|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **500 CÂU TIẾNG ANH CĂN BẢN ĐỂ HỌC THUỘC LÒNG (PHẦN 6)** | | |
| **QUÁ KHỨ ĐƠN CỦA ĐỘNG TỪ THƯỜNG**   * **Thể khẳng định:**   Chủ từ + ***V2***/ ***V-ed***  ***V2:****là động từ quá khứ bất quy tắc,*  ***V-ed:****là động từ quá khứ có quy tắc, động từ thêm ed*   * **Thể phủ định:**   Chủ từ + **did not** + ***Verb***  Ở thể phủ định và nghi vấn thì mượn trợ động từ “did” (quá khứ của trợ động từ “do”)  Did not: có hình thức rút gọn là ***didn’t***   * **Thể nghi vấn:**   **Did** + Chủ từ + **Verb**?  **Cách dùng:**   * Diễn tả một hành động bắt đầu và kết thúc tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. | | |
| **1** | **My friend introduced me to this pagoda.**  *maɪ frɛnd ˌɪntrəˈduːst miː tuː ðɪs pəˈɡoʊdə.*   * **Did your friend introduce you to this pagoda?**   *dɪd jɔ:r frɛnd ˌɪntrəˈduːs juː tuː ðɪs pəˈɡoʊdə?*  **+ Yes, he/she did. My friend introduced** **me to this pagoda.**  *jɛs, hiː/ ʃiː dɪd. maɪ frɛnd ˌɪntrəˈduːst miː ðɪs pəˈɡoʊdə.*   * **Who introduced you to this pagoda?**   *huː ˌɪntrəˈduːst juː tuː ðɪs pəˈɡoʊdə?*  **+ My friend introduced me to this pagoda.** | Bạn của con đã giới thiệu cho con tới chùa này ạ.   * Bạn của huynh đệ đã giới thiệu huynh đệ tới chùa này đúng không ạ?   + Dạ vâng ạ. Bạn của con đã giới thiệu cho con tới chùa này ạ.   * Ai đã giới thiệu huynh đệ tới chùa?   + Bạn của con đã giới thiệu cho con tới chùa này ạ. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. * *introduced* (đã giới thiệu): quá khứ của động từ "*introduce*", động từ có quy tắc tận cùng là "*e*" nên chỉ thêm "*d*" * *introduce somebody to something*: giới thiệu ai đó tới cái gì * *this pagoda* (chùa này): cụm danh từ | | |
| **2** | **I attended the Commemoration of Buddha's Enlightenment Day last year.**  *aɪ əˈtɛndɪd ðə kəˌmɛmɚˈreɪʃən əv ˈbuːdəz ɪnˈlaɪtn̩mənt deɪ læst jɪr*  **- Did you attend any of the Commemorations of Buddha's Enlightenment Day in the past?**  *dɪd juː əˈtɛnd ˈɛnɪ əv ðə kəˌmɛmɚˈreɪʃənz əv ˈbuːdəz ɪnˈlaɪtn̩mənt deɪ ɪn ðə pæst?*  **+ Yes, I did. I attended the Commemoration of Buddha's** **Enlightenment D****ay last year.**  **+ No, I did not. I did not attend any Commemoration of Buddha's Enlightenment Day in the past** | Con đã tham dự Lễ Phật Thành Đạo năm rồi ạ.  - Huynh đệ đã từng tham dự Lễ Phật Thành Đạo ở các năm trước chưa ạ?  + Dạ, con có ạ. Con đã tham dự Lễ Phật Thành Đạo năm trước rồi ạ.  + Không, con không có ạ. Con đã chưa từng tham dự lễ Phật Thành Đạo nào trước kia ạ. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *attended* (đã tham dự): quá khứ của động từ "*attend*", động từ có quy tắc tận cùng là "*d*" nên thêm "*ed*" * *attend:* *th**am dự, có mặt* * commemoration (lễ tưởng niệm): danh từ * enlightenment (sự giác ngộ): danh từ * *The commemoration of Buddha's Enlightenment Day* (Lễ Phật Thành Đạo): cụm danh từ | | |
| **3** | **I was in the (Security / Environment / Guest welcoming / Guide / Food Preparation 1 / Food Preparation 2 / Canteen) *team*.**  *aɪ wəz ɪn ðə sɪˈkjʊrətɪ / ɪnˈvaɪrənmənt / ɡɛst ˈwɛlkəmɪŋ / ɡaɪd / fuːd ˌprɛpɚˈreɪʃən wʌn/ fuːd ˌprɛpɚˈreɪʃən tu: / kænˈtiːn* *tiːm.*  **- Which team did you join last year?**  *wɪtʃ tiːm dɪd juː dʒɔɪn læst jɪr?*  **+ I was in *the (Security / Environment / Guest welcoming / Guide / Food Preparation 1 / Food Preparation 2 / Canteen)* team.** | Con đã ở *ban* (Bảo vệ/ Môi trường/ Tri khách/ Hướng dẫn/ Hành đường 1/ Hành đường 2/ Căn tin) ạ.  - Năm trước huynh đệ tham gia vào ban nào?  + Con đã ở ban (Bảo vệ/ Môi trường/ Tri khách/ Hướng dẫn/ Hành đường 1/ Hành đường 2/ Căn tin) ạ. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *was* (đã ở): quá khứ của động từ "*to be*" * *the Security* *team (ban Bảo vệ); Environment team (ban Môi trường); Guest welcoming team (ban Tri khách); Guide team (ban Hướng dẫn); Food Preparation 1 (team ban Hành đường 1); Food Preparation 2 (team ban Hành đường 2);* *Canteen team (ban Căn tin* | | |
| **4** | **The renunciation rite touched my heart.**  *ðə rɪˌnʌnsiˈeɪʃən raɪt tʌʧt maɪ hɑ:rt.*  **- What did you remember the most about the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day?**  *wʌt dɪd juː rɪˈmɛmbər ðə moʊst əˈbaʊt ðə ˈpriviəs kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ?*  **+ The** **renunciation rite touched my heart** | Lễ Xuất gia đã chạm đến trái tim con.  -Huynh đệ đã nhớ nhất điều gì ở Lễ Phật Thành Đạo năm trước?  + Lễ Xuất gia đã chạm đến trái tim con. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. * *touched* (đã chạm): quá khứ của động từ "*touch*", động từ có quy tắc tận cùng là "*ch*" nên thêm "*ed*" * *my heart* (trái tim con): cụm danh từ | | |
| **5** | **Last year, more than thirty-five thousand people attended the commemoration of Buddha’s Enlightenment Day.**  *læst jɪr, mɔ:r ðæn ˈθɜ:rti-faɪv ˈθaʊzənd ˈpi:pəl əˈtɛndɪd ðə kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ.*   * **Did more than thirty-five thousand people attend the commemoration of Buddha’s Enlightenment Day last year?**   *dɪd mɔ:r ðæn ˈθɜ:rti-faɪv ˈθaʊzənd ˈpi:pəl əˈtɛnd ðə kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ læst jɪr?*  **+ Yes, more than thirty-five thousand people attended the commemoration of Buddha’s Enlightenment Day last year.**  *jɛs, mɔ:r ðæn ˈθɜ:rti-faɪv ˈθaʊzənd ˈpi:pəl əˈtɛndɪd ðə kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ læst jɪr.*   * **How many people attended the commemoration of Buddha’s Enlightenment Day last year?**   *haʊ ˈmɛni ˈpi:pəl əˈtɛnd*ɪ*d ðə kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ læst jɪr?*  **+ Last year, more than thirty-five thousand people attended the commemoration of Buddha’s Enlightenment Day.** | Năm trước, hơn 35 nghìn người đã tham dự Lễ Phật Thành Đạo.   * Có hơn 35 nghìn người đã tham dự Lễ Phật Thành Đạo vào năm trước phải không?   + Vâng, đã có hơn 35 nghìn người đã tham dự Lễ Phật Thành Đạo vào năm trước.   * Có bao nhiêu người đã tham dự Lễ Phật Thành Đạo vào năm trước?   + Năm trước, hơn 35 nghìn người đã tham dự Lễ Phật Thành Đạo. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *attended* (đã tham gia): quá khứ của động từ "*attend*", động từ có quy tắc tận cùng là "*d*" nên thêm "*ed*" * *attend something*: tham gia, tham dự sự kiện gì đó. * *The commemoration of Buddha's Enlightenment Day* (Lễ Phật Thành Đạo): cụm danh từ * *more than thirty-five thousand people* (hơn 35 nghìn người): cụm danh từ làm chủ từ | | |
