[1-29](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/1-29.html)

**Bài 1:**

**Do you know why I didn't show up last night?**

/duː juː noʊ waɪ aɪ ˈdɪd|nt ʃoʊ ʌp læst naɪt/

Bạn biết vì sao tối qua tôi không đến không?

**I tried to call you but I got a busy signal**.

/aɪ traɪd tuː kɑːl juː bʌt aɪ ɡɑːt ə ˈbɪz.i ˈsɪɡ.nəl/

Tôi đã cố gọi cho bạn nhưng máy bận.

**I was in a hurry so I couldn't text you.**

/aɪ wəz ɪn ə ˈhʌ r.i soʊ aɪ ˈkʊd.ənt tekst juː/

Tôi vội nên đã không thể nhắn tin cho bạn.

**My friend came and I had to take her out for dinner.**

/maɪ frend keɪm ænd aɪ hæd tuː teɪk hɜːr aʊt fɔːr ˈdɪn.ər/

Bạn tôi đến và tôi phải dắt cô ấy đi ăn tối.

**I intended to call you back but it just slipped my mind afterwards.**

/aɪ ɪnˈtendɪd tuː kɑːl juː bæk bʌt ɪt dʒʌst slɪpt maɪ maɪnd ˈæf.t ə.wədz/

Tôi đã định gọi điện thoại lại cho bạn nhưng sau đó lại quên mất.

**Bài 2:**

**I had a nightmare last night and I lost sleep.**

/aɪ hæd ə naɪt.mer læst naɪt ænd aɪ lɑːst sliːp/

Tối qua, tôi gặp ác mộng rồi mất ngủ luôn.

**Now I'm feeling dizzy, and I've got a terrible headache.**

/naʊ aɪm ˈfiːlɪŋ ˈdɪzi ænd aɪv ɡɑːt ə ˈterəbl ˈhed.eɪk/

Bây giờ tôi đang chóng mặt và tôi bị nhức đầu kinh khủng.

**I stay in bed most of the time and I don't wanna go out.**

/aɪ steɪ ɪn bed moʊst əv ðə taɪm ænd aɪ doʊnt ˈwɑː.nə ɡoʊ aʊt/

Tôi nằm lì trên giường suốt và không muốn đi ra ngoài.

**Please drop by sometime tonight so we can hang out together.**

/pliːz drɑːp baɪ ˈsʌm.taɪm təˈnaɪt soʊ wiː kən hæŋ aʊt təˈɡeð.ər/

Lúc nào đó tối nay tạt qua chỗ tôi rồi bọn mình cùng đi chơi.

**I can't wait to go downtown with you. It's gonna be fun.**

/aɪ kænt weɪt tuː ɡoʊ ˌdaʊnˈtaʊn wɪð juː ɪts ˈɡɑː.nə biː fʌn/

Tôi nóng lòng/nôn được đi ra trung tâm thành phố với bạn quá. Sẽ vui lắm đây.

**Bài 3:**

**Sometimes I stay up very late but I don't want to sleep in**.

/ˈsʌm.taɪmz aɪ steɪ ʌp ˈver.i leɪt bʌt aɪ doʊnt wɑːnt tuː sliːp ɪn/

Thỉnh thoảng tôi thức rất khuya nhưng tôi không muốn ngủ nướng.

**I have a lack of sleep but I wanna go see a movie with you.**

/aɪ hæv ə læk əv sliːp bʌt aɪ ˈwɑː.nə ɡoʊ siː ə ˈmuː.vi wɪð juː/

Tôi bị thiếu ngủ nhưng tôi muốn đi xem phim với bạn.

**This is your first time to the city so I want to show you something special.**

/ðɪs ɪz jɔːr ˈfɜːst taɪm tuː ðə ˈsɪti soʊ aɪ wɑːnt tuː ʃoʊ juːˈsʌm.θɪŋ ˈspeʃ.əl/

Đây là lần đầu tiên bạn đến thành phố này nên tôi muốn chỉ cho bạn điều gì đó thật đặc biệt.

**You have only one night for relaxing before getting down to business.**

/juː hæv ˈoʊn .li wʌn naɪt fɔːr rɪˈlæk.sɪŋ bɪˈfɔːr ˈɡet.ɪŋ daʊn tuː ˈbɪz.nɪs/

Bạn chỉ có một buổi tối để nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc.

**So prepare yourself to face difficulties and hard work.**

/soʊ prɪˈper jɔːˈself tuː feɪs ˈdɪf.ɪ.kəl.tiz ənd hɑːrd wɝːk/

Vì vậy, bản thân bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với khó khăn và công việc nặng nhọc.

**Bài 4:**

**I wish I could speak English fluently and were working for a foreign company.**

/aɪ wɪʃ aɪ kʊd spiːk ˈɪŋ.ɡlɪʃ ˈfluː.əntli ænd wɜːr ˈwɜː.kɪŋ fɔːr ə ˈfɔːr.ən ˈkʌm.pə.ni/

Ước gì tôi có thể nói lưu loát tiếng Anh và đang làm việc cho một công ty nước ngoài.

