Unit 18:

Chef: bếp trưởng/đầu bếp

Undercooked : chưa nấu chín

Add : thêm

Tasty : thơm ngon

Roast :

Lemon: quả chanh tây

Roast : rang/bỏ lò nướng

Leftovers: thức ăn thừa

Delicious: ngon

Hunger : cơn đói

Chopstick: đôi đũa

Seafood : hải sản

Frozen : đông cứng

Plain: nhạt

Strong : mạnh mẽ

Cuisine : ẩm thực

Takeaway: kéo đi ,lôi đi,đồ ăn mang đi

Raw: sống (chỉ thức ăn)

Fresh : tươi

Flavour : hương vị

Cooking : nấu ăn

Recipe : công thức nấu ăn

Seasoning : đống gia vị

Terrible : nguy hiểm ,kinh khủng

Secret : bí mật

Unit 17 :

Energy : năng lượng

Glass : cốc thủy tinh

Litre : lít (đơn vị)

Bucket : cái xô

Pub : quán rượu

Habit : thói quen

Tipsy : say =drunk

Useless : vô dụng

Hangover : dư âm sau cơn say

Sparkling : có ga =soda

Stir : khuấy động

Cream : kem

Cheers : hoan hô

Bottle : cái chai

Wine : rượu

Puor : rót

Shot : chén rượu

Smoothie : sinh tố

Coffee : cà phê

Detox : chế độ thải độc / cai nghiện

Thirsty : khát nước

Alcohol : thứ cuống có cồn

Drinking : nhậu nhẹt

Beer : bia

Unit 16 :

Dry : khô

Serve : phục vụ

Groceries : thực phẩm

Stove : cái bếp

Hangry : nôn nao

Spicy : cay

Spicy : cay

Pork : thịt lợn

Stir-fry : xào(chế biến)

Stomach : dạ dày /bụng

Soup : canh

Chilli : ớt

Oily : nhiều dầu

Sauce : nước sốt

Sweet : ngọt

Savoury : có vị mặn

Savoury : có vị mặn

Vegetarian : đồ ăn chay

Vegetarian: đồ ăn chay

Prepare : chuẩn bị

Beef : thịt bò

Boil : luộc / làm sôi nước

Bacon : thịt ba chỉ xông khói

Grill : nướng

Yummy : ngon

Hotpot : lẩu

Crispy:giòn

Unit 14 :

Typhoon : bão nhiệt đới

Climate : khí hậu

Celsious: độ c

Humid : độ ẩm

Last : kéo dài

Breeze : cơn gió nhẹ

Middle : ở giữa

Temperature : nhiệt độ

End : kết thúc

Forecast : dự báo

Typical : điển hình

Period : khoảng thời gian = stage + giai đoạn

Cloud : đám mây

Approach : tiếp cận

Sunny : nhiều nắng

Nasty : khó chịu

Flood : lũ lụt

Awful : kinh khủng

Beginning : sự khởi đầu

Rainy : mưa

Season : mùa

Pleasant : dễ chịu = comforable

Shower : mưa rào

Drizzle : mưa phùn

Unit 13 :

Traiditional : truyền thống

Supprise : làm bất ngờ

Control : điều khiển

Avoid : né tránh

Familiar : quen thuộc

Persuade : pa sway : thuyết phục ,truy vấn

Proud : tự hào

Buddhist : phật tử

Religion : tôn giáo

Shrine : miếu thờ

Pillar : cột nhà

Mean : có ý định

Fair : công bằng

Strange : kì lạ

Believe: tin tưởng

Angry : tức giận

Taboo : điều cấm kỵ

Diffrence : sự khác biệt

Marriage : kết hôn

Expect : mong đợi

Rule : quy tắc

Care : quy tắc

Normal : bình thường

Rescept : tôn trọng

Public : công cộng

Exchange : trao đổi

Tidy : dọn dẹp

Anniversary : ngày kỉ niệm

Lantern : đèn lồng

Peace : sự yên tĩnh

Offering : lễ vật

Welcome : chào mừng , hoan nghênh

Luck : may mắn

Holiday : kì nghỉ

National : toàn quốc

Congratulatons : chúc mừng

Occasion : dịp đặc biệt

Relative : họ hàng

Guest :khách

Festival : lê hội

Firework : pháo hoa

Ceremony : buổi lễ

Priest : mục sư,linh mục

Generally : nhìn chung thì

Pray : cầu nguyện

Party : buổi tiệc r

Wedding : đám cưới

Leisure : rảnh rỗi , nhàn hạ

Hike : đi bộ đường dài

Market : chợ

Celebration : sự ăn mừng ‘

Recommend : đề xuất

Taste : nếm thử

Try : thử

Local : địa phương

Option : lựa chọn

Sight-seeing : ngắm cảnh