| **6** | **In the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day, more than two thousand and five hundred students volunteered to support the event.**  *ɪn ðə ˈpriːviəs kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ, mɔːr ðæn tuː ˈθaʊzənd ænd faɪv ˈhʌndrəd ˈstu:dənts ˌvɑ:lənˈtɪrd tu: səˈpɔ:rt ði ɪˈvɛnt.*  **- Did more than two thousand and five hundred students volunteer to support the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day?**  *dɪd mɔ:r ðæn tu: ˈθaʊzənd ænd faɪv ˈhʌndrəd ˈstu:dənts ˌvɑ:lənˈtɪr tu: səˈpɔ:rt ðə ˈpri:viəs kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ?*  **+ Yes, more than two thousand and five hundred students volunteered to support the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day.**  *jɛs, mɔ:r ðæn tu: ˈθaʊzənd ænd faɪv ˈhʌndrəd ˈstu:dənts ˌvɑ:lənˈtɪr tu: səˈpɔ:rt ðə ˈpri:viəs kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ.*  **- How many students volunteered to support the**  **previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day?**  *haʊ ˈmɛni ˈstu:dənts ˌvɑ:lənˈtɪrd tu: səˈpɔ:rt ðə ˈpri:viəs kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ?*  **+ In the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day, more than two thousand and five hundred students volunteered to support the event.** | Vào Lễ Phật Thành Đạo năm trước, hơn 2500 sinh viên đã tình nguyện hỗ trợ cho sự kiện.  - Có phải hơn 2500 sinh viên đã tình nguyện hỗ trợ cho Lễ Phật Thành Đạo năm trước không?  + Vâng, hơn 2500 sinh viên đã tình nguyện hỗ trợ cho Lễ Phật Thành Đạo năm trước.  - Có bao nhiêu sinh viên đã tình nguyện hỗ trợ cho Lễ Phật Thành Đạo năm trước? |
| + Vào Lễ Phật Thành Đạo năm trước, hơn 2500 sinh viên đã tình nguyện hỗ trợ cho sự kiện. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *volunteered* (đã tình nguyện): quá khứ của động từ "*volunteer*", động từ có quy tắc tận cùng là "*r*" nên thêm "*ed*" * *volunteer to do something:* tình nguyện làm gì * *previous* (trước): tính từ * *The commemoration of Buddha's Enlightenment Day* (Lễ Phật Thành Đạo): cụm danh từ * *more than two thousand and five hundred students* (hơn 2500 sinh viên): chủ từ | | |
| **7** | **Mara used violence, beauty, fame and power to prevent the Buddha from attaining enlightenment.**  *ˈmɑrə ju:st ˈvaɪələns, ˈbju:ti, feɪm ænd ˈpaʊər tu: prɪˈvɛnt ðə ˈbudə frʌm əˈteɪnɪŋ ɪnˈlaɪtənmənt.*  **- What did Mara do to prevent the Buddha from attaining enlightenment?**  *wʌt dɪd ˈmɑrə du: tu: prɪˈvɛnt ðə ˈbudə frʌm əˈteɪnɪŋ ɪnˈlaɪtənmənt?*  **+ Mara used violence, beauty, fame and power to prevent the Buddha from attaining enlightenment.** | Ma Vương đã dùng vũ lực, sắc dục, danh vọng và sức mạnh để ngăn cản Đức Phật đạt được giác ngộ.  - Ma Vương đã làm gì để ngăn cản Đức Phật đạt được giác ngộ?  + Ma Vương đã dùng vũ lực, sắc dục, danh vọng và sức mạnh để ngăn cản Đức Phật đạt được giác ngộ. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *used* (đã dùng): quá khứ của động từ "*use*", động từ có quy tắc tận cùng là "*e*" nên chỉ thêm "*d*" * *use something to do something*: dùng cái gì đó để làm gì đó * *prevent somebody/something from doing something*: ngăn cản ai/ cái gì làm gì đó * *Mara* (Ma Vương): chủ từ * *violence, beauty, fame and power* (vũ lực, sắc dục, danh vọng và sức mạnh): đối từ * *attain englightment* (đạt được giác ngộ) | | |
| **8** | **The Buddha eliminated His ego to attain absolute enlightenment.**  *ðə ˈbudə ɪˈlɪməˌneɪtəd hɪz ˈi:goʊ tu: əˈteɪn ˈæbsəˌlut ɪnˈlaɪtənmənt.*  **- What did the Buddha eliminate to attain absolute enlightenment?**  *wʌt dɪd ðə ˈbudə ɪˈlɪməˌneɪt tu: əˈteɪn ˈæbsəˌlut ɪnˈlaɪtənmənt?*  **+ The Buddha eliminated His ego to attain absolute enlightenment** | Đức Phật đã phá được chấp ngã để đạt được giác ngộ hoàn toàn.  - Đức Phật đã phá được cái gì để đạt được giác ngộ hoàn toàn?  + Đức Phật đã phá được chấp ngã để đạt được giác ngộ hoàn toàn. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *eliminated* (đã loại trừ): quá khứ của động từ "*eliminate*", động từ có quy tắc tận cùng là "*e*" nên chỉ thêm "*d*" * *eliminate something from something:* loại bỏ, phá hủy cái gì từ cái gì * *ego* (chấp ngã): đối từ * *attain* (đạt được): động từ * *absolute* (tuyệt đối, hoàn toàn): tính từ * *attain absolute englightment* (đạt được giác ngộ hoàn toàn) | | |
| **9** | **Sakya Muni Buddha attained enlightenment under the Bodhi tree in Uruvela when He was 35 years old.**  *Sakya Muni ˈbudə əˈteɪnd ɪnˈlaɪtənmənt ˈʌndər ðə Bodhi tri: ɪn Uruvela wɛn hi wɑ:z ˈθɜːrti faɪv jɪrz oʊld.*  **- When and where did Sakya Muni Buddha attain enlightenment?**  *wɛn ænd wɛr dɪd Sakya Muni ˈbudə əˈteɪn ɪnˈlaɪtənmənt?*  **+ Sakya Muni Buddha attained enlightenment under the Bodhi tree in Uruvela when He was 35 years old.** | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo dưới cội cây bồ đề ở vùng Uruvela khi Người 35 tuổi.  - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo khi nào và ở đâu?  +Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo dưới cội cây bồ đề ở vùng Uruvela khi Người 35 tuổi. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *attained* (đã đạt được): quá khứ của động từ *"attain*", động từ có quy tắc tận cùng là "*n*" nên thêm "*ed*" * *enlightenment* (giác ngộ): đối từ * *the Bodhi tree* (cây Bồ Đề): cụm danh từ | | |