**So now I have to work hard to get some experience under my belt.**

/soʊ naʊ aɪ hæv tuː wɜːrk hɑːrd tuː ɡet sʌm ɪkˈspɪr.i .əns ˈʌn.dər maɪ belt/

Vì vậy giờ tôi phải làm việc thật chăm chỉ để có chút kinh nghiệm lận lưng.

**I want to earn a lot of money to take care of my family and myself.**

/aɪ wɑːnt tuː ɜːrn ə lɑːt əv ˈmʌn.i tuː teɪk ker əv maɪ ˈfæm.əl.i ænd maɪˈself/

Tôi muốn kiếm được nhiều tiền để chăm sóc cho gia đình và bản thân.

**I'm gonna apply for a job in a foreign company when my English gets better.**

/aɪm ˈɡɑː.nə əˈplaɪ fɔːr ə dʒɑːb ɪn ə ˈfɔːr.ən ˈkʌm.pə.ni wen maɪ ˈɪŋ.ɡlɪʃ ɡets ˈbet.ər/

Tôi sẽ nộp đơn xin việc vào một công ty nước ngoài khi tiếng Anh của tôi khá hơn.

**Then I will save money to start my own business.**

/ðen aɪ wɪl seɪv ˈmʌn.i tuː stɑːrt maɪ oʊn ˈbɪz.nɪs/

Rồi tôi sẽ để dành tiền để bắt đầu việc tự kinh doanh.

**Bài 5:**

**I work from eight to five and currently I'm up to my neck in work.**

/aɪ wɜːrk frɑːm eɪt tuː faɪv ənd ˈk ɜːr.əntli aɪm ʌp tuː maɪ nek ɪn wɜːrk/

Tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và hiện giờ tôi đang bận tối mặt tối mũi đây.

**But I also go to the evening class to study English.**

/bʌt aɪ ˈɑːl.soʊ ɡoʊ tuː ðiː ˈiːv.nɪŋ klæs tuː ˈstʌd.i ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

Nhưng tôi cũng học lớp tiếng Anh vào buổi tối.

**I love reading books and I have read all the must-reads**.

/aɪ lʌv ˈriː.dɪŋ bʊks ənd aɪ hæv red ɑːl ðə məst riːdz/

Tôi thích đọc sách và đã đọc tất cả những cuốn sách nên đọc rồi.

**I always arrive at work early and never miss a deadline.**

/aɪ ˈɑːl.weɪz əˈraɪv ət wɜːrk ˈɜːr.li ənd ˈnev.ər mɪs ə ˈded.laɪn/

Lúc nào tôi cũng đến chỗ làm sớm và chưa bao giờ bị trễ thời hạn cuối.

**I often work overtime and give my colleagues a hand.**

/aɪ ˈɑːf.ən wɜːrk oʊ.və.taɪm ənd ɡɪv maɪ ˈkɑː.liːɡz ə hænd/

Tôi thường làm thêm giờ và giúp đỡ các đồng nghiệp.

**Bài 6:**

**My boss paid me a compliment the other day.**

/maɪ bɑːs peɪd miː ə ˈkɑːmplɪmənt ðiː ˈʌðər deɪ/

Hôm nọ, sếp của tôi đã khen tôi.

**He told me to keep up the good work.**

/hiː toʊld miː tuː kiːp ʌp ðə ɡʊd wɜːrk/

Ông ấy bảo tôi hãy tiếp tục làm tốt việc.

**Guess what! I just got a promotion to be a supervisor.**

/ɡes wɑːt aɪ dʒʌst ɡɑːt ə prəˈmoʊʃ(ə)n tuː biː ə ˈsuːpərˌvaɪzər/

Biết gì không? Tôi vừa được thăng chức thành giám sát viên đó.

**I hope I can get a raise soon as my boss promised.**

/aɪ hoʊp aɪ kən ɡet ə reɪz suːn æz maɪ bɑːs ˈprɑːmɪst/

Tôi mong là tôi có thể sớm được tăng lương như lời sếp đã hứa.

**My girlfriend was very proud of me and we drank until we threw up that night.**

/maɪ ˈɡɜːrlˌfrend wəz ˈveri praʊd əv miː ən wiː dræŋk ənˈtɪl wiː θruː ʌp ðæt naɪt/

Bạn gái tôi rất tự hào về tôi và tối đó bọn tôi đã uống đến khi nôn thốc nôn tháo.

**Bài 7:**

**It seems that I'm addicted to the Internet.**

/ɪt siːmz ðæt aɪm əˈdɪktɪd tuː ðiː ˈɪntərˌnet/

Có vẻ là tôi đã bị nghiện Internet.

**I don't play online games but I surf the net all night long.**

/aɪ doʊnt pleɪ ˌɑːnˈlaɪn ɡeɪmz bʌt aɪ sɜːrf ðə net ɑːl naɪt lɑːŋ/

Tôi không chơi các trò chơi trên mạng nhưng tôi lên mạng thâu đêm suốt sáng.

**I want to stay away from my computer for a while to give it up.**

/aɪ wɑːnt tuː steɪ əˈweɪ frɑːm maɪ kəmˈpjutər fɔːr ə waɪl tuː ɡɪv ɪt ʌp/

Tôi muốn tránh xa máy vi tính một thời gian để từ bỏ nó.

