The secrets of learning a new language

Lýdia Machová

1. Like to V

* là khi bạn nói đến việc gì đó mà bạn thấy nên làm vì nó tốt hoặc có lợi cho bạn.
* Ví dụ: I want to get promotion, so I like to learn english. (Tôi muốn được thăng chức, nên tôi thấy cần phải học tiếng Anh)

1. To be honest

Thực ra

1. Fluency (n)

* Sự lưu loát, thành thảo

1. Lot of

* Many là để chỉ "nhiều" nhưng đếm được về số lượng, ví dụ many apples, many cars, many chairs...
* Much là để chỉ "nhiều" nhưng không đếm được, ví dụ "we don't have much time", " I don't have much money".
* A lot of = lots of: dùng để chỉ số lượng nhiều dù là đếm được hay không đếm được, ví dụ a lot of time, lots of money, a lot of people, lots of apples. Tuỳ trường hợp hoặc ngữ cảnh, nhưng có thể nói: a lot of hay lots of dùng với mục đích nhấn mạnh độ nhiều, tức là nhiều hơn cả many/much.

1. Phrase (n)

* Cụm từ

1. Conversation (n)

* Cuộc đối thoại, cuộc đàm thoại

1. Right away

* Ngay lập tức

1. Russia (n)

* Nước Nga

1. Russian (n)

* Người nga, tiếng Nga

1. Stranger (n)

* Người lạ

1. Figure out sth (v)

* Hiểu ra, nhận ra

1. Ingenious (adj)

* Khéo léo, tài tình, mưu trí

1. Imitate (v)

* Bắt chước

1. Yet (adv)

* Thậm chí = even (adj)
* Nhưng = but
* Tuy nhiên = however

1. It suddenly dawn on me

* Tôi chợt nhận ra

1. Should have done

* Đáng lẽ ra nên làm gì nhưng đã ko làm

1. Chart (n)

* Biểu đồ

1. Statistics (n)

* Số liệu thống kê, thống kê

1. Recipe (n)

* Công thức nấu ăn

1. Sitcom (n)

* Phim hài

1. Gibberish (n)

* Tiếng nói lắp bắp

1. Season (n)

* Mùa, đợt

1. Seriously (adv)

* Nghiêm túc, nghiêm trọng

1. Dialogue (n)

* Cuộc đối thoại

1. Make sense

* Có ý nghĩa, có thể hiểu được

1. Genius (n)

* Thiên tài

1. Shortcut (n)

* Đường tắt, lối tắt

1. Pleasant (adj)

* Dễ chịu

1. Podcast (n)

* Đài phát thanh, chương trình phát thanh

1. Introvert (n)

* Người hướng nội

1. Crucial (n)

* Rất quan trọng

1. Enjoyment/joy (n)

* Niềm vui

1. Principle (n)

* Nguyên tắc

1. Effective (adj)

* Hữu hiệu

1. Revise (v)

* Ôn lại

1. In the course of = during

* Trong lúc

1. So-call (adj)

* Cái gọi là

1. Repetition (n)

* Sự lặp lại

1. Out there

* Ngoài kia
* Đâu đó trên đời

1. Inspiration (n)

* Cảm hứng

1. Ahead (adv)

* Trước thời hạn

1. Just (adj)

* Hợp lý

1. Definitely (adv)

* Rõ ràng, dứt khoát

1. Make sth (v)

* Làm nên, tạo nên cái gì
* Kiếm được cái gì

1. Improvement (n)

* Sự cải thiện, tiến bộ

1. Chunk (n)

* Khúc (một miếng của bất cứ thứ gì như gỗ, bánh...)

1. Motivate (v)

* Thúc đẩy, động cơ

1. Vividly (adv)

* Sinh động, rõ ràng

1. Moment (n)

* Khoảnh khắc

1. Joke (n)

* Lời nói đùa

1. Motivated (adj)

* Có động lực

1. Episode (n)

* Tập phim, tập truyện

1. More and more

* Ngày càng

1. Victory (n)

* Chiến thắng

1. Express (v)

* Diễn đạt, mô tả

1. Period (n)

* Giai đoạn, khoảng thời gian

1. Within

* Trong vòng (thời gian)

1. Make fun of sb (v)

* Cười nhạo, giễu cợt ai đó

1. Miracle (n)

* Điều kì diệu

1. Mentor (n)

* Cố vấn

1. Struggle (v)

* Vẫy vùng, vật lộn, gắng sức

1. Magically (adv)

* Ma thuật, ảo thuật

1. Suddenly (adv)

* Đột nhiên, đột ngột

1. Appreciate (v)

* Đánh giá cao, hiểu được, nhận ra

1. Progress (n)

* Sự tiến bộ, sự phát triển