| **10** | **The Buddha meditated sedentarily throughout** **forty-nine days and nights under the Bodhi tree before attaining enlightenment.**  *ðə ˈbudə ˈmɛdəˌteɪtɪd ˈsɛdənˌtɛrɪli θru:ˈaʊt ˈfɔ:rti-naɪn deɪz ænd naɪts ˈʌndər ðə Bodhi tri: bɪˈfɔ:r əˈteɪnɪŋ ɪnˈlaɪtənmənt.*  **- Where did the Buddha meditate sedentarily throughout forty-nine days and nights before attaining enlightenment?**  *wɛr dɪd ðə ˈbudə ˈmɛdɪˌteɪt ˈsɛdənˌtɛrɪli θru:ˈaʊt ˈfɔ:rti-naɪn deɪz ænd naɪts bɪˈfɔ:r əˈteɪnɪŋ ɪnˈlaɪtənmənt?*  **+ The Buddha meditated sedentarily throughout forty-nine days and nights under the Bodhi tree before attaining enlightenment.** | Đức Phật đã ngồi thiền suốt 49 ngày đêm dưới cội cây bồ đề trước khi thành đạo.  - Đức Phật đã ngồi thiền suốt 49 ngày đêm ở đâu trước khi thành đạo?  + Đức Phật đã ngồi thiền suốt 49 ngày đêm dưới cội cây bồ đề trước khi thành đạo. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *meditated* (đã ngồi thiền): quá khứ của động từ "*meditate*", động từ có quy tắc tận cùng là "e" nên chỉ thêm "*d*" * *before + Verb-ing*: trước khi làm gì đó * *forty-nine days and nights* (49 ngày đêm): cụm danh từ * *meditate sedentarily* (ngồi thiền): cụm động từ * *the Bodhi tree* (cây Bồ Đề): cụm danh từ   *-* *attain enlightenment* (đạt được giác ngộ/ thành đạo) | | |
| **11** | **Sakya Muni Buddha practised sedentary meditation to attain absolute enlightenment.**  *Sakya Muni ˈbudə ˈpræktɪst ˈsɛdənˌtɛri ˌmɛdəˈteɪʃən tu: əˈteɪn ˈæbsəˌlut ɪnˈlaɪtənmənt.*  **- Which method did Sakya Muni Buddha practise to attain absolute enlightenment?**  *wɪʧ ˈmeθəd dɪd Sakya Muni ˈbudə ˈpræktɪs tu: əˈteɪn ˈæbsəˌlut ɪnˈlaɪtənmənt?*  **+ Sakya Muni Buddha practised sedentary meditation to attain absolute enlightenment.** | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thực hành thiền định để đạt được giác ngộ hoàn toàn.  - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thực hành phương pháp nào để đạt được giác ngộ hoàn toàn?  + Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thực hành thiền định để đạt được giác ngộ hoàn toàn. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *practised* (đã thực hành): quá khứ của động từ "*practise*", động từ có quy tắc tận cùng là "*e*" nên chỉ thêm "*d*" * *sedentary (ngồi): tính từ, s**edentary meditation* (thiền định trong tư thế ngồi): đối từ * *attain absolute englightment* (đạt được giác ngộ hoàn toàn) | | |
| **12** | **The commemoration of Buddha's Enlightenment Day was so sacred and moved** **me to tears.**  *ðə kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ wɑ:z soʊ ˈseɪkrɪd ænd mu:vd mi: tu: terz.*  **- What did you think about the commemoration of Buddha's Enlightenment Day last year?**  *wʌt dɪd ju: θɪŋk əˈbaʊt ðə kəˌmɛməˈreɪʃən ʌv ˈbudəz ɪnˈlaɪtənmənt deɪ læst jɪr?*  **+ The commemoration of Buddha's Enlightenment Day was so sacred and moved me to tears.** | Lễ Phật Thành Đạo đã rất thiêng liêng và làm con xúc động đến rơi nước mắt.  - Huynh đệ nghĩ gì khi tham gia Lễ Phật Thành Đạo năm trước?  +Lễ Phật Thành Đạo đã rất thiêng liêng và làm con xúc động đến rơi nước mắt. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *was* (là): quá khứ của động từ *"to be"* * *sacred (thiêng liêng): tính từ* * *move (làm xúc động): ngoại động từ.* * *moved someone to tears* (đã làm ai xúc động đến rơi nước mắt) | | |
| **13** | **Our Master wrote various books about Buddha's doctrines, music, English, martial arts, medicine, etc.**  *aʊr ˈmæstər roʊt ˈveriəs bʊks əˈbaʊt ˈbudəz ˈdɑ:ktrɪnz, ˈmju:zɪk, ˈɪŋglɪʃ, ˈmɑ:rʃəl ɑ:rts, ˈmedɪsən, ˌetˈsetərə.*  **- What did your Master write book about?**  *wʌt dɪd jʊr ˈmæstər raɪt bʊk əˈbaʊt?*  **+ Our Master wrote various books about Buddha's doctrines, music, English, martial arts, medicine, etc.** | Sư Phụ của chúng con đã viết rất nhiều sách về Phật Pháp, âm nhạc, tiếng Anh, võ thuật, y học, ...  - Sư Phụ của các bạn đã viết sách về điều gì?  + Sư Phụ của chúng con đã viết rất nhiều sách về Phật Pháp, âm nhạc, tiếng Anh, võ thuật, y học, ... |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *wrote* (đã viết): quá khứ của động từ "write", động từ bất quy tắc * *Buddha's doctrines, music, English, martial arts, medicine, etc* ... sách về Phật Pháp, âm nhạc, tiếng Anh, võ thuật, y học, ... | | |
| **14** | **Our Master founded** **Phat Quang** **Quyen school in 1992.**  *aʊr ˈmæstər ˈfaʊndəd* *Phat Quang* *Quyen sku:l ɪn naɪnˈtiːnˈnaɪnti.*   * **Who founded Phat Quang Quyen school?**   *hu: ˈfaʊndəd Phat Quang Quyen sku:l?*  **+ Our Master founded Phat Quang Quyen school in 1992.**   * **When did your Master found Phat Quang Quyen school?**   *wɛn dɪd jʊr ˈmæstər faʊnd Phat Quang Quyen sku:l?*  **+ Our Master founded Phat Quang Quyen school in 1992.** | Sư Phụ của chúng con đã sáng lập ra môn phái Phật Quang Quyền năm 1992.   * Ai là người sáng lập ra môn phái Phật Quang Quyền?   + Sư Phụ của chúng con đã sáng lập ra môn phái Phật Quang Quyền năm 1992.   * Sư Phụ của bạn đã thành lập môn phái Phật Quang Quyền khi nào?   + Sư Phụ của chúng con đã sáng lập ra môn phái Phật Quang Quyền năm 1992. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. * *founded* (đã sáng lập): quá khứ của động từ "*found*", động từ có quy tắc tận cùng là "d" nên thêm "ed" * *school* (môn phái): danh từ | | |
| **15** | **Most Venerable Tep Vong, the Great Supreme Patriarch of Cambodia was the special guest in the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day.**  *moʊst ˈvɛnɚrəbəl Tep Vong, ðə ɡreɪt səˈpriːm ˈpeɪtriːˌɑrk əv kæmˈboʊdiːə wəz ðə ˈspɛʃəl ɡɛst ɪn ðə ˈpriːviːəs kəˌmɛmɚˈreɪʃən əv ˈbuːdəz ɪnˈlaɪtn̩mənt deɪ.*  **- Who was the special guest in the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day?**  *huː wəz ðə ˈspɛʃəl ɡɛst ɪn ðə ˈpriːviːəs kəˌmɛmɚˈreɪʃən əv ˈbuːdəz ɪnˈlaɪtn̩mənt deɪ?*  **+ Most Venerable Tep Vong, the Great Supreme Patriarch of Cambodia was the special guest in the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day.** | Ngài Tép Vong đáng kính, Đức Đại Tăng Thống của Vương Quốc Campuchia là khách mời đặc biệt vào Lễ Phật Thành Đạo năm trước.  - Ai đã là vị khách mời đặc biệt vào Lễ Phật Thành Đạo năm trước?  + Ngài Tép Vong đáng kính, Đức Đại Tăng Thống của Vương Quốc Campuchia là khách mời đặc biệt vào Lễ Phật Thành Đạo năm trước. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. * *was* (đã là): quá khứ của động từ "*tobe*" * *the Great Supreme Patriarch of Cambodia* (Đức Đại Tăng Thống của Vương Quốc Campuchia): chủ từ * *Special* (đặc biệt): tính từ; *guest* (khách mời): danh từ --> *the special guest* (khách mời đặc biệt): cụm danh từ * *previous* (trước): tính từ * *the previous commemoration of Buddha's Enlightenment Day* (Lễ Phật Thành Đạo năm trước): cụm danh từ | | |