**I'm not so sure that I can make it but I have to give it a try.**

/aɪm nɑːt soʊ ʃʊr ðæt aɪ kæn meɪk ɪt bʌt aɪ hæv tuː ɡɪv ɪt ə traɪ/

Tôi không chắc là mình làm được nhưng tôi phải thử xem sao.

**Don't get mad at me if I don't answer your emails often.**

/doʊnt ɡet mæd ət miː ɪf aɪ doʊnt ˈænsər jɔːr ˈiˌmeɪlz ˈɑːf(ə)n/

Đừng giận tôi nếu tôi không trả lời thư điện tử của bạn thường xuyên nhé.

**Bài 8:**

**I go to work by motorbike.**

/aɪ ɡoʊ tu wɜrk baɪ ˈmoʊtərˌbaɪk/

Tôi đi làm bằng xe máy.

**If I can catch the bus, I won’t have to walk.**

/ɪf aɪ kæn kætʃ ðə bʌs, aɪ woʊnt hæv tu wɔk/

Nếu tôi có thể bắt chuyến xe buýt đó, thì tôi sẽ không phải lội bộ.

**I prefer smaller cars because they are easier for me to park.**

/aɪ prɪˈfɜr smɔler kɑrz bɪˈkɔz ðeɪ ɑr ˈizier tu pɑrk/

Tôi thích những chiếc xe hơi nhỏ hơn vì đậu xe dễ hơn.3

**No need to worry! I will pick you up at the airport.**

/noʊ nid tu ˈwʌri/ /aɪ wɪl pɪk ju ʌp æt ði ˈerˌpɔrt/

Không cần phải lo đâu! Tôi sẽ đón bạn tại sân bay.

**Could you give me a ride?**

/kʊd ju ɡɪv mi ə raɪd/

Bạn cho tôi quá giang được không?

**Bài 9:**

**I'm really sick of waiting for the bus for so long.**

/aɪm ˈriː.ə li sɪk əv ˈweɪtɪŋ fɔːr ðə bʌs fɔːr soʊ lɑːŋ/

Tôi rất chán ngồi chờ xe buýt lâu.

**I usually feel sick when the driver accelerates or slows down the bus.**

/aɪ ˈjuː.ʒu.ə.li fiːl sɪk wen ðə ˈdraɪ.vər əkˈsel.ər.eɪts ɔːr sloʊz daʊn ðə bʌs/

Tôi thường cảm thấy buồn nôn khi tài xế xe buýt tăng hay giảm tốc độ.

**I often break into a cold sweat when the driver swerves suddenly and narrowly misses a cyclist.**

/aɪ ˈɑːfən breɪk ˈɪn.tuː ə koʊld swet wen ðə ˈdraɪ.vər swɝːvz ˈsʌd.ən.li ənd ˈnær.oʊ.li ˈmɪsɪz ə ˈsaɪ.klɪst/

Tôi thường sợ toát mồ hôi khi tài xế lạng lách bất thình lình và suýt tông vào một người đi xe đạp nào đấy.

**People often forget all the rules of etiquette, and always push and shove to get on the bus**

/piː.pl̩ ˈɑːfən fərˈɡet ɑːl ðə ruːlz əv ˈet.ɪ.ket ən ˈɑːl.weɪz pʊʃ ən ʃʌv tuː ɡet ɑːn ðə bʌs/

Mọi người thường quên hết các qui tắc lịch sự và luôn chen lấn xô đẩy để lên xe buýt.

**I only use public transportation when there are no other options.**/aɪ ˈoʊn.li juːz ˈpʌb.lɪk ˌtræn.spərˈteɪ.ʃən wen ðer ɑːr noʊ ˈʌð.ərˈɑːp.ʃənz/

Tôi chỉ sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi không còn giải pháp nào khác.

**Bài 10:**

**What time does the post office close?**

/wɑːt taɪm dəz ðə poʊst ˈɑː.fɪs kloʊz/

Mấy giờ thì bưu điện đóng cửa?

**Stop talking nonsense and get back to work.**

/stɑːp ˈtɑː.kɪŋ ˈnɑːn.sens ənd ɡet bæk tuː wɜːrk/

Đừng có nói chuyện tầm phào nữa và quay trở lại làm việc đi.

**Nothing's cheaper. It is a real bargain.**

/ˈnʌθɪŋz ˈtʃiːpər ɪt ɪz ə riː.əl ˈbɑːr .ɡɪn/

Không có gì rẻ hơn nữa đâu. Đúng là giá hời đấy.

**It looks like Apple, but at that price, it's a knockoff.**

/ɪt lʊks laɪk ˈæp.əl bʌt ət ðæt praɪs ɪts ə ˈnɒkɒf/

Nó trông giống hàng của Apple, nhưng với giá đó thì nó là hàng giả kém chất lượng.

**I often check and reply to emails in the evening before going to bed.**

/aɪ ˈɑːfən tʃek ənd rɪˈplaɪ tuːˈ iːmeɪlz ɪn ðiː ˈiːv.nɪŋ bɪˈfɔːr ˈɡoʊ.ɪŋ tuː bed/

Tôi thường kiểm tra và trả lời email vào buổi tối trước khi đi ngủ.

