**ENVIRONMENT**

1. .Environment(n) :môi trường

Environment plays an important role our life

1. Air (n): không khí

We can enjoy fresh air when we go out

1. Water resource (n): nguồn nước

The water resource in big cities are contaminated/polluted(ô nhiễm)

1. Ecosystem(n): hệ sinh thái

Vinhome smart city have a ecosystem very good

1. Wildlife(n) cuộc sống hoang dã(wild: hoang dã)

Tiger is a kind animal wildlife

1. Plant(n) : cây
2. Anima(n) động vật
3. Natural landscape:cảnh vật thiên nhiên
   1. Natural(adj) miêu tả cái gì đó tự nhiên
   2. Nature(n) : tự nhiên
   3. Landscape(n): phong cảnh

Ex: the development of tourism may destroy the ecosystem including plant and animal. It also damages the narual landscape

It is damages(thiệt hại) narual landscape

9. Environmental problem(n): vấn đề môi trường

10. Global warming(n): sự nóng lên toàn cầu

11. climate change(n) : sự thay đổi khó hậu

12.Pollution(n): sự ô nhiễm

Pollution can cause/ lead to environment problems as such global warming and climate change

Pollution can marjor/leading cause environment problems as such warming and climate change

13.water/air/noise/soil/pollution

14. pollute(v) lam o nhiem

Smoking can pollute the air

15. contaminate(v)=pollute

16.Rubbish(n) : rác

Rubbish can cause contaminate water source

Rubbish can cause containminate water resource

Tons of rubbish thrown out every day

17.environmental(adj) thuộc về môi trường

18.Disease(n) bệnh

19. lung career(n) ung thư phổi

20. cause/lead to: gây ra,dãn tới

21 contribute to: đóng góp vào

22. thrown out: ra ngoài

Tons of rubbish are thrown out contribute to environment pullate

23. human activities(n): hoạt động của con người

24. cut down trees

25. industrial process(n): công nghiệp hóa

26. transportation(n) : giao thông

27. Deforestation(n) : chặt phá rừng

28. waste disposal(n) : rác thải

29. Energy production(n): sx nhiên liệu

Human activities including industrial process, deforestation, waste disposal, Energy production and so on can cause pollutant that can seriously(nghiem trong) destroy(huy hoai) the environment

30. Chemical(n) chat hoa hoc

31.Dangerous chemicals: chat doc hoa hoc

31. emission from vehicles: khoi bui tu xe co

32. release pollutant: thải ra tác nhân gây ô nhiễm môi trường

33. Burn fossils: đốt nhiên liệu

34.Harmful effects : ảnh hưởng có hại

35.Reduce the use of fossil fuels : giảm việc sử dụng chất đốt

36. make the use of cleaner sources of energy such as wind and solar(mặt trời) power : tận dụng, khai thác việc sử dụng năng lượng sạch hơn như năng lượng gió và mặt trời

37.improve the traffic system: cải thiện hệ thống giao thông

38. Encourage people to use public transport , especially electric vehicles: khuyến khích mọi người sử dụng giao thông công cộng , đặc biệt là phương tiện , chạy bằng điện