| **16** | **Those ten brethren helped each other distribute the food portions.**  *ðoʊz tɛn ˈbrɛðrən hɛlpt iːtʃ ˈʌðɚ dɪˈstrɪbjuːt ðə fuːd ˈpɔrʃənz.*  **- Did those ten brethren help each other distribute the food portions?**  *dɪd ðoʊz tɛn ˈbrɛðrən hɛlp iːtʃ ˈʌðɚ dɪˈstrɪbjuːt ðə fuːd ˈpɔrʃənz?*  **+ Yes, they did.** | 10 huynh đệ đó đã hỗ trợ lẫn nhau để đi phát cơm.  - 10 huynh đệ đó đã hỗ trợ lẫn nhau để đi phát cơm phải không?  + Dạ, vâng ạ. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. * *helped* (đã hỗ trợ): quá khứ của động từ "*help*", động từ có quy tắc tận cùng là "*p*" nên thêm "*ed*" * *Help sb (to) do sth*: hỗ trợ ai đó cái gì * *Distribute (phát): động từ*   *- food portions (suất ăn): danh từ*  *-> distribute food distributes (phát suất ăn, phát cơm)* | | |
| **17** | **I gave him a portion and then he gave it to another one.**  *aɪ ɡeɪv hɪm ə ˈpɔrʃən ənd ðɛn hiː ɡeɪv ɪt tuː əˈnʌðɚ wʌn.*  **- What did he do?**  *wɑt dɪd hiː duː?*  **+ I gave him a portion and then he gave it to another one.** | Tôi đã tặng anh ấy 1 phần ăn và anh ấy đã tặng một người khác.  - Anh ấy đã làm gì vậy?  + Tôi đã tặng anh ấy 1 phần ăn và anh ấy đã tặng một người khác. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. * *gave* (đã tặng): quá khứ của động từ "*give*", động từ bất quy tắc *(Give - Gave - Given*) * *Give somebody something: tặng ai vật gì / Give something to somebody:* tặng vật gì cho ai * *portion* (suất ăn): danh từ | | |
| **18** | **She gave up her seat for another one.**  *ʃiː ɡeɪv ʌp hɝ siːt fɔr əˈnʌðɚ wʌn.*  **- What did she give up for another one?**  *wɑt dɪd ʃiː ɡɪv ʌp fɔr əˈnʌðɚ wʌn?*  **+ She gave up her seat for another one.** | Cô ấy đã nhường chỗ ngồi của cô ấy cho một người khác.  - Cô ấy đã nhường cái gì cho người khác vậy?  + Cô ấy đã nhường chỗ ngồi của cô ấy cho một người khác. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. * *gave up* (đã nhường): quá khứ của động từ "*give up"*, động từ bất quy tắc * *give up something to somebody:* nhường cái gì cho ai * *seat* (chỗ ngồi): danh từ * *another one* (một người khác) | | |
| **19** | **Did your community have a place to take a rest?**  *dɪd jɔː kəˈmjuːnɪti hæv ə pleɪs tuː teɪk ə rɛst?*  **- Yes, we did.**  *jɛs, wiː dɪd.* | Đạo tràng của huynh đệ đã có chỗ nghỉ chưa?  - Dạ, chúng em đã có rồi ạ. |
| * *Did:* trợ động từ ở thì quá khứ đơn dùng trong câu phủ định và câu hỏi với chủ từ là *your community* * *Have*: động từ nguyên mẫu không "*to*" là "*have*" (có) * *A place* (chỗ): danh từ * *take a rest* (nghỉ ngơi) | | |
| **20** | **I started to learn 500 basic English sentences two months ago.**  *aɪ ˈstɑrtəd tuː lɝn faɪv ˈhʌndrəd ˈbeɪsɪk ˈɪŋɡlɪʃ ˈsɛntn̩səz tuː mʌnθs əˈɡoʊ.*  **- When did you start to learn 500 basic English sentences?**  *wɛn dɪd juː stɑrt tuː lɝn faɪv ˈhʌndrəd ˈbeɪsɪk ˈɪŋɡlɪʃ ˈsɛntn̩səz?*  **+ I started to learn 500 basic English sentences two months ago.** | Con đã bắt đầu học 500 câu tiếng Anh căn bản từ 2 tháng trước.  - Huynh đệ đã bắt đầu học 500 câu tiếng Anh căn bản từ khi nào ạ?  + Con bắt đầu học học 500 câu tiếng Anh căn bản từ 2 tháng trước. |
| * Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và hết thúc trong quá khứ. * *started* (đã bắt đầu): quá khứ của động từ "*start*", động từ có quy tắc tận cùng là "*t*" nên thêm "ed" * *start doing something*: bắt đầu làm gì đó * *500 basic English sentences* (500 câu tiếng Anh căn bản): đối từ | | |
| **21** | **We prepared about** **ten thousand rice portions.**  *wiː prɪˈpeəd əˈbaʊt tɛn ˈθaʊzənd raɪs ˈpɔːʃənz.*  **- How many rice portions did you prepare?**  *haʊ ˈmɛni raɪs ˈpɔːʃənz dɪd juː prɪˈpeə?*  **+ We prepared about ten thousand rice portions.** | Chúng con đã chuẩn bị khoảng 10000 suất cơm rồi.  - Huynh đệ đã chuẩn bị bao nhiêu suất cơm rồi?  + Chúng con đã chuẩn bị khoảng 10000 suất cơm rồi. |
| -Câu này dùng thì quá khứ vì hành động hiểu ngầm đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.   * *prepared* (đã chuẩn bị): quá khứ của động từ "*prepare*", động từ có quy tắc tận cùng là "*e*" nên chỉ thêm "*d*"   *rice portions* (suất cơm): đối từ | | |
| **THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN**  **\*** Câu khẳng định**: Chủ từ + will + Verb**  **\*** Câu phủ định: **Chủ từ + will not + Verb**  **\*** Câu nghi vấn: **Will + Chủ từ + Verb?**   * **Cách dùng:**   + Diễn đạt hành động trong tương lai. (quyết định ngay lúc nói)  + Đôi khi hàm ý chỉ sự tiên đoán, đề nghị, hứa hẹn.  + Yêu cầu ai làm gì đó (Will you …?) | | |
| **22** | **All the Buddhists will get up at 3:00 a.m tomorrow.**  *ɔːl ðə ˈbʊdɪsts wɪl gɛt ʌp æt θriː eɪ.em təˈmɒrəʊ.*  **- What time will the Buddhists get up tomorrow?**  *wɒt taɪm wɪl ðə ˈbʊdɪsts gɛt ʌp təˈmɒrəʊ?*  **+ All the Buddhists will get up at 3:00 a.m tomorrow.** | Ngày mai tất cả quý Phật tử sẽ thức dậy lúc 3h sáng.  - Ngày mai quý Phật tử sẽ thức dậy lúc mấy giờ?  + Ngày mai tất cả quý Phật tử sẽ thức dậy lúc 3h sáng. |
| * *tomorrow* (ngày mai): trạng từ chỉ thời gian, dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn. Will + verb * *get* *up (thức dậy):* động từ nguyên mẫu không "*to*" | | |
| **23** | **We will pack these rice portions behind the dining room .**  *wiː wɪl pæk ðiːz raɪs ˈpɔːʃənz bɪˈhaɪnd ðə ˈdaɪnɪŋ ruːm.*  **- Where will we pack these rice portions?**  *weə wɪl wiː pæk ðiːz raɪs ˈpɔːʃənz?*  **+ We will pack these rice portions behind the dining room.** | Chúng ta sẽ đóng những suất cơm này phía sau trai đường.  - Chúng ta sẽ đóng cơm hộp ở đâu?  + Chúng ta sẽ đóng cơm hộp phía sau trai đường |
| * Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + verb* * *Pack* (đóng gói): động từ nguyên mẫu không "*to*" * *these rice portions* (những suất cơm này): đối từ * *the dining room* (trai đường) * *behind the dining room* (phía sau trai đường): cụm giới từ chỉ nơi chốn | | |
| **24** | **We will gather together at 7 o'clock.**  *wiː wɪl ˈgæðə təˈgɛðər æt ˈsevn əˈklɒk.*  **- What time will we gather together?**  *wɒt taɪm wɪl wiː ˈgæðə təˈgɛðə?*  **+ We will gather together at 7 o'clock.** | Chúng ta sẽ tập trung lúc 7h.  - Chúng ta sẽ tập trung lúc mấy giờ?  + Chúng ta sẽ tập trung lúc 7h. |
| * Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + verb* * *Gather* (tập trung): động từ nguyên mẫu không "*to*" * *at 7 o'clock* (lúc 7 giờ): trạng từ chỉ thời gian | | |