**Bài 11:**

**Drive carefully. The roads are slippery.**

/draɪv ˈker.fəl.i ðə roʊdz ɑːr ˈslɪp.ər.i/

Lái xe cẩn thận nhé. Đường trơn lắm đấy.

**Turn left when you come to a fork in the road.**

/tɜːrn left wen juː kʌm tuː ə fɔːrk ɪn ðə roʊd/

Quẹo trái khi bạn đến ngã ba đường.

**Let me show you the way. I'm going there myself.**

/let miː ʃoʊ juː ðə ˈweɪ aɪm ˈɡoʊ.ɪŋ ðer maɪˈself/

Để tôi chỉ bạn đường đi. Tôi cũng đang đi đến đó đây.

**Stop the car at once, I smell something burning.**

/stɑːp ðə kɑːr ət wʌns aɪ smel ˈsʌm.θɪŋ ˈbɜːr.nɪŋ/

Dừng xe lại ngay đi, tôi ngửi thấy cái gì đó đang cháy.

**No booze or you will be fined.**

/noʊ buːz ɔːr juː wɪl biː f aɪnd/

Không được rượu bia nếu không bạn sẽ bị phạt.

**Bài 12**:

**Is it OK to park here?**

/ɪz ɪt ˌoʊˈkeɪ tuː pɑːrk hɪr/

Tôi đậu xe ở đây được không?

**I see crashes all too often.**

/aɪ siː ˈkræʃɪz ɑːl tuː ˈɑːf.ən/

Tôi thấy đụng xe thường xuyên lắm.

**You will find a one-way traffic sign.**

/juː wɪl faɪnd ə wʌn weɪ ˈtræf.ɪk saɪn/

Bạn sẽ thấy biển báo đường một chiều.

**The cops may pull you over because one of your brake lights isn't working.**

/ðə kɑːps meɪ pʊl juːˈoʊ.vər bɪˈkəz wʌn əv jɔːr breɪk laɪts ˈɪz.ənt ˈwɜːr.kɪŋ/

Mấy vị cảnh sát có thể sẽ yêu cầu bạn tấp xe vào lề vì một đèn phanh (thắng) của bạn bị hỏng.

**Don't forget to lock the car up.**

/doʊnt fərˈɡet tuː lɑːk ðə kɑːr ʌp/

Đừng quên khóa xe (hơi) lại nhé.

**Bài 13:**

**Do you know where the bus station is?**

/duː juː noʊ wer ðə bʌs ˈsteɪ.ʃən ɪz/

Bạn có biết bến xe buýt ở đâu không?

**I'm sorry, I don't know. But the guard over there should know.**

/aɪm ˈsɔːr.i aɪ doʊnt noʊ bʌt ðə ɡɑːrd ˈoʊ.vər ðer ʃʊd noʊ/

Xin lỗi, tôi không biết. Nhưng anh bảo vệ đằng kia chắc biết.

**Go straight until you pass a supermarket on your left.**

/ɡoʊ streɪt ˈəntɪl juː pæs ə ˈsuː.pərˌmɑːr.kɪt ɑːn jɔːr left/

Cứ đi thẳng cho đến khi bạn đi qua một siêu thị bên tay trái.

**Take the second right.**

/teɪk ðə ˈsek.ənd raɪt/

Hãy rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai nhé.

**It's this way. You can't miss it.**

/ɪts ðɪs ˈweɪ juː kænt mɪs ɪt/

Nó ở phía này. Nó rất dễ nhận ra (bạn không thể nhầm nó với cái gì khác được).

**Bài 14:**

**Could you tell me the way to the post office?**

/kʊd juː tel miː ðə ˈweɪ tuː ðə poʊst ˈɑː.fɪs/

Anh chỉ cho tôi đường tới bưu điện được không?

**At the next crossroad, you'll find a big hospital on the right.**

/ət ðə nekst ˈkrɑːs.roʊd juːl faɪnd ə bɪɡ ˈhɑː.spɪ.tl ɑːn ðə raɪt/

Tại đường giao nhau tiếp theo, bạn sẽ thấy một bệnh viện lớn nằm bên tay phải.

**Take the right fork after crossing a large wooden bridge.**

/teɪk ðə raɪt fɔːrk ˈæf.tər ˈkrɑː.sɪŋ ə lɑːrdʒ 'wʊdən brɪdʒ/

Sau khi qua cây cầu gỗ lớn, rẽ phải tại ngã ba đường.

**Keep driving for another 200 meters and then turn right.**

/kiːp ˈdraɪ.vɪŋ fɔːr ərˈnʌð.ər tuː ˈhʌn.drəd ˈmiː.tərz ənd ðen tɜːrn raɪt/

Cứ lái xe thêm khoảng 200 mét nữa rồi rẽ phải.

**Take this road and go straight ahead.**

/teɪk ðɪs roʊd ənd ɡoʊ streɪt əˈhed/

Hãy đi đường này và đi thẳng về phía trước.

**Bài 15:**

**Which bus can I take to get to the city center?**

/wɪtʃ bʌs kæn aɪ teɪk tuː ɡet tuː ðə ˈsɪti ˈsen.tər/

Tôi có thể đón xe buýt nào để đến được trung tâm thành phố?

