in this school* (ở ngôi trường này): trạng từ chỉ nơi chốn | | |
| **37** | **I do not like to eat meat because meat production causes pollution.**  *aɪ duː nɑt laɪk tuː iːt miːt bɪˈkəz miːt prəˈdʌkʃ(ə)n ˈkɔːzəz*  *pəˈluːʃ(ə)n*  **- Why do you not like to eat meat?**  *waɪ duː juː nɑt laɪk tuː iːt miːt?*  **+ I do not like to eat meat because meat production causes pollution.** | Tôi không thích ăn thịt bởi vì việc sản xuất thịt gây ra ô nhiễm.  - Tại sao bạn không thích ăn thịt?  + Tôi không thích ăn thịt vì việc sản xuất thịt gây ra ô nhiễm. |
| * *I* (tôi) đại từ nhân xưng làm chủ từ * Câu phủ định nên mượn trợ động từ "*do*" + *not* * *like + to Verb* nên động từ *"eat"* ở dạng nguyên mẫu *"eat"* (ăn) * *meat* (thịt): danh từ làm đối từ * Sau *"because*" (bởi vì) là một mệnh đề ( chủ từ + động từ +...) * *production* (việc sản xuất) * *meat production* (việc sản xuất thịt): cụm danh từ làm chủ từ số ít + động từ số ít "*causes*" (gây ra) * *Pollution* (sự ô nhiễm): danh từ làm đối từ | | |
| **38** | **They want to eat vegan because they want to protect the environment.**  *ðeɪ wɒnt tuː iːt ˈ viːgən bɪˈkəz ðeɪ wɒnt tuː prəˈtekt ðı*  *ɪnˈvaɪrənmənt*  **- Why do they want to eat vegan?**  *waɪ duː ðeɪ wɒnt tuː iːt ˈviːgən?*  **+ They want to eat vegan because they want to protect the environment*.*** | Họ muốn ăn chay vì họ muốn bảo vệ môi trường.  - Tại sao họ muốn ăn chay?  + Họ muốn ăn chay vì họ muốn bảo vệ môi trường. |
| * *They* (họ) + *want* * *want + to + Verb* nên động từ *"eat"* ở dạng nguyên mẫu *"eat"* (ăn) * *eat vegan*: ăn chay * *protect* (bảo vệ): động từ * *environment* (môi trường): danh từ | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **39** | **I usually plant trees because they provide us with oxygen and reduce the heat.**  *aɪ ˈjuːʒuəli plɑːnt triːz bɪˈkəz ðeɪ prəˈvaɪd əs wɪð ˈɒksɪdʒ(ə)n ənd rɪˈdjuːs ðə hiːt.*  **- Why do you usually plant trees?**  *waɪ duː juː ˈjuːʒuəli plɑːnt triːz?*  **+ I usually plant trees because they provide us with oxygen and reduce the heat.** | Tôi thường trồng cây vì chúng cung cấp cho chúng ta oxy và làm giảm độ nóng.  - Tại sao bạn thường trồng cây?  + Tôi thường trồng cây vì chúng cung cấp cho chúng ta oxy và làm giảm độ nóng. |
| * *usually* (thường xuyên): trạng từ chỉ tần suất, dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn * *I* (tôi) + *plant* (trồng) * *trees* (những cây): danh từ làm đối từ * *Why* + trợ động từ (*do/does*) + chủ từ + động từ nguyên mẫu * *Why* (lí do, tại sao) * *You* (bạn): nên dùng trợ động từ "*Do*" * *Provide someone with something* (cung cấp cho ai với cái gì) * *reduce* (giảm) * *the heat* (độ nóng, sức nóng) | | |
| **40** | **She always saves electricity because she wants to save the environment.**  *ʃiː ˈɔːlweɪz seɪvz ɪˌlɛkˈtrɪsətɪ bɪˈkəz ʃiː wɑnts tuː seɪv ðiː ɪnˈvaɪrənmənt*  **- Why does she save electricity?**  *waɪ dʌz ʃiː seɪv ɪˌlɛkˈtrɪsətɪ?*  **+ She always saves electricity because she wants to save the environment.** | Cô ấy luôn tiết kiệm điện vì cô ấy muốn cứu môi trường.  - Tại sao cô ấy tiết kiệm điện?  + Cô ấy luôn tiết kiệm điện vì cô ấy muốn cứu môi trường. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * *always* (luôn luôn): trạng từ chỉ tần suất, dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn * *She* (cô ấy) + *saves* (tiết kiệm) * *electricity* (điện): danh từ làm đối từ * *save* (còn có nghĩa là cứu) * *environment* (môi trường) * *Why* (lí do, tại sao): dùng trong câu nghi vấn dạng *Wh-* * *She* nên mượn trợ động từ "*does*" | | |