| **25** | **Our Master will preach a sermon for students at 7:30 p.m.**  *ˈaʊə ˈmɑːstə wɪl priːʧ ə ˈsɜːmən fɔː ˈstjuːdənts æt 'sevn ˈθɜːrti piː.ɛm.*  **- When will our Master preach a sermon for students?**  *wɛn wɪl ˈaʊə ˈmɑːstə priːʧ ə ˈsɜːmən fɔː ˈstjuːdənts?*  **+ Our Master will preach a sermon for students at 7:30 p.m.** | Sư Phụ sẽ giảng Pháp cho sinh viên lúc 19h30.  - Khi nào Sư Phụ sẽ giảng Pháp cho sinh viên?  + Sư Phụ sẽ giảng Pháp cho sinh viên lúc 7:30 tối. |
| - Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + verb*  *- preach* (thuyết giảng): động từ nguyên mẫu không "*to*"  - *a sermon* (pháp thoại): danh từ | | |
| **26** | **We will stand in two lines to welcome the guests.**  *wiː wɪl stænd ɪn tuː laɪnz tuː ˈwɛlkəm ðə gɛsts.*  **- We will stand in how many lines to welcome the guests?**  *wiː wɪl stænd ɪn haʊ ˈmɛni laɪnz tuː ˈwɛlkəm ðə gɛsts?*  **+ We will stand in two lines to welcome the guests.** | Chúng ta sẽ xếp thành 2 hàng để đón khách.  - Chúng ta sẽ xếp thành mấy hàng để đón khách?  + Chúng ta sẽ xếp thành 2 hàng để đón khách. |
| * Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + verb* * *stand* (xếp): động từ nguyên mẫu không "*to*" * *these rice portions* (những suất cơm này): đối từ | | |
| **27** | **We will place our hands together, sincerely smile when our guests are coming.**  *wiː wɪl pleɪs ˈaʊə hændz təˈgɛðə, sɪnˈsɪəli smaɪl wɛn ˈaʊə gɛsts ɑː ˈkʌmɪŋ.*  **- What will we do when our guests are coming?**  *wɒt wɪl wiː duː wɛn ˈaʊə gɛsts ɑː ˈkʌmɪŋ?*  **+ We will place our hand together, sincerely smile when our guests are coming.** | Chúng ta sẽ chắp tay xá chào, nở nụ cười chân thành khi khách đến.  - Khi gặp khách đến chúng ta sẽ làm gì?  + Chúng ta sẽ chắp tay xá chào, nở nụ cười chân thành khi khách đến. |
| * Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + verb* * *place* (để, đặt): động từ nguyên mẫu không "*to*" * smile (cười): động từ nguyên mẫu không "*to*" * *place hands together* (chắp tay xá chào), *sincerely smile* (nở cụ cười chân thành) * *guests* (những vị khách): danh từ | | |
| **28** | **We will set the dining table at 8 a.m.**  *wiː wɪl sɛt ðə ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl æt eɪt eɪ.ɛm.*  **- What time we will set the dining table tomorrow morning?**  *wɒt taɪm wiː wɪl sɛt ðə ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ?*  **+ We will set the dining table at 8 a.m.** | Chúng ta sẽ chuẩn bị bàn ăn/ hành đường lúc 8h sáng.  - Mấy giờ sáng mai chúng ta sẽ chuẩn bị bàn ăn/ hành đường?  + Chúng ta sẽ chuẩn bị bàn ăn/ hành đường lúc 8h sáng. |
| * Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + verb* * *set* (sắp, bày): động từ nguyên mẫu không "*to*" * *the dining table* (bàn ăn): đối từ * *set the dinning table* (chuẩn bị bàn ăn/ hành đường) * *at 8 a.m* (lúc 8 giờ sáng): trạng từ chỉ thời gian | | |
| **29** | **This morning, we will prepare tofu with tomato sauce, sautéed water spinach with garlic, and fried potato chips.**  *ðɪs ˈmɔːnɪŋ, wiː wɪl prɪˈpeə ˈtəʊfuː wɪð təˈmɑːtəʊ sɔːs, sautéed ˈwɔːtə ˈspɪnɪʤ wɪð ˈgɑːlɪk, ænd fraɪd pəˈteɪtəʊ ʧɪps.*  **- What dishes will we prepare this morning?**  *wɒt ˈdɪʃɪz wɪl wiː prɪˈpeə ðɪs ˈmɔːnɪŋ?*  **+** **This morning, we will prepare tofu with tomato sauce, sautéed water spinach with garlic, and fried potato chips.** | Sáng nay chúng ta sẽ chuẩn bị các món đậu hủ sốt cà chua, rau muống xào tỏi, khoai tây chiên.  - Sáng nay sẽ hành đường những món gì?  + Sáng nay chúng ta sẽ chuẩn bị các món đậu hủ sốt cà chua, rau muống xào tỏi, và khoai tây chiên. |
| * *This morning* (sáng nay): trạng từ chỉ thời gian, tùy theo ngữ cảnh khi nói dùng quá khứ đơn khi sự việc đã qua, dùng thì tương lai đơn khi việc chưa đến. * *Trong câu này muốn nói thì tương lai, “*will + Verb” * *prepare* (chuẩn bị): động từ nguyên mẫu không "*to*" * *Tofu with tomato sauce, sautéed water spinach with garlic, and fried potato chips*   (món đậu hủ sốt cà chua, rau muống xào tỏi, và khoai tây chiên) | | |
| **30** | **The Devotion to the Triple Gems ceremony will start at 12 p.m.**  *ðə dɪˈvəʊʃən tuː ðə ˈtrɪpl ʤɛmz ˈsɛrɪməni wɪl stɑːt æt twelv piː.ɛm.*  **- What time does the Devotion to the Triple Gems ceremony start?**  *wɒt taɪm dʌz ðə dɪˈvəʊʃən tuː ðə ˈtrɪpl ʤɛmz ˈsɛrɪməni stɑːt?*  **+ The Devotion to the Triple Gems ceremony will start at 12 p.m.** | Lễ Quy Y Tam Bảo sẽ bắt đầu vào lúc 12h trưa.  - Lễ quy y Tam Bảo bắt đầu lúc mấy giờ?  + Lễ Quy Y Tam Bảo sẽ bắt đầu vào lúc 12h trưa. |
| * Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + Verb* * *The Devotion to the Triple Gems ceremony* (Lễ Quy Y Tam Bảo): Chủ từ * *start* (bắt đầu):động từ nguyên mẫu không "*to*" | | |
| **31** | **We will distribute these food portions in the big grass yard first.**  *wiː wɪl dɪsˈtrɪbju(ː)t ðiːz fuːd ˈpɔːʃənz ɪn ðə bɪg grɑːs jɑːd fɜːst.*  **- Where will you distribute these food portions first?**  *weə wɪl juː dɪsˈtrɪbju(ː)t ðiːz fuːd ˈpɔːʃənz fɜːst?*  **+ We will distribute these food portions in the big grass yard first.** | Chúng con sẽ phát những suất cơm này ở sân cỏ lớn trước ạ.  - Huynh đệ sẽ phát những suất cơm này ở đâu trước?  + Chúng con sẽ phát những suất cơm này ở sân cỏ lớn trước ạ. |
| * Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + Verb* * *distribute*" (phân phát): động từ nguyên mẫu không "*to*" * *these food portions* (những phần suất cơm này): đối từ * *in the big grass yard* (ở sân cỏ lớn): cụm giới từ chỉ nơi chốn * *first* (trước tiên) | | |
| **32** | **We will have a meeting in the VIP Dining Hall at 11 p.m.**  *wiː wɪl hæv ə ˈmiːtɪŋ ɪn ðə viː-aɪ-piː ˈdaɪnɪŋ hɔːl æt ɪˈlɛvn piː.ɛm.*   * **What time will we have a meeting in the VIP Dining Hall?**   *wɒt taɪm wɪl wiː hæv ə ˈmiːtɪŋ ɪn ðə viː-aɪ-piː ˈdaɪnɪŋ hɔːl?*  **+ We will have a meeting in the VIP Dining Hall at 11 p.m.**  *wiː wɪl hæv ə ˈmiːtɪŋ ɪn ðə viː-aɪ-piː ˈdaɪnɪŋ hɔːl æt ɪˈlɛvn piː.ɛm.*   * **Where will we have a meeting at 11 p.m.?**   *weə wɪl wiː hæv ə ˈmiːtɪŋ æt ɪˈlɛvn piː.ɛm.?*  **+ We will have a meeting in the VIP Dining Hall at 11 p.m.** | Huynh đệ mình sẽ họp ở nhà lễ tân lúc 11h đêm ạ.   * Mấy giờ huynh đệ mình sẽ họp ở nhà lễ tân ạ?   + Huynh đệ mình sẽ họp ở nhà lễ tân lúc 11h đêm ạ.   * Huynh đệ mình sẽ họp ở đâu lúc 11 giờ đêm ạ?   + Huynh đệ mình sẽ họp ở nhà lễ tân lúc 11h đêm ạ. |