**There's plenty of room in the back of the bus.**

/ðerz ˈplen.ti əv ruːm ɪn ðə bæk əv ðə bʌs/

Còn nhiều chỗ ở phía sau xe buýt.

**Where do I get off the bus for the department store?**

/wer du: aɪ ɡet ɑːf ðə bʌs fɔːr ðə dɪˈpɑːrt.mənt stɔːr/

Tôi có thể xuống xe buýt ở đâu để đi đến cửa hàng bách hóa?

**Can you drop me off at the next stop?**

/kæn juː drɑːp miː ɑːf ət ðə nekst stɑːp/

Ông có thể cho tôi xuống ở trạm tiếp theo được không?

**Keep your belongings close to your body at all times.**

/kiːp jɔːr bɪˈl ɑːŋ.ɪŋz kloʊs tuː jɔːr ˈbɑː.di ət ɑːl taɪmz/

Hãy luôn luôn giữ đồ đạc cá nhân sát vào người bạn.

**Bài 16:**

**Speak politely and keep your voice low.**

/spiːk pəˈlaɪt.li ən kiːp jɔːr vɔɪs loʊ/

Hãy nói năng lịch sự và nói khẽ thôi.

**My wallet has been stolen somehow. I need your help immediately.**

/maɪ ˈwɑː.lɪt həz bɪn ˈstoʊ.lən ˈsʌm.haʊ aɪ niːd jɔːr help ɪˈmiː.di.ət.li/

Không hiểu sao ví của tôi bị móc rồi. Tôi cần sự giúp đỡ của ông ngay bây giờ.

**Would you mind moving over one seat so my friend and I can sit together?**

/wʊd juː maɪnd ˈmuː.vɪŋ ˈoʊ.vər wʌn siːt soʊ maɪ frend ənd aɪ kən sɪt təˈɡeð.ər/

Xin phiền ông chuyển sang ghế kế bên để bạn tôi và tôi có thể ngồi cùng nhau được không?

**Where and how can I get a monthly bus pass?**

/wer ənd haʊ kən aɪ ɡet ə ˈmʌn.θli bʌs pæs/

Tôi có thể mua vé tháng ở đâu và cách mua ra sao?

**You should watch out for pickpockets.**

/juː ʃʊd wɑːtʃ aʊt fɔːr ˈpɪkˌpɑː.kɪts/

Bạn nên coi chừng những kẻ móc túi.

**Bài 17:**

**What do we have for breakfast this morning?**

/wɑːt duː wiː hæv fɔːr ˈbrek.fəst ðɪs ˈmɔːr .nɪŋ/

Sáng nay chúng ta có món gì vậy?

**I'll have a ham and cheese salad roll.**

/aɪl hæv ə hæm ənd tʃiːz ˈsæl.əd roʊl/

Cho tôi một ổ bánh mì thịt (phó mát, rau và thịt giăm bông).

**There's a variety of dishes you can have for breakfast, such as Pho or broken rice.**

/ðerz ə vəˈraɪə.ti əv ˈdɪʃɪz juː kən hæv fɔːr ˈbrek.fəst sʌtʃ æz Pho ɔːr ˈbroʊ.kən raɪs/

Có rất nhiều món bạn có thể chọn để ăn sáng như Phở hoặc Cơm Tấm.

**I had rice and fried egg this morning.**

/aɪ hæd raɪs ənd fraɪd eɡ ðɪs ˈmɔːr.nɪŋ/

Sáng nay tôi ăn cơm với trứng chiên.

**Why do you always eat instant noodles?**

/waɪ duː juː ˈɑːl.weɪz iːt ˈɪn.stənt ˈnuː.dl̩z/

Tại sao bạn ăn mì gói hoài vậy?

**Bài 18:**

**For your safety, please don't drink and drive.**

/fɔːr jɔːr ˈseɪf.ti pliːz doʊnt drɪŋk ənd draɪv/

Vì sự an toàn của bạn, đừng lái xe khi uống rượu.

**I love spicy food. The hotter the better!**

/aɪ lʌv ˈspaɪ.si fuːd ðə ˈhɑːtər ðə ˈbet.ər/

Tôi thích thức ăn cay. Càng cay càng tốt!

**Have you ever eaten the same thing for days or weeks?**

/həv juːˈev.ər ˈiː.tən ðə seɪm θɪŋ fɔːr deɪz ɔːr wiːks/

Bạn có bao giờ ăn cùng một món trong nhiều ngày hay nhiều tuần chưa?

**The food there is very delicious and cheap.**

/ðə fuːd ðer ɪz ˈver.i dɪˈlɪʃ.əs ənd tʃiːp/

Đồ ăn ở đó ngon và rẻ lắm.

**Did you enjoy the meal?**

/dɪd juː ɪnˈdʒɔɪ ðə miːl/

Bạn dùng (ăn) ngon miệng chứ?

**Bài 19:**

**Can you help me set the table?**

/kæn juː help miː set ðə ˈteɪ.bl̩/

Bạn có thể giúp tôi dọn bàn ăn ra được không?

**I have meat and fish for my lunch.**

/aɪ hæv miːt ənd fɪʃ fɔːr maɪ lʌntʃ/

Trưa nay tôi có món thịt và cá.

