1 vocabulary

What’s the weather like?

It is + the …

1. Humid: ẩm ướt (mô tả không khí có độ ẩm cao)
2. Drizzle: mưa phùn (mô tả mưa nhỏ và liên tục)
3. Boiling: rất nóng (mô tả nhiệt độ cao đến mức có thể làm nước sôi)
4. Pour: mưa lớn (mô tả mưa nặng hạt và mạnh)
5. Mild: dễ chịu (mô tả thời tiết ấm và thoải mái)
6. Breeze: gió nhẹ (mô tả gió nhẹ và thoải mái)
7. Chilly: rất lạnh (mô tả nhiệt độ thấp đến mức có thể làm người cảm thấy lạnh)
8. Extreme weather: thời tiết khắc nghiệt
9. Foggy: có sương
10. Snowy: có tuyết

Tính từ ngắn

S + be + tính từ ngắn est

vd: She is (the) tallest in my class

Tính từ dài

S + be + the most + tính từ dài

VD: He is the most intelligent

11.1

1vocabulary

**Body part**: bộ phận cơ thể

**Chin**: cằm

**Cheek**: má

**Eyebrow**: lông mày

**Eyelash**: lông mi

**Finger**: ngón tay

**Toe**: ngón chân

**Back**: lưng

**Wrist**: cổ tay

**Ankle**: mắt cá chân

**Elbow**: khuỷu tay

**Knee**: (n) đầu gối (v) quỳ gối