| **41** | **She mostly uses natural detergent because she does not want to harm aquatic lives.**  *ʃiː ˈməʊstlɪ ˈjuːzəz ˈnætʃərəl dɪˈtɜːdʒ(ə)nt bɪˈkəz ʃiː dʌz nɑt wɑnt tuː hɑrm əˈkwætɪk laɪvz.*  **- Why does your daughter mostly use natural detergent?**  *waɪ dʌz jɔr ˈdɑtə(r) ˈməʊstlɪ juːz ˈnætʃərəl dɪˈtɜːdʒ(ə)nt ?*  **+ She mostly uses natural detergent because she does not want to harm aquatic lives.** | Cô ấy hầu như chỉ dùng nước tấy rửa tự nhiên vì cô ấy không muốn gây hại tới các thủy sinh vật.  - Tại sao con gái bạn hầu như chỉ dùng chất tẩy rửa tự nhiên?  + Cô ấy hầu như chỉ dùng nước tấy rửa tự nhiên vì cô ấy không muốn gây hại tới các thủy sinh vật. |
| * *mostly* (hầu như): trạng từ bổ nghĩa cho động từ "*use*", dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn * *She (cô ấy) + uses (dùng, sử dụng)* * *natural* (tự nhiên): tính từ, *detergent* (chất tẩy rửa): danh từ   --> *natural detergent* (chất tẩy rửa tự nhiên): cụm danh từ làm đối từ   * *because(bởi vì):* liên từ nối hai câu * *She*: câu phủ định nên mượn trợ động từ "*does*" + *not* * *harm* (gây hại): động từ * *aquatic* (sống ở nước): tính từ , *lives* (sự sống): danh từ   --> aquatic lives (các thủy sinh vật): cụm danh từ làm đối từ   * *Why* (lí do, tại sao): dùng trong câu nghi vấn dạng *Wh*- * *use* (sử dụng): động từ nguyên mẫu vì có trợ động từ "*Does*" | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **42** | **He treats his home sewage because he does not want to pollute the rivers.**  *hiː triːts hɪz ˈhəʊm ˈs(j)uːɪdʒ bɪˈkəz hiː dəz nɑt wɑnt tuː*  *pəˈluːt ðə rɪvəz.*  **- Why does he want to treat his home sewage ?**  *waɪ dəz hiː wɑnt tuː triːt hɪz həʊm ˈs(j)uːɪdʒ ?*  **+ He treats his home sewage because he does not want to pollute the rivers.** | Anh ấy xử lí nước thải gia đình vì anh ấy không muốn làm ô nhiễm các dòng sông.  - Tại sao anh ấy lại muốn xử lí nước thải gia đình?  + Anh ấy xử lí nước thải gia đình vì anh ấy không muốn làm ô nhiễm các dòng sông. |
| * *He (*anh ấy*)* + *treats (*xử lý*)* * *Want to + Verb* nên động từ “*pollute*” sau "*to*" ở dạng nguyên mẫu "*pollute*" (làm ô nhiễm) * *home* *sewage*: nước thải gia đình --> *his home sewage* (nước thải gia đình của anh ấy) * *Why* (lí do, tại sao): dùng trong câu nghi vấn dạng *Wh*- * *want* *to* (muốn): động từ nguyên mẫu sau trợ động từ "*Does*" | | |
| **43** | **We protect the forests because they are the lungs of the Earth.**  *wiː prəˈtekt ðə ˈfɒrɪsts bɪˈkəz ðeɪ ɑː ðə lʌŋz əv ðɪ ɜːrθ.*  **- Why do you protect the forests ?**  *waɪ duː juː prəˈtekt ðə ˈfɒrɪsts*  **+ We protect the forests because they are the lungs of the Earth.** | Chúng ta bảo vệ những khu rừng bởi vì chúng là những lá phổi của Trái đất.  - Tại sao các bạn bảo vệ những khu rừng vậy?  + Chúng ta bảo vệ các khu rừng vì chúng là những lá phổi của Trái đất. |
| * *We* (chúng ta) + *protect* (bảo vệ) * *the forests* (những khu rừng): danh từ số nhiều làm đối từ * *because* (bởi vì): liên từ nối hai câu * *lung* (lá phổi) -> *lungs* (những lá phổi) * *Earth* (trái đất): danh từ * *they* (chúng): thay cho danh từ "*forests*" (những khu rừng) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **44** | **He wants to install solar panels because he wants to save natural resources.**  *hiː wɑnts tuː ɪnˈstɒːl ˈsəʊlər ˈpænlz bɪˈkəz hiː wɑnts tuː seɪv ˈnætʃərəl rɪˈzɔːrsɪz.*  **- Why does he want to install solar panels?**  *waɪ dʌz hiː wɑnt tuː ɪnˈstɒːl ˈsəʊlər ˈpænlz?*  **+ He wants to install solar panels because he wants to save natural resources.** | Anh ấy muốn lắp đặt các tấm pin mặt trời vì anh ấy muốn tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.  - Tại sao anh ấy muốn lắp đặt các tấm pin mặt trời?  + Anh ấy muốn lắp đặt các tấm pin mặt trời vì anh ấy muốn tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. |