**Are you a vegetarian for health or religious reasons?**

/ɑːr juː ə vedʒ.ɪˈter.i.ən fɔːr helθ ɔːr rɪˈlɪdʒ.əs ˈriː.zənz/

Bạn là người ăn chay vì lý do sức khoẻ hay tôn giáo?

**I like all kinds of foods, especially Thai food.**

/aɪ laɪk ɑːl kaɪndz əv fuːdz ɪˈspeʃ.əl.i taɪ fuːd/

Tôi thích tất cả các loại thức ăn, đặc biệt là thức ăn Thái.

**The meal is on me.**

/ðə mɪəl ɪz ɑːn miː/

Bữa ăn hôm nay tôi sẽ trả tiền.

**Bài 20:**

**Watch out! The food is really hot.**

/wɑːtʃ aʊt ðə fuːd ɪz ˈriː.əli hɑːt/

Coi chừng! Món này nóng lắm.

**Stir your juice until the sugar dissolves.**

/stɜːr jɔːr dʒuːs ˈʌn ˈtɪl ðə ˈʃʊɡ.ər dɪˈz ɑːlvz/

Hãy khuấy nước trái cây của bạn cho đường tan ra hết đã.

**I like my steak medium rare so that there is a little pink in the middle.**

/aɪ laɪk maɪ steɪk ˈmiː.di.əm rer soʊ ðæt ðer ɪz ə ˈlɪt.l̩ pɪŋk ɪn ðə ˈmɪd.l̩/

Tôi thích món bít tết của tôi tái vừa để còn một chút lòng đào ở giữa.

**I can't eat another bite. I'm so full.**

/aɪ kænt iːt əˈnʌð.ər baɪt aɪm soʊ fʊl/

Tôi không thể ăn thêm miếng nào được nữa. Tôi no lắm rồi.

**Please put it all on one bill.**

/pliːz pʊt ɪt ɑːl ɑːn wʌn bɪl/

Xin vui lòng tính tiền chung vào một phiếu.

**Bài 21:**

**My monitor is a little blurry and it gives me a headache.**

/maɪ ˈmɑː.nɪ.tə ɪz ə ˈlɪt.l̩ blɜː.ri ənd ɪt ɡɪvz miː ə ˈhed.eɪk/

Màn hình của tôi hơi bị mờ và nó làm tôi nhức đầu.

**I need a headset for the telephone because I'm on the phone most of the day.**

/aɪ niːd ə ˈhed.set fɔːr ðə ˈtel.ə.foʊn bɪˈkəz aɪm ɑːn ðə foʊn moʊst əv ðə deɪ/

Tôi cần một bộ tai nghe cho điện thoại bởi vì suốt ngày tôi phải trả lời điện thoại.

**I can't believe this company is paying 10,000 dollars a year for this tool.**

/aɪ kæn|t bɪˈliːv ðɪs ˈkʌm.pə.ni ɪz ˈpeɪ.ɪŋ ten ˈθaʊ.zənd ˈdɑː.ləz ə jɪr fɔːr ðɪs tuːl/

Tôi không thể tin được là công ty này đang trả 10.000 đô la một năm cho công cụ này.

**My desk is not big enough for a desktop computer and a laptop.**

/maɪ desk ɪz nɑːt bɪɡ ɪˈnʌf fɔːr ə ˈdesk.tɑːp kəmˈpjuː.tər ænd ə ˈlæp.tɑːp/

Bàn làm việc của tôi không đủ lớn cho một máy tính để bàn và máy tính xách tay.

**This new desktop computer can help you to burn files to DVDs easily.**

/ðɪs nuːˈdesk.t ɑːp kəmˈpjuː.tər kən help juː t uː bɜːrn faɪlz tuː ˌdiː.viːˈdiːz ˈiː.zɪ.li/

Cái máy tính để bàn mới này có thể giúp bạn ghi thông tin ra đĩa DVD dễ dàng.

**Bài 22:**

**I have learned a lot from observing my manager's management style.**

/aɪ hæv ˈlɜːr.nd ə lɑːt frɑːm əbˈzɜːvɪŋ maɪ ˈmæn.ə.dʒɚz ˈmæn.ɪdʒ.mənt staɪl/

Tôi đã học được rất nhiều từ việc quan sát phong cách quản lý của sếp tôi.

**Check the bin. Sometimes people throw it in there when they are done.**

/tʃek ðə bɪn ˈsʌm.taɪmz ˈpiː.pl̩ θroʊ ɪt ɪn ðer wen ðeɪ ɑːr dʌn/

Kiểm tra sọt rác xem. Thỉnh thoảng mọi người quăng nó vào đó sau khi dùng xong.

**Stop talking and concentrate on your work.**

/stɑːp ˈtɑː.kɪŋ ənd ˈkɑːn.sən.treɪt ɑːn jɔːr wɜːrk/

Ngưng nói chuyện và tập trung vào công việc đi.

**I have a good relationship with former colleagues and still keep in touch.**

/aɪ hæv ə ɡʊd rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp wɪð ˈfɔːr.mər ˈkɑː.liːɡːz ənd stɪl kiːp ɪn tʌtʃ/

Tôi có mối quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp cũ và giờ vẫn giữ liên lạc.

