Tự học toiec cùng Lê Văn Hà

試す 550

Nothing is impossible

The best time to learn is right now

A : ôn tập từ mất gốc

Unit 1 Alphabet (spelling) - Listening

A. Vocabulary

A.1. Alphabet (Bảng chữ cái)

The English alphabet consists of 26 letters. When you learn how to spell English, it is important

that you understand phonetic transcription. Below is the English alphabet with a phonetic

transcription for easy learning.

(Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái. Khi bạn học đánh vần tiếng Anh, việc hiểu về phiên âm rất quan trọng. Dưới đây là bảng chữ cái tiếng Anh có sẵn phiên âm để bạn dễ học.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A  /eɪ/ | B  /biː/ | C  /siː/ | D  /diː/ | E  /iː/ | F  /ef/ | G  /dʒiː/ |
| H  /eɪtʃ/ | I  /aɪ/ | J  /dʒeɪ/ | K  /keɪ/ | L  /el/ | M  /em/ | N  /en/ |
| O  /əʊ/ | P  /piː/ | Q  /kjuː/ | R  /ɑː(r)/ | S  /es/ | T  /tiː/ | U  /juː/ |
| V  /viː/ | W  /ˈdʌbljuː/ | X  /eks/ | Y  /waɪ/ | Z  /ziː/ |  |  |

A.2. Pronouns

(Đại từ) A pronoun is a word taking the place of a noun. A pronoun helps us avoid unnecessary repetition in our writing and speech.

(Đại từ là từ thay thế danh từ. Đại từ giúp tránh sự lặp từ không cần thiết trong văn nói và viết.) Look at the following pronouns. (Xem các đại từ sau)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pronouns (Đại từ) | Pronunciation (Phát âm) | Meaning (Nghĩa) |
| He | /hi/ | cậu ấy, anh ấy, ông ấy |
| She | /ʃi/ | cô ấy, chị ấy, bà ấy |
| It | /ɪt/ | nó |
| I | /aɪ/ | tôi, mình, tớ |
| You | /ju/ | bạn |
| We | /wi/ | chúng tôi, chúng ta |
| They | /ðeɪ/ | họ, chúng |

Unit 2: Countries and nationalities

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Country  (Quốc gia) | Nationality  (Quốc tịch) | Meaning  (Nghĩa) |
| Britain  /ˈbrɪtn/ | British  /ˈbrɪtɪʃ/ | nước Anh/người Anh |
| France  /frɑːns/ | French  /frentʃ/ | nước Pháp/người Pháp |
| China  /ˈtʃaɪnə/ | Chinese  /ˌtʃaɪˈniːz/ | nước Trung Quốc/người Trung Quố |
| Japan  /dʒəˈpæn/ | Japanese  /ˌdʒæpəˈniːz/ | nước Nhật/người Nhật |
| Korea  /kəˈriə/ | Korean  /kəˈriən/ | nước Hàn Quốc/người Hàn Quốc |
| Vietnam  /ˌvjetˈnæm/ | Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/ | nước Việt Nam/người Việt Nam |
| America  /əˈmerɪkə/ | American  /əˈmerɪkən/ | nước Mỹ/người Mỹ |
| Spain  /speɪn/ | Spanish  /ˈspænɪʃ/ | nước Tây Ban Nha/người Tây Ban Nha |
| Singapore  /ˌsɪŋəˈpɔː(r)/ | Singaporean /ˌsɪŋəˈpɔːriən/ | nước Sing-ga-po/người Sing-ga-po |
| India  /ˈɪndiə/ | Indian  /ˈɪndiən/ | nước Ấn Độ/người Ấn Độ |
| Australia  /ɒˈstreɪlɪə/ | Australian  /ɒˈstreɪlɪən/ | nước Ốt-strây-li-a/ người Ốt-strây-li-a |
| Germany  /ˈdʒəːməni/ | German  /ˈdʒəːmən/ | nước Đức/người Đức |
| Russia  /ˈrʌʃə/ | Russian  /ˈrʌʃ(ə)n/ | nước Nga/ người Nga |

**❖ Note:**

• Where are you from? = Where do you come from?

(Bạn đến từ đâu?)

• Are you from (country)?

Bạn đến từ (quốc gia) à?

• Which country do you want to go to?

(Bạn muốn đến quốc gia nào?)

Where do you want to go?

(Bạn muốn đi đâu?)

Answer (Trả lời): I want to go/travel/visit to ….

