**UIT 8/ PAGE 59**

* Vocabulary :
* quantifier : \Quan"ti\*fy\ (logic hoc ) phép lượng hóa
* uncountable : /'ʌn'kauntəbl/ không đếm được
* plural : /'pluərəl/ số nhiều
* fight : /fait/ trận đấu
* plane : /plæn/ kế hoạch, dự định dự kiến
* negative : /'negətiv/ phủ định
* parking : /'pɑ:kiɳ/ (n) đỗ xe. No paking : cấm đỗ xe
* demonstration : /,deməns'treiʃn/ (n) sự biểu hiện, sự thể hiện
* position : /pə'ziʃn/ (n) vị trí
* strike : /straik/ (v) đình công, nghỉ việc
* sailing : (n) sự đi thuyền
* reputation : /,repju:'teiʃn/ (n) danh tiếng, thanh danh, uy tín
* actually : /'æktjuəli/ (adv) thật sự
* dishonest : /dis'ɔnist/ (avd) không trung thực
* reduce : /ri'dju:s/ (v) giảm bớt
* progress : /progress/ (v) tiến hành
* lorry : /'lɔri/ (n) xe tải
* cycle : (n) chu kỳ
* lanes : /ri'dju:s/ (n) làn đường
* discuss : /dis'kʌs/ (v) động từ
* situation : /,sitju'eiʃn/ (adj) tình hình
* cost : /kɔst/ (n) giá, chi phí
* rail lines : (n) các tuyến đường sắt
* banned : /bæn/ cấm bị cấm
* policy : /'pɔlisi/ (n) chính sách

**Nguyễn Anh Vũ**

**12520786**