| * *Want to + Verb*: Động từ sau "*to*" ở dạng nguyên mẫu "*install*" (lắp đặt) * *Solar* (thuộc mặt trời): tính từ * *panel* (tấm pin): danh từ * *Solar panels* (các tấm pin mặt trời): cụm danh từ làm đối từ * *save* (tiết kiệm): động từ * *natural* (thuộc thiên nhiên, thuộc tự nhiên): tính từ, *resource* (nguồn tài nguyên): danh từ   -->natural resources (nguồn tài nguyên thiên nhiên): cụm danh từ | | |
| **45** | **That company collects trash because it can recycle precious materials in the trash.**  *ðæt 'kʌmpənɪ kəˈlekts træʃ bɪˈkəz ɪt kən ˌriːˈsaɪk(ə)l ˈpreʃəs məˈtɪ(ə)rɪəlz ɪn ðə træʃ.*  **- Why does that company collect trash?**  *waɪ dʌz ðæt ˈkʌmpənɪ kəˈlekt træʃ?*  **+ That company collects trash because it can recycle precious materials in the trash.** | Công ty đó thu gom rác vì công ty đó có thể tái chế các chất liệu quý trong rác.  - Tại sao công ty đó lại thu gom rác?  + Công ty đó thu gom rác vì công ty đó có thể tái chế các chất liệu quý trong rác. |
| * *that company* (công ty đó): danh từ số ít làm chủ từ + *collects* (thu gom) * *Trash* (rác): danh từ làm đối từ * *can* + động từ nguyên mẫu không "*to*" * *recycle* (tái chế) * *precious* (quý), *material* (vật liệu, chất liệu)   --> *precious materials* (các chất liệu quý): cụm danh từ | | |
| **46** | **We do not wrap our products with many packages because we don’t want to produce much trash.**  *wiː duː nɑt ræp aʊr 'prɑˌdʌkts wɪð ˈmenɪ ˈpækɪdʒɪz bɪˈkəz wiː ˈdoʊnt wɑnt tuː prəˈduːs mʌtʃ træʃ.*  **- Why do you not wrap your products with many packages?**  *waɪ duː juː nɑt ræp jɔr 'prɑˌdʌkts wɪð ˈmenɪ ˈpækɪdʒɪz?*  **+ We do not wrap our products with many packages because we don’t want to produce much trash.** | Chúng tôi không gói sản phẩm của mình bằng nhiều lớp bao bì vì chúng tôi không muốn tạo ra quá nhiều rác.  - Tại sao các bạn không gói sản phẩm của các bạn bằng nhiều lớp bao bì?  + Chúng tôi không gói sản phẩm của mình bằng nhiều lớp bao bì vì chúng tôi không muốn tạo ra quá nhiều rác. |
| * *wrap* (gói): động từ nguyên mẫu vì sau trợ động từ "*Do*" * *your* (của bạn): tính từ sở hữu + *products* (những sản phẩm): danh từ   --> *your products* (nhữngsản phẩm của các bạn): danh từ này làm đối từ   * *want to* (muốn): động từ nguyên mẫu vì sau trợ động từ *"Do"* * *want to + Verb*: Động từ sau "*to"* ở dạng nguyên mẫu * *produce* (sản xuất): động từ nguyên mẫu vì đứng sau "*want to*" * *trash* (rác): danh từ này làm đối từ, dùng "*much*" (nhiều) vì “*trash”* là danh từ không đếm được | | |
| **CÂU MỆNH LỆNH, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ**   * **Cấu trúc 1: (Please) Động từ nguyên mẫu không "to" .... . - (Xin) Hãy ....** * **Cấu trúc 2: Do not + Động từ nguyên mẫu không "to".... . - Đừng ....** * **Cấu trúc 3: Let’s + Động từ nguyên mẫu không "to".... . - Chúng ta hãy....** | | |
| **47** | **Please reuse whatever you can.**  *ˈpliːz riːˈjuːz wɑtˈɛvə(r) juː kən.* | Xin hãy tái sử dụng bất cứ thứ gì bạn có thể. |
| * *Reuse* (tái sử dụng): động từ * *whatever* ( bất cứ thứ gì): chèn ever vào các từ wh- như là *how, what, where, when and who,* chúng sẽ thay đổi nghĩa nhằm nhấn mạnh ý * *whatever you can* (bất cứ thứ gì bạn có thể) | | |
| **48** | **Please treat wastewater effectively.**  *ˈpliːz triːt 'weɪstˌwɑtə(r) ɪˈfektɪvlɪ.* | Xin hãy xử lí nước thải một cách hiệu quả. |
| * *Please + Verb* hoặc *Verb + , please* : Câu mệnh lệnh * Câu mệnh lệnh, yêu cầu là dạng câu dùng để ra lệnh hay yêu cầu một cách lịch sự người khác làm hay không làm một việc gì đó. * *treat* (xử lý): dạng động từ nguyên mẫu trong câu mệnh lệnh * *Treat* + đối từ "*wastewater*" (nước thải) + trạng từ "*effectively*" (một cách hiệu quả) * *Please* đặt ở đầu câu nên không cần thêm dấu phẩy | | |