(Tôi muốn đến…)

want (v): muốn

go, travel (v): đi

visite (v): thăm

Các từ để hỏi thường gặp trong Tiếng Anh là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wh-words  (Từ để hỏi) | Meanings  (Nghĩa) | Examples  (Ví dụ) | Answers  (Câu trả lời) |
| who | ai | Who's that?  (Đó là ai) | Nancy |
| where | ở đâu | Where do you live? (Bạn sống ở đâu?) | In London  . (Ở Luân Đôn) |
| when | khi nào | When do you start school?  (Khi nào bạn bắt đầu học? | in September  (tháng 9) |
| Why | tại sao | Why are you late?  (Tại sao bạn đi muộn) | Because I’ve missed the bus.  (Vì tôi lỡ chuyến xe buýt) |
| what | cái gì | What do you do?  (Bạn làm nghề gì) | I am an engineer  (Tôi là một kỹ sư) |
| which | cái nào | Which shirt do you prefer?  (Bạn thích cái áo nào?) | The red shirt.  (Cái áo đỏ) |
| whose | của ai | Whose is this book? (Cuốn sách này của ai?) | It's Alan's.  (Nó là của Alan) |
| whom | Ai  (tân ngữ) | Whom do you meet? (Bạn gặp ai?) | I meet my friend.  (Tôi gặp bạn tôi) |
| what time | mấy giờ | What time do you go to work?  (Mấy giờ bạn đi làm?) | At 7:00  (Bảy giờ) |
| how | như thế nào | How do you feel?  (Bạn cảm thấy như thế nào?) | I fell good  (Tôi cảm thấy khỏe) |
| how many | bao nhiêu | How many students are there? | There are twenty. |
| how much | bao nhiêu giá | How much time have we got?  (Bạn có bao nhiêu thời gian?) | Ten minutes  (10 phút)  $10.  (10 đô) |
| How often | thường xuyên không | How often do you go to the gym?  (Bạn có thường xuyên đến phòng tập gym không | Twice a week  (Một tuần 2 lần) |
| How long | bao lâu | How long have you lived here  (Bạn sống ở đây bao lâu rồi?) | For one years  (Một năm rồi) |
| How old | bao nhiêu tuổi | How old are you? | I'm 16  (16 tuổi) |
| How far | xa bao nhiêu | How far is your school? (Trường học của bạn xa bao nhiêu?) | It's one mile far.  (Nó xa 1 dặm) |

Unit 3 Numbers (Cardinals) (Số đếm)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 to 10  (1 đến 10) | | 11 to 20  (11 đến 20) | | “ten”  (số chẵn chục) | |
| Letters  (Chữ viết) | Numbers (Con số) | Letters  (Chữ viết) | Numbers (Con số) | Letters  (Chữ viết) | Numbers (Con số) |
| one /wʌn/ | 1 | eleven /ɪˈlevn/ | 11 | ten /ten/ | 10 |
| two /tuː/ | 2 | twelve /twelv/ | 12 | twenty /ˈtwenti/ | 20 |
| three /θriː/ | 3 | thirteen /ˌθɜːˈtiːn/ | 13 | thirty /ˈθɜːti/ | 30 |
| four /fɔː(r)/ | 4 | fourteen /ˌfɔːˈtiːn/ | 14 | forty /ˈfɔːti/ | 40 |
| five /faɪv/ | 5 | fifteen /ˌfɪfˈtiːn/ | 15 | fifty /ˈfɪfti/ | 50 |
| six /sɪks/ | 6 | sixteen /ˌsɪksˈtiːn/ | 16 | sixty /ˈsɪksti/ | 60 |
| seven /ˈsevn/ | 7 | seventeen /ˌsevnˈtiːn/ | 17 | seventy /ˈsevnti/ | 70 |
| eight /eɪt/ | 8 | eighteen /ˌeɪˈtiːn/ | 18 | eighty /ˈeɪti/ | 80 |
| nine /naɪn/ | 9 | nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/ | 19 | ninety /ˈnaɪnti/ | 90 |
| ten /ten/ | 10 | twenty /ˈtwenti/ | 20 | one hundred /wʌn ˈhʌndrəd/ | 100 |

**❖ Note:**

How old are you/we/they? – Bạn/chúng ta/họ bao nhiêu tuổi?

How old is she/he/it? – Cô ấy/Anh ấy/Nó bao nhiêu tuổi?

Answer (Trả lời):

I + am + “number” + years old.

They/We + are + “number” + years old.

He/She/It + is + “number” + years old. (Ai đó bao nhiêu tuổi.)