| * Câu này dùng thì tương lai đơn vì diễn tả một sự việc sẽ diễn ra trong tương lai, *Will + Verb* * *have*" (có): động từ nguyên mẫu không "to"   *- in the VIP Dining Hall* (nhà lễ tân): cụm giới chỉ nơi chốn, (*V.I.P = Very Important Person: Người rất quan trọng*) | | |
| **TRỢ ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ( Modal Verb)**   * Trợ động từ khuyết thiếu là các trợ động từ bổ nghĩa cho động từ chính trong câu. Trợ động từ khuyết thiếu diễn tả rất nhiều nghĩa chỉ khả năng, sự cho phép, việc có thể xảy ra, sự cần thiết, dự đoán, yêu cầu, sự cấm đoán ...   \* Sau động từ khiếm khuyết, động từ luôn ở dạng nguyên mẫu không “to”   * Cấu trúc   + Khẳng định: **Chủ từ + Modal Verb + Verb**  + Phủ định: **Chủ từ + Modal Verb + NOT + Verb**  + Nghi vấn: **Modal Verb + Chủ từ + Verb ?** | | |
| **33** | **Can you bring 10 more bundles of dry firewood to the old kitchen, please?**  *kæn juː brɪŋ ten mɔː ˈbʌndlz ɒv draɪ ˈfaɪəwʊd tuː ði əʊld ˈkɪʧɪn, pliːz?*  **- Yes, sure.**  *jɛs, ʃʊə.* | Bạn có thể mang thêm 10 bó củi khô vào bếp cũ không ạ?  - Vâng, chắc chắn rồi. |
| * Câu này dùng trợ động từ khiếm khuyết "*can*" (có thể) để diễn tả một khả năng -> Can + Verb * *bring* (mang): động từ nguyên mẫu không "*to*" * *dry* (khô): tính từ; *firewood* (củi): danh từ không đếm được * *bundle* (bó): danh từ * *10 more bundles of dry firewood* (thêm 10 bó củi khô ): đối từ trực tiếp * *the old kitchen* (nhà bếp cũ): cụm giới từ chỉ nơi chốn | | |
| **34** | **Can you help fry some tofu?**  *kæn juː hɛlp fraɪ sʌm ˈtəʊfuː?*  **- Yes, of course.**  *jɛs, ɒv kɔːs.* | Bạn có thể giúp chiên đậu hủ không?  - Vâng, tất nhiên rồi ạ. |
| * Câu này dùng trợ động từ khiếm khuyết "*can*" (có thể) để diễn tả một khả năng *-> Can + Verb*   *- “help”* (giúp đỡ) ở dạng động từ nguyên mẫu không "*to*"   * *fry* (chiên)*some tofu* (một ít đậu hủ): đối từ trực tiếp | | |
| **35** | **Can you help me carry down the pot of soup?**  *kæn juː hɛlp miː ˈkæri daʊn ðə pɒt ɒv suːp?*  **Yes, I'd be happy to.**  *jɛs, aɪd biː ˈhæpi tuː.* | Bạn có thể giúp tôi khiêng xoong canh xuống được không?  - Vâng, tôi rất sẵn lòng ạ. |
| * Câu này dùng trợ động từ khiếm khuyết "*can*" (có thể) để diễn tả một khả năng *-> Can + Verb* * *help*" (giúp đỡ):động từ nguyên mẫu không "*to*" * *carry down* (mang xuống) * *the pot of soup* (xoong canh): đối từ trực tiếp | | |
| **36** | **Would you like some sweets?**  *wʊd juː laɪk sʌm swiːts?*  **+ Yes, please.**  *jɛs, pliːz.*  **+ No, thanks.**  *nəʊ, θæŋks.* | Huynh đệ có muốn dùng một ít đồ ngọt không ạ?  + Vâng, làm ơn ạ  + Không, cảm ơn ạ. |
| * *Would you like* (bạn có muốn): dùng để đề nghị cái gì đó * *some sweets* (một ít đồ ngọt): danh từ | | |
| **37** | **Would you like some juice?**  *wʊd juː laɪk sʌm ʤuːs?*  **+ Yes, please.**  **+ No, thanks.** | Huynh đệ có muốn dùng nước trái cây không ạ?  + Vâng, làm ơn ạ  + Không, cảm ơn ạ. |
| * *Would you like* (bạn có muốn): dùng để đề nghị cái gì đó * *some juice* (một ít nước trái cây): danh từ | | |
| **38** | **Would you like some drinks?**  *wʊd juː laɪk sʌm drɪŋks?*  **+ Yes, please.**  *jɛs, pliːz.*  **+ No, thanks.**  *nəʊ, θæŋks.* | Huynh đệ có muốn dùng thức uống gì không ạ?  + Vâng, làm ơn ạ  + Không, cảm ơn ạ. |
| * *Would you like* (bạn có muốn): dùng để đề nghị cái gì đó * *some drinks* (một ít thức uống): danh từ | | |
| **39** | **We should wear masks and gloves** **for good food safety.**  *wiː ʃʊd weə mɑːsks ænd glʌvz* *fɔː gʊd fuːd ˈseɪfti.*  **- Should we wear masks and gloves for food safety?**  *ʃʊd wiː weə mɑːsks ænd glʌvz fɔː fuːd ˈseɪfti ?*  **+Yes, we should wear masks and gloves for good food safety.** | Chúng ta nên đeo khẩu trang và găng tay để đảm bảo an toàn thực phẩm.  - Chúng tôi có nên đeo khẩu trang và găng tay để đảm bảo bảo an toàn thực phẩm không?  + Vâng, chúng ta nên đeo khẩu trang và găng tay để đảm bảo an toàn thực phẩm. |
| * Câu này dùng trợ động từ khiếm khuyết "*should*" là "nên" để diễn tả một lời khuyên * *wear*: động từ nguyên mẫu không "*to*" là "*wear*" (đeo, mặc) * *masks and gloves* (khẩu trang và găng tay): đối từ trực tiếp * *good food safety* (an toàn thực phẩm): cụm danh từ | | |
| **40** | **You should practice Qi Gong daily to improve your health.**  *juː ʃʊd ˈpræktɪs ʤiː gɒŋ ˈdeɪli* *tuː ɪmˈpruːv jɔː hɛlθ.*  **- What should I do to improve my health?**  *wɒt ʃʊd aɪ duː tuː ɪmˈpruːv maɪ hɛlθ?*  **+ You should practice Qi Gong daily to improve your health.** | Huynh đệ nên tập khí công mỗi ngày sẽ cải thiện sức khỏe.  - Con nên làm cái gì để cải thiện sức khỏe?  + Huynh đệ nên tập khí công mỗi ngày sẽ cải thiện sức khỏe. |
| * Câu này dùng trợ động từ khiếm khuyết "*should*" là "nên" để diễn tả một lời khuyên * *practice*: động từ nguyên mẫu không "*to*" là "*practice*" (tập luyện) * *masks and gloves* (khẩu trang và găng tay): đối từ trực tiếp * *good food safety* (an toàn thực phẩm): cụm danh từ | | |
| **41** | **You should wear a scarf in the early morning and in the evening because it is quite cold then.**  *juː ʃʊd weər ə skɑːf ɪn ði ˈɜːli ˈmɔːnɪŋ ænd ɪn ði ˈiːvnɪŋ bɪˈkɒz ɪt ɪz kwaɪt kəʊld ðɛn.*  **- Why should I wear a scarf in the early morning and in the evening?**  *waɪ ʃʊd aɪ weər ə skɑːf ɪn ði ˈɜːli ˈmɔːnɪŋ ænd ɪn ði ˈiːvnɪŋ?*  **+ You should wear a scarf in the early morning and in the evening because it is quite cold then.** | Huynh đệ nên quàng khăn vào sáng sớm và buổi tối vì trời khá lạnh sau đó ạ.  - Tại sao con nên quàng khăn vào sáng sớm và buổi tối ạ?  +Huynh đệ nên quàng khăn vào sáng sớm và buổi tối vì trời khá lạnh sau đó ạ. |
| * Câu này dùng trợ động từ khiếm khuyết "*should*" là "nên" để diễn tả một lời khuyên * *wear*: động từ nguyên mẫu không "*to*" là "*wear*" (đeo, mặc) * *scarf* (khăn): đối từ trực tiếp * *in the early morning and in the evening* (vào sáng sớm và buổi tối): trạng từ chỉ thời gian * *because* (bởi vì): liên từ * *quite* (khá): trạng từ, cold (lạnh): tính từ * *quite cold* (khá lạnh): cụm tính từ | | |