**Work time is over. Let's go drinking!**

/ˈwɜːr.k taɪm ɪz ˈoʊ.vər lets ɡoʊ ˈdrɪŋ.kɪŋ/

Hết giờ làm việc rồi. Chúng ta đi nhậu thôi.

**Bài 23:**

**If you can't respect your subordinates and treat them fairly, you can't be a good manager.**

/ɪf juː kæn|t rɪˈspekt jɔːr səˈbɔː.dɪ.nəts ənd triːt ðem ˈfer.li juː kæn|t biː ə ɡʊd /ˈmæn.ə.dʒɚ/

Nếu bạn không thể tôn trọng cấp dưới của bạn và đối xử công bằng với họ, bạn không thể trở thành một người quản lý tốt.

**The board of directors was quite impressed with my performance and encouraged me to keep up the good work.**

/ðə bɔːrd əv dɪˈrek.tərz wəz kwaɪt ɪmˈprest wɪð maɪ pərˈfɔːr.məns ənd ɪnˈkʌr.ɪdʒd miː tuː kiːp ʌp ðə ɡʊd wɜːrk/

 Ban giám đốc khá ấn tượng với sự thể hiện của tôi và khuyến khích tôi tiếp tục hoàn thành tốt công việc.

**The HR department has the responsibility for scheduling and conducting exit interviews.**

/ðiː eɪtʃ ɑːr dɪˈpɑːrt.mənt hæz ðə rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ɪ.ti fɔːr ˈsked.juːlɪŋ ənd kənˈdʌktɪŋ ˈek.sɪt ˈɪn.tər.vjuːz/

Bộ phận nhân sự có trách nhiệm lập kế hoạch và tiến hành các cuộc phỏng vấn thôi việc.

**I'll skip the meeting because I'm not the planner and it's a waste of time.**

/aɪl skɪp ðə ˈmiː.tɪŋ bɪˈkəz aɪm nɑːt ðə ˈplæn.ər ənd ɪts ə weɪst əv taɪm/

Tôi sẽ không đi họp vì tôi không phải là người lập kế hoạch và nó thật lãng phí thời gian.

**I haven't done my work yet so I'll finish the feedback form later.**

/aɪ ˈhæv.ənt dʌn maɪ wɜːrk jet soʊ aɪl ˈfɪn.ɪʃ ðə ˈfiːd.bæk fɔːrm ˈleɪ.tər/

Tôi chưa làm xong việc nên tôi sẽ hoàn thành phiếu phản hồi sau.

**Bài 24:**

**We all start school around the age of six and some of us study into old age.**

/wiː ɑːl stɑːrt skuːl əˈraʊnd ðiː eɪdʒ əv sɪks ənd sʌm əv ʌs ˈstʌd.i ˈɪn.tuː oʊld eɪdʒ/

Tất cả chúng ta đều bắt đầu đi học từ lúc sáu tuổi và vài người trong chúng ta học cho đến lúc già.

**I had to retake so many classes because I preferred pleasure to study.**

/aɪ hæd tuː ˌriːˈteɪk soʊ ˈmen.i ˌklæsɪz bɪˈkəz aɪ prɪˈfɜːrd ˈpleʒ.ər tuː ˈstʌd.i/

Tôi đã phải thi lại quá nhiều môn học vì tật ham chơi hơn ham học.

**We'll meet up after class and go over these math problems.**

/wiːl miːt ʌp ˈæf.tər klæs ənd ɡoʊ ˈoʊ.vər ðiːz mæθ ˈprɑː.bləmz/

Chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học và xem kĩ lại mấy bài toán này.

**Professor Johnson is always lecturing and never allows students to ask any questions.**

/prəˈfes.ər ˈdʒɑːnsən ɪz ˈɔːl.weɪz ˈlek.tʃərɪŋ ənd ˈnev.ər əˈlaʊz ˈstuːd|nts tuː æsk ˈen.i kwes.tʃənz/

Giáo sư Johnson luôn giảng bài và không bao giờ cho sinh viên hỏi câu nào cả.

**I suggest you stop cutting classes and start actually working.**

/aɪ səˈdʒest juː stɑːp ˈkʌt.ɪŋ ˈklæsɪz ənd stɑːrt ˈæk.tʃu.ə.li ˈwɜːr.kɪŋ/

Tôi khuyên em đừng cúp học nữa và hãy bắt đầu học hành đàng hoàng đi.

**Bài 25:**

**When does registration start for next semester?**

/wen dəz ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən stɑːrt fɔːr nekst səˈmes.tər/

Việc đăng ký cho học kỳ tới bắt đầu khi nào vậy?

**I can't wait to get into the chemistry class.**

/aɪ kæn|t weɪt tuːɡet ˈɪn.tuː ðə ˈkem.ɪ.stri klæs/

Tôi nóng lòng được tham gia lớp Hóa.

**I couldn't keep up with the schedule, so I dropped out of that class.**

/aɪ ˈkʊdn|t kiːp ʌp wɪð ðə ˈsked.juːl soʊ aɪ drɑːpt aʊt əv ðæt klæs/

Tôi không thể theo được lịch học nên tôi đã bỏ lớp đó.