| **49** | **Please keep the environment clean.**  *ˈpliːz kiːp ðiː ɪnˈvaɪrənmənt kliːn.* | Xin hãy giữ môi trường sạch sẽ. |
| -*Please + Verb* hoặc *Verb + , please* : Câu mệnh lệnh   * Câu mệnh lệnh, yêu cầu là dạng câu dùng để ra lệnh hay yêu cầu một cách lịch sự người khác làm hay không làm một việc gì đó. * *Keep* (giữ): dạng nguyên mẫu trong câu mệnh lệnh * *Keep* + đối từ "*the enviroment*" (môi trường) + tính từ "*clean*" (sạch) * *Please* đặt ở cuối câu phải có thêm dấu phẩy | | |
| **50** | **Let's save the Earth together!**  *lɛts seɪv ðiː ɜ:rθ təˈɡeðər!* | Hãy cùng nhau cứu lấy Trái đất. |
| * *Let's + Verb* : hãy cùng nhau * *save (*cứu lấy): động từ nguyên mẫu | | |
| **51** | **Please stop wasting electricity.**  *ˈpliːz stɒp ˈweɪstɪŋ ɪˌlekˈtrɪsətɪ.* | Xin hãy ngừng lãng phí điện. |
| * *stop + Verb- ing* (ngừng làm việc gì đó lại) nên động từ "*waste*" thêm -ing thành "*wasting*" (lãng phí)   *--> stop wasting* (ngừng lãng phí)   * *electricity* (điện): danh từ làm đối từ | | |
| **52** | **Please stop using plastic bags.**  *ˈpliːz stɒp juːzɪŋ 'plæstɪk bæɡz.* | Xin hãy ngừng sử dụng túi ni lông. |
| * *stop + Verb- ing* (ngừng làm việc gì đó lại) nên động từ "*use*" thêm -ing thành "*using*" (sử dụng)   *--> stop using* (ngừng sử dụng)   * *plastic bags* (túi ni lông): danh từ làm đối từ | | |
| **53** | **Do not chop down trees for firewood.**  *duː nɑt tʃɑp daʊn triːz fɔ: 'faɪəwʊd.* | Đừng chặt cây để lấy củi. |
| * *Do not + Verb*: Câu mệnh lệnh đừng làm điều gì đó * *Chop something down* (chặt đốn) hoặc Chop down something: cụm động từ * *trees* (những cây): danh từ * *For +* danh từ *" firewood"* (củi) : cho mục đích, việc gì đấy | | |
| **54** | **Do not litter on the street.**  *duː nɒt ˈlɪtə(r) ɑn ðə striːt.* | Đừng xả rác xuống đường. |
| * *Do not + Verb +..., please*: Câu mệnh lệnh đừng làm điều gì đó   *--> litter* (xả rác) : động từ ở dạng nguyên mẫu không “*to*”   * *on the street:* trên đường phố | | |
| **55** | **Do not pollute the air.**  *duː nɒt pəˈluːt ðiː eə(r).* | Đừng làm ô nhiễm không khí. |
| * *Do not + Verb:* Câu mệnh lệnh, đừng làm gì đó   *--> pollute* ( làm ô nhiễm): Động từ nguyên mẫu không “*to*”   * *the air* ( không khí): Danh từ làm đối từ | | |
| **THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN**   * **Câu khẳng định: Chủ từ + am/ is/ are + Verb- ing** * **Câu phủ định: Chủ từ + am/ is/ are + not + Verb- ing** * **Nghi vấn: Am/ Is/ Are + Chủ từ + Verb-ing?** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **56** | **Now, they are collecting trash together on the beach.**  *naʊ, ðeɪ ɑ:r kəˈlektɪŋ træʃ təˈɡeðər ɑn ðə biːtʃ.*  **- Are they collecting trash together on the beach now?**  *ɑ: ðeɪ kəˈlektɪŋ træʃ təˈɡeðər ɑn ðə biːtʃ naʊ?*  **+ Yes, they are. They are collecting trash together on the beach now.**  *jes, ðeɪ ɑ:r. ðeɪ ɑ: kəˈlektɪŋ træʃ təˈɡeðər ɑn ðə*  *biːtʃ naʊ.*  **+ No, they aren’t. They are not collecting trash together on the beach now.**  *noʊ, ðeɪ ɑ:nt. ðeɪ ɑ:r nɑt kəˈlektɪŋ træʃ təˈɡeðər ɑn*  *ðə biːtʃ naʊ.* | Bây giờ, họ đang nhặt rác cùng nhau trên bãi biển.  - Có phải bây giờ họ đang nhặt rác cùng nhau trên bãi biển không?  + Vâng, họ có. Bây giờ họ đang nhặt rác cùng nhau trên bãi biển.  + Không, họ không có. Họ không đang nhặt rác cùng nhau trên bãi biển bây giờ. |
| * *Now* (bây giờ): trạng từ chỉ thời gian, diễn tả hành động đang diễn ra vào lúc nói.--> chia thì hiện tại tiếp diễn * *They + are + Verb - ING* nên động từ "*collect*" thêm -ing thành "*collecting*" (nhặt) * *together* (cùng nhau) trạng từ * *trash* (rác) danh từ làm đối từ * *on the beach* (trên bãi biển): cụm giới từ chỉ nơi chốn * *aren’t = are not* | | |