| **42** | **You should sort the trash before taking it away.**  *juː ʃʊd sɔːt ðə træʃ bɪˈfɔː ˈteɪkɪŋ ɪt əˈweɪ.*  **- What should I do before taking trash away?**  *wɒt ʃʊd aɪ duː bɪˈfɔː ˈteɪkɪŋ træʃ əˈweɪ?*  **+ You should sort the trash before taking it away.** | Huynh đệ nên phân loại rác trước khi vứt đi.  - Con nên làm gì trước khi vứt rác đi ạ?  + Huynh đệ nên phân loại rác trước khi vứt đi. |
| * Câu này dùng trợ động từ khiếm khuyết "*should*" là "nên" để diễn tả một lời khuyên * *sort:* động từ nguyên mẫu không "to" là "*sort*" (phân loại) * *the trash* (rác): đối từ * *before* (trước khi): liên từ (Cấu trúc: *Before + V- ing)* * *Take it away* (mang cái gì đó đi, vứt đi): cụm động từ | | |
| **43** | **Please follow this way.**  *pliːz ˈfɒləʊ ðɪs weɪ.* | Xin mời đi theo lối này. |
| * *Please* ( làm ơn): dùng để đề nghị việc gì đó * *follow this way* (theo lối này): cụm danh từ | | |
| **44** | **Be careful when walking down the steps.**  *biː ˈkeəfʊl wɛn ˈwɔːkɪŋ daʊn ðə stɛps.* | Hãy cẩn thận khi bước xuống bậc thang. |
| * *Be careful* ( hãy cẩn thận): dùng để cảnh báo về việc gi đó * *when walking down* (khi bước xuống): cụm động từ * *the steps* (những bậc thang): danh từ | | |
| **45** | **This is for members only. Buddhists, please do not go this way.**  *ðɪs ɪz fɔː ˈmɛmbəz ˈəʊnli. ˈbʊdɪsts pliːz duː nɒt gəʊ ðɪs weɪ.*  **- What is this area?**  *wɒt ɪz ðɪs ˈeərɪə?*  **+This is for members only. Buddhists, please do not go this way.** | Đây là khu vực nội bộ. Quý Phật tử, vui lòng không đi lối này.  - Khu vực này là gì?  + Đây là khu vực nội bộ. Quý Phật tử, vui lòng không đi lối này. |
| * *This is(* Đây là): mở đầu giới thiệu câu * *for members only* (chỉ dành cho thành viên/ nội bộ): cụm danh từ làm vị ngữ * *Buddists* (Phật tử): danh từ * *please* (làm ơn): dùng để đề nghị việc gì đó * *do not go* (đừng đi): trợ động từ *"do"* đi với câu phủ định để động từ *"go"* được giữ nguyên mẫu không chia | | |
| **46** | **Ladies and gentlemen, please keep silent when you are listening to the sermon.**  *ˈleɪdɪz ænd ˈʤɛnt(ə)lmən, pliːz kiːp ˈsaɪlənt wɛn juː ɑː ˈlɪsnɪŋ tuː ðə ˈsɜːmən.* | Kính thưa Quý vị Phật tử, xin vui lòng giữ im lặng khi nghe giảng Pháp. |
| * *Ladies and gentlement* (kính thưa quý vị Phật tử): dùng để mở bài một cách trang trọng * *please* (làm ơn): dùng để đề nghị một viêc gì đó * *keep silen*t (giữ im lặng) cụm động từ * *when (trong khi): liên từ, nối hai mệnh đề* * *the sermon* (Pháp thoại): danh từ * *listen to the* *sermon* (nghe giảng pháp) | | |
| **47** | **Ladies and gentlemen, please settle into your seats.**  *ˈleɪdɪz ænd ˈʤɛnt(ə)lmən, pliːz ˈsɛtl ˈɪntuː jɔː siːts.* | Kính thưa Quý vị Phật tử, xin vui lòng ổn định chỗ ngồi. |
| * *Ladies and gentlement* (kính thưa quý vị Phật tử): dùng để mở bài một cách trang trọng * *please* (Làm ơn): dùng để đề nghị một viêc gì đó * *settle into* (ổn định chỗ): động từ đi với giới từ " *into*" diễn tả việc ổn định nơi chốn * *seats* (những chỗ ngồi): danh từ số nhiều | | |
| **48** | **Please switch your phones to silent mode.**  *pliːz swɪʧ jɔː fəʊnz tuː ˈsaɪlənt məʊd.* | Xin vui lòng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. |
| * *Please* (làm ơn): dùng để đề nghị một việc gì đó * *switch something to something*: tắt một vật/ viêc gì đó ---> *switch your phones to silent mode*: chuyển điện thoại sang chế độ im lặng | | |
| **49** | **May I help you to carry your luggage?**  *meɪ aɪ hɛlp juː tuː ˈkæri jɔː ˈlʌgɪʤ?*  **+ Thank you so much.**  *θæŋk juː səʊ mʌʧ.* | Con có thể giúp cô/ chú/ huynh đệ xách đồ được không?  + Cảm ơn con thật nhiều. |
| * *May I* (tôi có thể): bản thân muốn đề nghị việc gì đó * *help*: động từ nguyên mẫu không "to" là " help" (giúp đỡ) * *carry* (mang): động từ * your luggage (hành lý của bạn/cô/chú…) | | |
| **50** | **May I sit here?**  *meɪ aɪ sɪt hɪə?*  **+ Of course.**  *ɒv kɔːs.* | Con có thể ngồi ở đây được không?  + Dĩ nhiên rồi. |
| * *May I* (tôi có thể): bản thân muốn đề nghị việc gì đó * *sit*: động từ nguyên mẫu không "to" là *"sit"* (ngồi) | | |
| **51** | **May I borrow your books, please?**  *meɪ aɪ ˈbɒrəʊ jɔː bʊks, pliːz?*  **+ Yes, certainly!**  *jɛs, ˈsɜːtnli!* | Tôi có thể mượn những cuốn sách của bạn không?  + Vâng, chắc chắn rồi ạ! |
| * *May I* (tôi có thể): bản thân muốn đề nghị, xin phép việc gì đó * *borrow* : động từ nguyên mẫu không *"to*" là "*borrow"* (mượn) | |  |
| **52** | **Could you please take off your shoes?**  *kʊd juː pliːz teɪk ɒf jɔː ʃuːz?*  **+ I’d be glad to.**  *aɪd biː glæd tuː.* | Bạn có thể vui lòng cởi giày ra không?  + Vâng, tôi sẵn lòng. |
| * *Could you please* (Bạn có thể vui lòng) câu đề nghị lịch sự * *take off* : động từ nguyên mẫu không "*to*" là " *take off* " (cởi) * *shoe* (giày): danh từ | | |
| **53** | **Could you show me your invitation card?**  *kʊd juː ʃəʊ miː jɔːr ˌɪnvɪˈteɪʃən kɑːd?*  **+ Yes, certainly.**  *jɛs, ˈsɜːtnli.* | Bạn có thể vui lòng cho tôi xem thiệp mời của bạn được không?  + Vâng, chắc chắn rồi ạ. |
| * *Could you show* (Bạn có thể vui lòng đưa ra): câu đề nghị lịch sự * *invitation card* (thiệp mời) danh từ | | |
| **54** | **Could we borrow one more tea cup set, please?**  *kʊd wiː ˈbɒrəʊ wʌn mɔː tiː kʌp sɛt, pliːz?*  **+ Yes, certainly.**  *jɛs, ˈsɜːtnli.*  **+ Sorry, I don’t have one.**  *ˈsɒri, aɪ dəʊnt hæv wʌn****.*** | Làm ơn cho chúng tôi mượn thêm một bộ tách trà được không?  + Vâng, tất nhiên rồi ạ.  + Xin lỗi, tôi không có rồi ạ. |
| * *Please* (làm ơn): dùng để đề nghị việc gì đó * *Could we borrow* (Có thể cho chúng tôi mượn): câu đề nghị lịch sự * *tea cup set* (bộ tách trà): Cụm danh từ | | |
| **55** | **Could you switch your phone to silent mode?**  *kʊd juː swɪʧ jɔː fəʊn tuː ˈsaɪlənt məʊd?*  **+ I’d be happy.**  *aɪd biː ˈhæpi.* | Bạn có thể vui lòng chuyển điện thoại của bạn sang trạng thái im lặng được không?  + Tôi rất sẵn lòng ạ. |
| *- Could you switch* (Bạn có thể vui lòng chuyển điện thoại): câu đề nghị lịch sự   * *switch* (chuyển trạng thái): động từ * *silent mode* (trạng thái im lặng): Cụm danh từ | | |
| **56** | **Could you move back to the third row?**  *kʊd juː muːv bæk tuː ðə* *θɜːd rəʊ?*  **+ Yes, sure.**  *jɛs, ʃʊə.* | Bạn có thể vui lòng lùi về hàng thứ ba không ạ?  + Vâng, tất nhiên rồi. |
