BẬT MÍ CÔNG THỨC GIẢI NGỐ LEVEL 1.2

Unit 1:

Vocab:

nationality /ˌnæʃəˈnæləti/: quốc tịch

country /ˈkʌntri/: quốc gia

birthplace: địa điểm cụ thể khi ra đời

occupation /ˌɒkjuˈpeɪʃn/: nghề nghiệp hoặc ngành

fiancé(e) /fiˈɒnseɪ/: hôn phu/thê

separated /ˈsepəreɪtɪd/: ly thân

journey /ˈdʒɜːni/: chuyến phiêu lưu

engaged /ɪnˈɡeɪdʒ/: đính hôn

niece /niːs/: cháu gái

Grammar:

HTĐ: Sự việc xảy ra thường xuyên hoặc 1 thói quen

- Dấu hiệu nb: Always, Usually, often, sometimes, never, …

- Công thức chung (+) S + tobe + Predicate (Vị ngữ)

(+) S + V (0/s/es) + Object ( Sự vật )

(-) S + don't/doesn't + O

Cách chia V trong HTĐ

I + AM

You

We + ARE

They

Số nh` (V k chia )

He

She + IS

It

Số ít (V chia )

Công thức thứ tự: Mạo tính danh (ghép câu, làm vị ngữ)

các tính từ sở hữu trong TA gồm: his, her, its, their, …

From + Country (quốc gia): đến từ ...

Hậu tố nhận biết Nationality (quốc tịch): ian, ish, an, ese

Thứ tự: Địa điểm nhỏ, địa điểm lớn

Look + alike: nhìn giống

the same + N: cùng, giống

Unit 2

Grammar:

HTĐ Verb thêm es khi: o,s,ch,x,sh ( ông sáu chạy xe sh )

(có trợ động tờ Does ở câu thì động từ trong vế k chia nữa)

take a shower: đi tắm

go out for lunch: ra ngoài ăn trưa

spend time with: dành thgian với

go(es) camping

go shopping

go fishing

after: Sau khi làm xong vc gì thì sang vc khác (hành động k liên quan đến nhau )

then: chuỗi sự kiện xảy ra nối tiếp có liên quan nhất định

do the housework: làm việc nhà

like + N/Ving

prefer...to: thích cgi hơn cgi

be keen on + Ving: quan tâm đến cgi

be interested in + Ving: quan tâm đến cgi

IN + Năm, tháng, mùa, buổi, phương hướng, 1 không gian

ON + Ngày, vị trí, tầng, phương hướng, ĐẦY ĐỦ NGÀY THÁNG, bề mặt, nơi chốn số tầng, AVENUE.

AT + Địa điểm rõ ràng, giờ, tên tòa nhà, nơi làm vc học tập, thời điểm

Unit 3:

Vocab:

beverages /ˈbevərɪdʒ/ : đồ uống

fast food: đồ ăn nhanh

main courses /ˌmeɪn ˈkɔːs/ : món chính

entrée /ˈɑːntreɪ/: món chính

seafood: hải sản

grain /ɡreɪn/: thực phẩm làm ngũ cốc

dairy product: thực phẩm làm từ bơ sữa

vegetables /ˈvedʒtəbl/: rau củ quả

genres /ˈʒɑːnrə/ : thể loại, phong cách ( nghệ thuật )

Grammar:

HTTD: sự việc xảy ra ngay lúc nói và hành động đó vẫn chưa chấm dứt

Dấu hiệu nhận biết: today, now, at the moment, watch, Look, listen, ...

(+) S + tobe + Ving

cut down on: cắt giảm

an + nguyên âm ( uể oải)

in the neighborhood : trong khu phố

Many + đếm được + Ns

Much + k đếm đc + N k chia

any: câu phủ định

some + N số nhiều: câu khẳng định

Unit 4

Vocab:

speed limit: giới hạn tốc độ

pedestrian crossing /pəˌdestriən ˈkrɒsɪŋ/ : vạch kẻ đường

junction /ˈdʒʌŋkʃn/: giao lộ

roundabout /ˈraʊndəbaʊt/ : vòng xuyến

knit /nɪt/ : đan

sew /səʊ/ : may

draw : vẽ

paint: tô

Grammar:

in front of: đằng trước

on the left/right: bên phải

between ... and : giữa ... và ...

opposite /ˈɒpəzɪt/ : đối diện

across from: đối diện

around the corner: quanh góc

take the ... turning: rẽ ở ngã số ..

turn left,right: rẽ trái, phải

Near, Opposite + V

Next + to

Across + From ( có thể đứng cách xa nhau )

To the left/right + of

IN : ở trong

ON : ở trên

AT : bên cạnh

can, could + V : có thể lgi

Can = có thể, have to = phải

want to + V : muốn lgi

hand me = give me : đưa tôi

learn by heart: học thuộc lòng

Unit 5:

Vocab:

career [kəˈrɪə(r)]: ngành nghề

graduate [ˈɡrædʒuət]: tốt nghiệp

restaurant [ ˈrestrɑːnt ]

vacuum cleaner [ vækjuːm kliːnə(r) ]

temperature [ ˈtemprətʃə(r) ] : nhiệt độ

invitation [ ˌɪnvɪˈteɪʃn ]: lời mời

Grammar

Quá khứ đơn: đã hoàn tất trong 1 thời điểm rõ ràng

(+) S + V2/ed + O : thường

(+) S + was/were + O : tobe

(?) When did

HTTD: sự việc xảy ra ngay lúc nói và hành động đó vẫn chưa chấm dứt, chắc chắn, việc có mốc thời gian rõ ràng trong tương lai

(+) S + tobe + Ving

Tương lai gần: điều xảy ra mà ta mơ hồ, ta không có kế hoạch cụ thể

be going to + V: dự định sẽ ...

go(es/ing) camping

go(es/ing) shopping

go(es/ing) fishing

câu hỏi có trợ động từ do => V nguyên thể

making a funny noise (sound) : tạo ra tiếng ồn ( âm thanh ) lạ

used for + Ving: tính năng là ...

used to + V: để ...