| **57** | **I am watering my plants.**  *aɪ æm ˈwɔːtə(r)ɪŋ maɪ plɑːnts.*  **- Are you watering your plants?**  *ɑr juː ˈwɔːtə(r)ɪŋ jɔr plɑːnts?*  **+ Yes, I am. I am watering my plants.**  *jes, aɪ æm. aɪ æm ˈwɔːtə(r)ɪŋ maɪ plɑːnts.*  **+ No, I am not. I am not watering my plants.**  *noʊ, aɪ æm nɑt. aɪ æm nɑt ˈwɔːtə(r)ɪŋ maɪ plɑːnts.* | Tôi đang tưới cây của tôi.  - Bạn có đang tưới cây không?  + Vâng, tôi có. Tôi đang tưới cây.  + Không, tôi không có. Tôi không đang tưới cây. |
| * *I + am + Verb - ING* nên động từ "*water*" thêm -ing thành "*watering*" (tưới) * *My plants* (những cái cây của tôi) danh từ làm đối từ. * *plant*: dùng để chỉ cây nói chung, thường là cây nhỏ, cây thân thảo | | |
| **58** | **We are installing solar panels on the roof now.**  *wiː ɑ: ɪnˈstɔːlɪŋ ˈsəʊlə ˈpænlz ɑn ðə ruːf naʊ.*  **- Are you installing solar panels on the roof now?**  *ɑ: juː ɪnˈstɔːlɪŋ ˈsəʊlə ˈpænlz ɑn ðə ruːf naʊ?*  **+ Yes, we are. We are installing solar panels on the roof now.**  *jes, wiː ɑ:. wiː ɑ: ɪnˈstɔːlɪŋ ˈsəʊlə ˈpænlz ɑn ðə ruːf naʊ.*  **+ No, we aren’t. We are not installing solar panels on the roof now.**  *noʊ, wiː ɑ:nt. wiː ɑ: nɑt ɪnˈstɔːlɪŋ ˈsəʊlə ˈpænlz ɑn ðə ruːf naʊ.* | Bây giờ, chúng tôi đang lắp những tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà.  - Bây giờ, các anh đang lắp những tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà phải không?  + Vâng, chúng tôi có. Bây giờ, chúng tôi đang lắp những tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà.  + Không, chúng tôi không có. Chúng tôi đang không lắp những tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà. |
| * *Now* (bây giờ): trạng từ chỉ thời gian, diễn tả hành động đang diễn ra vào lúc nói.--> chia thì hiện tại tiếp diễn. * *We + are + Verb - ING* nên động từ "*install*" thêm -ing thành "*installing*" (lắp đặt) * *solar panels* (các tấm năng lượng mặt trời): danh từ làm đối từ * *on the roof* (trên mái nhà): cụm giới từ chỉ nơi chốn | | |
| **59** | **He is planting trees in the garden.**  *hiː ɪz 'plɑ:ntɪŋ triːz ɪn ðə 'ɡɑ:rdn̩ .*  **- Is he planting trees in the garden?**  *ɪz hiː 'plɑ:ntɪŋ triːz ɪn ðə 'ɡɑ:rdn̩ ?*  **+ Yes, he is. He is planting trees in the garden.**  *jɛs, hiː ɪz. hiː ɪz 'plɑ:ntɪŋ triːz ɪn ðə 'ɡɑ:rdn̩ .*  **+ No, he isn’t. He is not planting trees in the garden.**  *noʊ, hiː ɪzn̩ t. hiː ɪz nɑt 'plɑ:ntɪŋ triːz ɪn ðə 'ɡɑ:rdn̩ .* | Anh ấy đang trồng cây ở trong vườn.  - Anh ấy có đang trồng cây ở trong vườn không?  + Vâng, anh ấy có. Anh ấy đang trồng cây trong vườn.  + Không, anh ấy không. Anh ấy đang không trồng cây trong vườn. |
| * *He + is + Verb - ING* nên động từ "*plant*" thêm -ing thành "*planting*" (trồng) * *Trees* (những cái cây): danh từ làm đối từ * *in the garden* (trong vườn): cụm giới từ chỉ nơi chốn | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60** | **He is fixing leaky faucets in the kitchen.**  *hiː ɪz 'fɪksɪŋ ˈliːkɪ ˈfɔːsɪts ɪn ðə ˈkɪtʃən.*  **- Is he fixing leaky faucets in the kitchen?**  *ɪz hiː 'fɪksɪŋ ˈliːkɪ ˈfɔːsɪts ɪn ðə ˈkɪtʃən?*  **+ Yes, he is. He is fixing leaky faucets in the kitchen.**  *jɛs, hiː ɪz. hiː ɪz 'fɪksɪŋ ˈliːkɪ ˈfɔːsɪts ɪn ðə ˈkɪtʃən.*  **+ No, he isn’t. He is not fixing leaky faucets in the kitchen.**  *noʊ, hiː ɪzn̩ t. hiː ɪz nɑt 'fɪksɪŋ ˈliːkɪ ˈfɔːsɪts ɪn ðə ˈkɪtʃən.* | Anh ấy đang sửa những vòi nước bị rỉ trong nhà bếp.  - Anh ấy có đang sửa những vòi nước bị rỉ trong nhà bếp không?  + Vâng, anh ấy có. Anh ấy đang sửa những vòi nước bị rỉ trong nhà bếp.  + Không, anh ấy không có. Anh ấy đang không sửa những vòi nước bị rỉ trong nhà bếp. |