| * *Could you move back* (Bạn có thể vui lòng): câu đề nghị lịch sự * *move back* (lui về): cụm động từ * *the third row* (hàng thứ 3): cụm danh từ | | |
| **57** | **Could you tell me how to get to the guest room?**  *kʊd juː tɛl miː haʊ tuː gɛt tuː ðə gɛst ruːm?* | Bạn có thể vui lòng nói cho tôi biết cách để đến Nhà Khách được không? |
| * *Could you tell me* (Bạn có thể vui lòng nói cho tôi biết): câu đề nghị lịch sự * *get to somewhere*: đến một nơi nào đó * *The guest room* (Nhà khách): cụm danh từ | | |
| **58** | **Everyone must not make any noise when meditating sedentarily at 3:30 a.m. tomorrow.**  *ɛvrɪwʌn mʌst nɒt meɪk ˈɛni nɔɪz wɛn ˈmɛdɪteɪtɪŋ ˈsɛdntərɪli æt θriː ˈθɜːti eɪ.ɛm təˈmɒrəʊ.* | Mọi người không được làm ồn khi ngồi thiền lúc 3:30 sáng mai. |
| * *Must not + Verb*: diễn tả ý cấm đoán, không được phép * *Must not make any noise* (Không được làm ồn) | | |
| **59** | **People must not say bad words in the pagoda.**  *ˈpiːpl mʌst nɒt seɪ bæd wɜːdz ɪn ðə pəˈgəʊdə.* | Mọi người không được nói những lời nói không hay ở chùa |
| * *Must not + Verb*: diễn tả ý cấm đoán, không được phép * *Must not say bad words* (Không được nói những lời không hay) | | |
| **60** | **All participants in the Commemoration of Buddha’s Enlightenment Day must be super happy.**  *ɔːl pɑːˈtɪsɪpənts ɪn ðə kəˌmɛməˈreɪʃən ɒv ˈbʊdəz ɪnˈlaɪtnmənt deɪ mʌst biː ˈs(j)uːpə ˈhæpi.* | Tất cả người tham gia vào ngày Lễ Phật Thành Đạo này chắc hẳn là hạnh phúc lắm |
| * *Must + Verb*: diễn tả việc đưa ra những kết luận, suy đoán hợp lý * *Must be super happy* (chắc hẳn là hạnh phúc lắm) * *super* (rất, lắm): trạng từ * *All participants* (tất cả người tham gia): chủ từ * *the Commemoration of Buddha's Enlightenment Day* (ngày Lễ Phật Thành Đạo): cụm danh từ | | |
| **61** | **We must obey our Master absolutely.**  *wiː mʌst əˈbeɪ ˈaʊə ˈmɑːstər ˈæbsəluːtli.* | Chúng ta phải vâng lời Sư Phụ một cách tuyệt đối |
| * *Must + Verb*: diễn tả sự cần thiết phải làm * *obey (vâng lời): động từ*   *- absolutely (tuyệt đối): trạng từ* | | |
| **62** | **Let’s sing the song together.**  *lɛts sɪŋ ðə sɒŋ təˈgɛðə.* | Chúng ta hãy cùng nhau hát bài hát này nhé. |
| * *Let's + Verb*: diễn tả lời đề nghị ai đó cùng làm gì * *Let's :* chính là *Let us* * *sing (hát): động từ* * *song (bài hát): danh từ*   - *together* (cùng nhau): trạng từ | | |
| **63** | **Brethren, let's try to communicate with each other in English.**  *ˈbreðrən, lɛts traɪ tuː kəˈmjuːnɪkeɪt wɪð iːʧ ˈʌðər ɪn ˈɪŋglɪʃ.* | Huynh đệ ơi, hãy cố gắng giao tiếp Tiếng anh với nhau nhé. |
| * *Let's + Verb*: diễn tả lời đề nghị ai đó cùng làm gì * *Let's try to communicate* (hãy cùng nhau cố gắng giao tiếp) * *each other* (lẫn nhau) | | |
| **64** | **Let's offer up all the most meaningful prayers to our Buddha.**  *lɛts ˈɒfər ʌp ɔːl ðə məʊst ˈmiːnɪŋfʊl preəz tuː ˈaʊə ˈbʊdə.* | Chúng ta hãy dâng tất cả những lời cầu nguyện ý nghĩa nhất lên Đức Phật của chúng ta nhé. |
| * *Let's + Verb*: diễn tả lời đề nghị ai đó cùng làm gì * *offer up* (dâng lên): cụm động từ * *meaningful* (ý nghĩa): tính từ * *prayer* (lời cầu nguyện): danh từ * *the most meaningful prayers* (những lời cầu nguyện ý nghĩa nhất): đối từ | | |
| **65** | **Please help your brethren keep an eye on their belongings.**  *pliːz hɛlp jɔː breðrən kiːp ən aɪ ɒn ðeə bɪˈlɒŋɪŋz.* | Làm ơn giúp Huynh Đệ trông chừng đồ đạc ạ. |
| * *Please Verb + đối từ*: diễn tả các mệnh lệnh, các câu yêu cầu lịch sự và hướng dẫn * *keep an eye* (để mắt, trông chừng) * *belonging* (đồ đạc): danh từ | | |
| **66** | **I need 50 male and female supporters.**  *aɪ niːd ‘fɪfti meɪl ænd ˈfiːmeɪl səˈpɔːtəz.*  **- How many supporters do you need?**  *haʊ ˈmɛni səˈpɔːtəz duː juː niːd?*  **+ I need 50 male and female supporters.** | Tôi cần 50 huynh đệ nam và nữ hỗ trợ.   * Bao nhiêu huynh đệ hỗ trợ mà bạn cần?   + Tôi cần 50 huynh đệ nam và nữ hỗ trợ. |
| * *need something* (cần gì đó): diễn tả mong muốn cấp bách, quan trọng * *supporter* (người hổ trợ): danh từ * *need 50 male and female supporters* (cần 50 huynh đệ nam và nữ hỗ trợ) | | |
| **67** | **We need some bundles of dry firewood.**  *wiː niːd sʌm ˈbʌndlz ɒv draɪ ˈfaɪəwʊd.*  **- Do you need firewood?**  *duː juː niːd ˈfaɪəwʊd?*  **+ Yes, we need some bundles of dry firewood.** | Chúng ta cần một vài bó củi khô.  - Các bạn có cần củi không?  + Vâng, chúng tôi cần một vài bó củi khô. |
| * *need something* (cần gì đó): diễn tả mong muốn cấp bách, quan trọng * *need some bundles of dry firewood* (cần một vài bó củi khô) | | |
| **68** | **We can get in touch with each other by walkie-talkies.**  *wiː kæn gɛt ɪn tʌʧ wɪð iːʧ ˈʌðə baɪ ˈwɔːkɪˈtɔːkiz.*  **- How can you get in touch with each other?**  *haʊ kæn juː gɛt ɪn tʌʧ wɪð iːʧ ˈʌðə?*  **+ We can get in touch with each other by walkie-talkies.** | Chúng ta có thể liên lạc với nhau qua bộ đàm.  - Các bạn liên lạc với nhau bằng cách nào?  + Chúng tôi có thể liên lạc với nhau qua bộ đàm. |
| * *Can + Verb*: diễn tả khả năng * *get in touch* (liên lạc) * *with each other* (với nhau) * *walkie-talkie* (bộ đàm): danh từ | | |
| **69** | **I can speak English, but only a little.**  *wiː kæn gɛt ɪn tʌʧ wɪð iːʧ ˈʌðə baɪ ˈwɔːkɪˈtɔːkiz.*  **- Can you speak English?**  *kæn juː spiːk ˈɪŋglɪʃ?*  **+ I can speak English, but only a little.** | Tôi có thể nói Tiếng Anh, nhưng chỉ một chút thôi.  - Bạn có thể nói Tiếng Anh không?  + Tôi có thể nói Tiếng Anh, nhưng chỉ một chút thôi. |
| * *Can + Verb*: diễn tả khả năng * *Can speak English* (có thể nói Tiếng Anh) * *only* (chỉ): để nhấn mạnh * *a little* (một chút, một ít) | | |
| **70** | **We would love to invite all Buddhists to enjoy the meal on the grass yard on the other side of the stream.**  *wiː wʊd lʌv tuː ɪnˈvaɪt ɔːl ˈbʊdɪsts tuː ɪnˈʤɔɪ ðə miːl ɒn ðə grɑːs jɑːd ɒn ði ˈʌðə saɪd ɒv ðə striːm.* | Chúng tôi mong muốn mời tất cả Phật tử dùng bữa ở Sân cỏ bên kia suối. |
| * *would love to + Verb*: diễn tả mong muốn * *would love to invite all Buddhists* (muốn mời tất cả Phật tử) * *invite somebody to do something*: mời ai làm gì * *enjoy the meal* (dùng bữa) * *grass yard* (sân cỏ): cụm danh từ * *on the other side of* (ở bên kia của): cụm giới từ chỉ nơi chốn * *stream* (suối): danh từ | | |