Vocabulary Unit 1: Family

acquaintance: người quen

stranger: người lạ

sibling: anh chị em

flat: căn hộ = apartment

colleague: đồng nghiệp

abilities: khả năng (n)

apart: riêng

non-identical: không giống hoàn toàn

adulthood: thời trưởng thành (n)

neighborhood: hàng xóm

childhood: thời trẻ ấu

lifelong: kéo dài cả đời (a)

twins: song sinh

bond: mối quan hệ

envy: ghen tỵ

alike = like: giống

at all: dùng cuối câu phủ định, mang ý nghĩa nhấn mạnh sự phủ định = whatsoever

questionnaire: tập câu hỏi

psychic: liên quan đến tâm thần/ siêu nhiên (a)

Physics: vật lý

Dominant: chiếm chủ đạo, bạo dạn

Reach adulthood = grow older.

Move apart: di chuyển ra xa nhau

28/10

Automatically: tự động

Spouses: vợ/chồng (formal)

Will: di chúc

Inheritance: kế thừa/thừa kế

Civil (a): hành chính

Civil partner: partner cùng giới (legal)

Emphasise: nhấn mạnh = exaggerate

Seperated: sống tách biệt/ chia cắt

Particularly = specifically

Mislead: lừa gạt (cung cấp thông tin không đúng) = misinform

Entitle: give someone the right to do something = allow

Be/feel Obliged: bị bắt buộc (=forced)

Adequately: đầy đủ = enough

Legal share: một phần tài sản (được chia) một cách hợp pháp

Surviving: còn sống

Long-lived: sống lâu/ tồn tại lâu

Deceased: người đã chết

Circumstances: tiền đang có (trong bài (chủ đề family))

Circumstances: trường hợp (bình thường)

Possessions: những thứ đang sở hữu (tài sản)

Possess: sở hữu (verb)

Real estate: bất động sản

Distributed: được phân phát = handed out

Registered: được đăng ký một cách hợp pháp

Invalidate: làm mất hiệu lực

Valid: hợp thức

Parents’ attitudes towards children should lean towards now.

Mentioned: đề cập

Linked: được liên kết

Structure: cấu trúc

As a whole: toàn thể, như 1 thể

Underestimated: bị xem thường/ bị đánh giá thấp

Honest: thật thà, chân thực

Thought: suy nghĩ

Dissatisfaction: sự không thỏa mãn

Probability: xác suất

Predictor: nhân tố dự đoán

(dis)advantages: tác dụng/hại

Eventual: cuối cùng

Divorces: ly hôn

Period: khoảng thời gian (học rồi)

Observe: quan sát

Obtain: thu thập

Individualism: chủ nghĩa cá nhân

Suit: (động từ của suitable) phù hợp (đồ đạc phù hợp size hoặc người phù hợp nhau, đồ mặc nhìn hợp người)

Beneficial: có lợi ích (nhiều)

Vital: quan trọng

Much-researched (adj): được nghiên cứu nhiều

Harmonious (a): hòa hợp

Harmony (n): bản hòa tấu/ sự hòa hợp

Involve (v): bao gồm

Conflict (n): xung đột

Correspond (v) tương ứng

Degree: mức độ

Sociology: xã hội học

Topic: chủ đề

Debate: bàn luận

Problematic: có vấn đề

Feminists: nữ quyền

Criticisms: chỉ trích

Commitments: cam kết

Relatives: người thân (trong nhà) // họ hàng

Expectation: kì vọng

Companionship: bạn đồng hành

Economic: nền kinh tế

Obstacle: chướng ngại vật

Relatively: một cách tương đối

Perceived (adj): nhận thức được (cảm nhận được)

* Low level of conflicts correspond to a perceived higher degree of happiness

Matching Heading: đối với dạng này ta chỉ cần nắm đại ý. Chú ý trong một đoạn ta đọc đầu và cuối kỹ lưỡng. Phần ở giữa đọc nắm đại ý.

Phương pháp làm bài IELTS: đọc từng đoạn, hồi tưởng lại đại ý, giải quyết hết các câu trong đoạn đó. Lí do chủ yếu là do bài đọc rất dài, một lần làm nguyên bài Reading không thể vừa nhớ lại vừa so sánh, tìm đáp án được.

# Unit 2: Healthcare

Plaster: băng keo cá nhân

Capsules: viên con nhộng

A cuff: thiết bị đo huyết áp


Stethoscope: ống nghe

Jab: sự tiêm (thuốc)

Syringe: ống tiêm

Inhaler: ống thở (cho người hen suyễn)

Thermometer: nhiệt kế



Italic: chữ in nghiêng

Be (un)able to: không có thể

Breathe: thở

Passage: hành lang / a hollow part of body through which something goes

Scald: bỏng

Would = will nhưng would dùng trong khi giả định một trường hợp không có thật ở hiện tại

Bang: đập

Authorize: cho phép (từ người có thẩm quyền)

Make a decision: quyết định

Based on: dựa vào

Surveys: khảo sát

Alarmed: lo lắng = frightened

Findings: những phát hiện

Training: đào tạo

Programme: chương trình

First aid: sơ cứu

Base (N): đế, nền tảng

a training programme: chương trình huấn luyện

computer-based training: huấn luyện bằng máy tính

a cheap and easy computer-based training program: chương trình huấn luyện bằng máy tính rẻ và dễ

charity: từ thiện

volunteer: tự nguyện

specialist: chuyên gia (doctor)

chuyên gia sơ cứu của tổ chức từ thiện nói rằng

rescue (n): cứu chữa

recovery (n): hồi phục

techniques(n): kĩ thuật

and /or cấu trúc tương ứng:

learn : học , learning : việc học (N)

choke: nghẹn

commisison: ủy thác (giao nhiệm vụ)

cấu trúc câu căn bản (câu đơn)

cấu trúc câu phức

cụm danh từ (a/an/the + adj + N)

Modal Verb

Gerund (V-ing)

mệnh đề quan hệ (cơ bản)