| * *He + is + Verb - ING* nên động từ "*fix*" thêm -ing thành "*fixing*" (sửa) * *leaky* (bị rò rỉ): tính từ + *faucet* (vòi nước): danh từ   *--> Leaky faucets* (những vòi nước bị rò rỉ): cụm danh từ làm đối từ.   * *in the kitchen* (trong nhà bếp) cụm giới từ chỉ nơi chốn | | |
| **61** | **She is composting food waste in the back yard.**  *ʃiː ɪz ˈkɑmˌpoʊstɪŋ fuːd weɪst ɪn ðə bæk jɑːd.*  **- Is she composting food waste in the back yard?**  *ɪz ʃiː ˈkɑmˌpoʊstɪŋ fuːd weɪst ɪn ðə bæk jɑːd?*  **+ Yes, she is. She is composting food waste in the back yard.**  *jɛs, ʃiː ɪz. ʃiː ɪz ˈkɑmˌpoʊstɪŋ fuːd weɪst ɪn ðə bæk jɑːd*  **+ No, she isn't. She is not composting food waste in the back yard.**  *nəʊ, ʃiː ɪzn̩ t. ʃiː ɪz nɒt ˈkɑmˌpoʊstɪŋ fuːd weɪst ɪn ðə bæk jɑːd* | Cô ấy đang ủ phân bón từ thức ăn thừa ở sân sau.  - Cô ấy có đang ủ phân bón từ thức ăn thừa ở sân sau không?  + Vâng, cô ấy có. Cô ấy đang ủ phân bón từ thức ăn thừa ở sân sau.  + Không, cô ấy không có. Cô ấy đang không ủ phân bón từ thức ăn thừa ở sân sau. |
| * *She + is + Verb - ING* nên động từ "*compost*" thêm -ing thành "*composting*" (ủ phân bón) * *Food* (thức ăn): danh từ * *Waste* (đồ thừa): danh từ * *Food waste* (thức ăn thừa): cụm danh từ làm đối từ. Trong đó "*food*" là danh từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ *waste* * *in the back yard* (ở sân sau) cụm giới từ chỉ nơi chốn | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **62** | **They are buying recycled products at the trade fair.**  *ðeɪ ɑ: baɪɪŋ riːˈsaɪk(ə)ld 'prɑˌdʌkts ət ðə treɪd feə.*  **- Are they buying recycled products at the trade fair?**  *ɑ: ðeɪ baɪɪŋ riːˈsaɪk(ə)ld 'prɑˌdʌkts ət ðə treɪd feə?*  **+ Yes, they are. They are buying recycled products at the trade fair.**  *jes, ðeɪ ɑ:. ðeɪ ɑ: baɪɪŋ riːˈsaɪk(ə)ld 'prɑˌdʌkts ət ðə treɪd feə.*  **+ No, they aren’t. They are not buying recycled products at the trade fair.**  *noʊ, ðeɪ ɑrnt. ðeɪ ɑ: nɑt baɪɪŋ riːˈsaɪkəld 'prɑˌdʌkts ət ðə treɪd feə.* | Họ đang mua các sản phẩm tái chế ở hội chợ thương mại.  - Họ có đang mua các sản phẩm tái chế ở hội chợ thương mại không?  + Vâng, họ có. Họ đang mua sản phẩm tái chế ở hội chợ thương mại.  + Không, họ không có. Họ đang không mua sản phẩm tái chế ở hội chợ thương mại. |
| * *They + are + Verb - ING* nên động từ *"buy"* thêm -ing thành *"buying"* (mua) * *recycled* (được tái chế): tính từ * *product* (sản phẩm): danh từ * *recycled products* (các sản phẩm tái chế) cụm danh từ làm đối từ. Trong đó *"recycled"* là tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ *"products”* * *trade* (thương mại): danh từ * *fair* (hội chợ): danh từ * *at the trade fair* (tại hội chợ thương mại): cụm giới từ chỉ nơi chốn | | |
| **63** | **The salesman is giving the customers banana leaf packaging.**  *ðə 'seɪlzmən ɪz 'ɡɪvɪŋ ðə 'kʌstəməz bəˈnɑːnə liːf 'pækɪdʒɪŋ.*  **- Is the salesman giving the customers banana leaf packaging?**  *ɪz ðə 'seɪlzmən 'ɡɪvɪŋ ðə 'kʌstəməz bəˈnɑːnə liːf*  *'pækɪdʒɪŋ?*  **+ Yes, he is. He is giving the customers banana leaf packaging.**  *jes, hiː ɪz. hiː ɪz 'ɡɪvɪŋ ðə 'kʌstəməz bəˈnɑːnə liːf 'pækɪdʒɪŋ.*  **+ No, he isn’t. He is not giving the customers banana leaf packaging.**  *noʊ, hiː ɪzn̩ t. hiː ɪz nɑt 'ɡɪvɪŋ ðə 'kʌstəməz bəˈnɑːnə liːf*  *'pækɪdʒɪŋ.* | Chú bán hàng đang tặng cho các khách hàng bao bì bằng lá chuối.  - Chú bán hàng có đang tặng cho các khách hàng bao bì bằng lá chuối không?  + Vâng, chú ấy có. Chú ấy đang tặng cho các khách hàng bao bì bằng lá chuối.  + Không, chú ấy không có. Chú ấy không có đang tặng cho các khách hàng bao bì bằng lá chuối. |
| * *The salesman+ is + Verb - ING* nên động từ *"give"* thêm -*ing* thành *"giving"* (tặng) * *Give Somebody Something* (biếu tặng vật gì cho ai) * *the customers* (những khách hàng) * *banana* (chuối): danh từ - *leaf* (lá): danh từ - *packaging* (bao bì): danh từ   *-->banana leaf packaging* (bao bì lá chuối) | | |
| **64** | **They are collecting recyclable material from the shore.**  *ðeɪ ɑ: kəˈlɛktɪŋ riːˈsaɪkləbl məˈtɪriːəl frəm ðə ʃɔ:.*  **- Are they collecting recyclable material from the shore?**  *ɑ: ðeɪ kəˈlɛktɪŋ riːˈsaɪkləbl məˈtɪriːəl frəm ðə ʃɔ:?*  **+ Yes, they are. They are collecting recyclable material from the shore.**  *jɛs, ðeɪ ɑ:. ðeɪ ɑ: kəˈlɛktɪŋ riːˈsaɪkləbl məˈtɪriːəl frəm*  *ðə ʃɔ:.*  **+ No, They aren’t. They are not collecting recyclable material from the shore.**  *noʊ, ðeɪ ɑ:nt. ðeɪ ɑ: nɑt kəˈlɛktɪŋ riːˈsaɪkləbl məˈtɪriːəl*  *frəm ðə ʃɔ:* | Họ đang thu gom các nguyên vật liệu tái chế được trên bờ biển.  - Họ có đang thu gom các nguyên vật liệu tái chế được trên bờ biển không?  + Vâng, họ có. Họ đang thu gom các nguyên vật liệu tái chế được trên bờ biển.  + Không, họ không có. Họ đang không thu gom các nguyên vật liệu tái chế được trên bờ biển. |
| * *They + are + Verb - ING* nên động từ "*collect*" thêm -ing thành "*collecting*" (nhặt) * *recyclable material* (vật liệu có thể tái chế) cụm danh từ làm đối từ. Trong đó "*recyclable*" (có thể tái chế) là tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ *material* (vật liệu) * *from the shore* (bờ biển) cụm giới từ chỉ nơi chốn, *from* (từ), *shore* (bờ biển) | | |
| **65** | **We are sorting garbage together.**  *wiː ɑ: 'sɔ:tɪŋ 'ɡɑ:bɪdʒ təˈɡɛðər.*  **- Are we sorting garbage together?**  *ɑ: wiː 'sɔ:tɪŋ 'ɡɑ:bɪdʒ təˈɡɛðər?*  **+ Yes, we are. We are sorting garbage together.**  *jes, wiː ɑ:. wiː ɑ: 'sɔ:tɪŋ 'ɡɑ:bɪdʒ təˈɡɛðər.*  **+ No, we aren’t. We are not sorting garbage together.**  *nəʊ, wiː ɑ:nt. wiː ɑ:nt 'sɔ:tɪŋ 'ɡɑ:bɪdʒ təˈɡɛðər.* | Chúng ta đang phân loại rác cùng nhau.  - Chúng ta có đang phân loại rác cùng nhau không?  + Vâng, chúng ta có. Chúng ta đang phân loại rác cùng nhau.  + Không, chúng ta không có. Chúng ta đang không phân loại rác cùng nhau. |
| * *We + are + Verb - ING* nên động từ "*sort*" thêm *-ing* thành "*sorting*" (phân loại) * *together* (cùng nhau) trạng từ * *sort* (phân loại): động từ*, garbage* (rác): danh từ làm đối từ | | |
| **66** | **Six hundred students are planting ten thousand trees in the forest.**  *sɪks 'hʌndrəd ˈstuːdənts ɑ: ˈplæntɪŋ ten 'θaʊz(ə)nd triːz ɪn ðə*  *ˈfɒrɪst .*  **- Are six hundred students planting ten thousand trees in the forest?**  *ɑ: sɪks 'hʌndrəd ˈstuːdənts ˈplæntɪŋ ten 'θaʊz(ə)nd triːz ɪn ðə ˈfɒrɪst?*  **+ Yes, they are. They are planting ten thousand trees in the forest.**  *jes, ðeɪ ɑ: ðeɪ ɑ: ˈplæntɪŋ ten 'θaʊz(ə)nd triːz ɪn ðə ˈfɒrɪst.* | Sáu trăm học sinh đang trồng mười ngàn cây ở trong rừng.  - Có phải sáu trăm học sinh đang trồng mười ngàn cây ở trong rừng không?  + Vâng, họ có. Họ đang trồng mười ngàn cây ở trong rừng. |
| * *Six hundred students* (600 học sinh): chủ từ số nhiều + *are + Verb - ING* nên động từ "*plant*" thêm *-ing* thành "*planting*" (trồng) * *Ten thousand* : 10,000 nên "*tree*" (cây ) phải ở dạng số nhiều thêm "*s*" --> Ten thousand trees (10.000 cây) * *in the forest* ( trong khu rừng): cụm giới từ chỉ nơi chốn | | |
| **67** | **My brother is collecting plastic bags now.**  *maɪ 'brʌðə ɪz kəˈlektɪŋ 'plæstɪk bæɡz naʊ.*  **- Is your brother collecting plastic bags now?**  *ɪz jɔ r 'brʌðə kəˈlektɪŋ 'plæstɪk bæɡz naʊ?*  **+ Yes, he is. He is collecting plastic bags now.**  *jɛs, hiː ɪz. hiː ɪz kəˈlektɪŋ 'plæstɪk bæɡz naʊ.*  **+ No, he isn’t. He is not collecting plastic bags now.**  *nəʊ, hiː ɪzn̩ t. hiː ɪz nɑt kəˈlektɪŋ 'plæstɪk bæɡz naʊ.* | Bây giờ anh trai tôi đang thu gom các túi nhựa.  - Bây giờ anh trai bạn có đang thu gom các túi nhựa không?  + Vâng, anh ấy có. Anh ấy đang thu gom các túi nhựa.  + Không, anh ấy không có. Anh ấy đang không thu gom các túi nhựa. |
| * *Now* (bây giờ): trạng từ chỉ thời gian, diễn tả hành động đang diễn ra vào lúc nói.--> chia thì hiện tại tiếp diễn * *My brother + is + Verb - ING* nên động từ "*collect*" thêm -ing thành "*collecting*" (nhặt) * *plastic bags* (những cái túi nhựa) cụm danh từ làm đối từ. Trong đó "*plastic* " (bằng nhựa) là tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ "*bags*" (những cái túi). | | |
| **68** | **Ann is eating vegetarian food.**  *ˈæn ɪz 'iːtɪŋ ˌvedʒəˈterɪən fuːd.*  **- Is Ann eating vegetarian food?**  *ɪz æn 'iːtɪŋ ˌvedʒəˈterɪən fuːd?*  **+ Yes, she is. She is eating vegetarian food.**  *jes, ʃiː ɪz. ʃi ː ɪz 'iːtɪŋ ˌvedʒəˈterɪən fuːd.*  **+ No, she isn’t. she is not eating vegetarian food.**  *nəʊ, ʃiː ɪzn̩ t. ʃiː ɪz nɑt 'iːtɪŋ ˌvedʒəˈterɪən fuːd.* | Ann đang ăn đồ ăn chay.  - Có phải Ann đang ăn đồ ăn chay hay không?  + Vâng, cô ấy có. Cô ấy đang ăn đồ ăn chay.  + Không, cô ấy không có. Cô ấy đang không ăn đồ ăn chay. |
| * *Ann+ is + Verb - ING* nên động từ "*eat*" thêm -ing thành "*eating*" (ăn) * *vegetarian food* (đồ chay): cụm danh từ làm đối từ.   Trong đó "*vegetarian*" (chay) là tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ "*food*" (thức ăn) | | |
| **69** | **Our brethren are selling many organic products at the moment.**  *aʊr 'breðrən ɑ: 'selɪŋ 'menɪ ɔ:'ɡænɪk 'prɑˌdʌkts ət ðə 'moʊmənt.*  **- Are our brethren selling many organic products at the moment?**  *ɑ: aʊr 'breðrən 'selɪŋ 'menɪ ɔ:'ɡænɪk 'prɑˌdʌkts ət ðə 'moʊmənt?*  **+ Yes, they are. They are selling many organic products at the moment.**  *jɛs, ðeɪ ɑ:. ðeɪ ɑ: 'selɪŋ 'menɪ ɔ:'ɡænɪk 'prɑˌdʌkts*  *ət ðə 'moʊmənt.*  **+ No, they aren’t. They are not selling many organic products at the moment.**  *nəʊ, ðeɪ ɑ:nt. ðeɪ ɑ: nɑt 'selɪŋ 'menɪ ɔ: 'ɡænɪk*  *'prɑˌdʌkts ət ðə 'moʊmənt.* | Hiện tại, các huynh đệ của chúng ta đang bán nhiều sản phẩm hữu cơ.  - Hiện tại, có phải các huynh đệ của chúng ta đang bán nhiều sản phẩm hữu cơ không?  + Vâng, họ có. Hiện tại họ đang bán nhiều sản phẩm hữu cơ.  + Không, họ không có. Hiện tại họ đang không bán nhiều sản phẩm hữu cơ. |
| *- Our brethren + are + Verb - ING* nên động từ *"sell"* thêm -*ing* thành "*selling*" (bán)   * *many* (nhiều):lượng từ bất định + danh từ số nhiều * *many organic products* (nhiều sản phẩm hữu cơ) cụm danh từ làm đối từ.Trong đó "*organic*" (hữu cơ) là tính từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ "*products*" (nhiều sản phẩm) * *At the moment* (vào lúc này): trạng từ chỉ thời gian, diễn tả hành động đang diễn ra vào lúc nói.--> chia thì hiện tại tiếp diễn. | | |
| **70** | **The farmers are planting a lot of safe vegetables.**  *ðə ˈfɑ:məz ɑr ˈplɑːntɪŋ ə lɑt əv seɪf ˈvedʒtəbəlz.*  **- Are the farmers planting a lot of safe vegetables?**  *ɑ: ðə ˈfɑ:məz ˈplɑːntɪŋ ə lɑt əv seɪf ˈvedʒtəbəlz?*  **+ Yes, they are. They are planting a lot of safe vegetables.**  *jɛs, ðeɪ ɑ:. ðeɪ ɑ: ˈplɑːntɪŋ ə lɑt əv seɪf ˈvedʒtəbəlz.*  **+ No, they aren’t. They are not planting a lot of safe vegetables.**  *noʊ, ðeɪ ɑ:nt. ðeɪ ɑ: nɑt ˈplɑːntɪŋ ə lɑt əv seɪf*  *ˈvedʒtəbəlz.* | Những người nông dân đang trồng nhiều rau sạch.  - Có phải những người nông dân đang trồng nhiều rau sạch không?  + Vâng, họ có. Họ đang trồng nhiều rau sạch.  + Không, họ không có. Họ đang không trồng nhiều rau sạch. |
| * *Farmers + are + Verb - ING* nên động từ "*plant*" thêm -ing thành "*planting*" (trồng) * *a lot of* (lượng từ bất định) nhiều * *a lot of safe vegetables* (nhiều rau sạch): cụm danh từ làm đối từ, *safe* (sạch): tính từ, *vegetable* (rau): danh từ | | |