**What is your overall GPA this year?**

/wɑːt ɪz jɔːr ˌoʊ.vərˈɑːl dʒiːpiːeɪ ðɪs jɪr/

Điểm trung bình toàn năm học này của con là bao nhiêu?

**You will usually see me with my head buried in a book at the school library.**

/juːl wɪl ˈjuː.ʒu.ə.li siː miː wɪð maɪ hed ˈber.id ɪn ə bʊk ət ðə skuːl ˈlaɪ.brer.i/

Bạn sẽ thường nhìn thấy tôi đang vùi đầu vào một cuốn sách trong thư viện trường.

**Bài 26:**

**Please respect the class start and finish time.**

/pliːz rɪˈspekt ðə klæs stɑːrt ənd ˈfɪn.ɪʃ taɪm/

Vui lòng tuân thủ giờ giấc bắt đầu và kết thúc lớp học.

**Keep your mouth shut and your ears open!**

/kiːp jɔːr maʊθ ʃʌt ənd jɔːr ɪrz ˈoʊpən/

Trật tự và chăm chú nghe giảng nào!

**My teacher did a good job at making his subject interesting.**

/maɪ ˈtiːtʃər dɪd ə ɡʊd dʒɑːb ət ˈmeɪ.kɪŋ hɪz ˈsʌb.dʒekt ˈɪn.trɪs.tɪŋ/

Thầy tớ đã thành công trong việc làm cho môn học của thầy thú vị.

**Ok! Let's take a five-minute break!**

/oʊˈkeɪ lets teɪk ə faɪv ˈmɪn.ɪt breɪk/

Được rồi! Chúng ta nghỉ giải lao năm phút!

**We will have a test so you guys remember to review all the lessons.**

/wiː wɪl həv ə test soʊ jʊːɡaɪz rɪˈmembər tə rɪˈvjuː ɑːlðə ˈles.ənz/

Chúng ta sẽ có bài kiểm tra vì vậy các em nhớ ôn lại toàn bộ bài học.

**Bài 27:**

**The library has a special atmosphere and a huge collection of books.**

/ðə ˈlaɪ.brer.i hæz ə ˈspeʃ.əl ˈæt.mə.sfɪr ənd ə hjuːdʒ kəˈlek.ʃən əv bʊks/

Thư viện có một bầu không khí đặc biệt và một bộ sưu tập sách khổng lồ.

**I can sit there for hours pulling books off the shelves.**

/aɪ kən sɪt ðer fɔːr aʊrz ˈpʊlɪŋ bʊks ɑːf ðə ʃelvz/

Tôi có thể ngồi đó hàng giờ lôi những cuốn sách ra khỏi các kệ sách.

**Talking is not allowed in the library.**

/ˈtɑː.kɪŋ ɪz nɑːt əˈlaʊd ɪn ðə ˈlaɪ.brer.i/

Không được phép nói chuyện trong thư viện.

**I feel happy sitting in the quiet of the library, reading my books.**

/aɪ fiːl ˈhæp.i ˈsɪt.ɪŋ ɪn ðə kwaɪət əv ðə ˈlaɪ.brer.i ˈriː.dɪŋ maɪ bʊks/

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ngồi yên lặng trong thư viện để đọc sách.

**If I'm reading a book on paper, nothing can distract me.**

/ɪf aɪm ˈriː.dɪŋ ə bʊk ɑːn ˈpeɪ.pər ˈnʌθ.ɪŋ kən dɪˈstræk.t mi:/

Nếu tôi đọc một cuốn sách giấy thì tôi sẽ không bị những thứ khác làm cho xao lãng.

**Bài 28:**

**When teenagers finish high school, they can go to college or get a job.**

/wen ˈtiːnˌeɪ.dʒərz ˈfɪn.ɪʃ haɪ skuːl ðeɪ kən ɡoʊ tuː ˈkɑː.lɪdʒ ɔːr ɡet ə dʒɑːb/

Khi thanh thiếu niên học xong cấp 3, họ có thể vào cao đẳng hoặc kiếm một việc làm.

**I'll go to higher education to get a bachelor's degree under my belt.**

/aɪl ɡoʊ tuː ˈhaɪər ˌed.jʊˈkeɪ.ʃən tuː get ə ˈbætʃələrz dɪˈɡri ˈʌndər maɪ belt/

Tôi sẽ học lên cao để lấy được bằng cử nhân làm vốn.

**I've made up my mind to go to a vocational school to learn carpentry.**

/aɪv meɪd ʌp maɪ maɪnd tuː ɡoʊ tuː ə voʊˈkeɪ.ʃən.əl skuːl tuː lɜːrn ˈkɑːrpən.tri/

Tôi quyết định vào trường học nghề để học nghề mộc.

**I had to quit my study and go to work to support my family.**

/aɪ hæd tuː kwɪt maɪ ˈstʌdi ənd ɡoʊ tuː wɜːrk tuː səˈpɔːrt maɪ ˈfæm.əl.i/

Tôi đã phải nghỉ học và đi làm phụ giúp gia đình.

**Happiness needs to be nurtured by all your endeavours.**

/ˈhæp.i.nəs niːdz tuː biːˈnɜːr.tʃərd baɪ ɑːl jɔːr ɪnˈdevərz/

Hạnh phúc cần được nuôi dưỡng bằng tất cả nỗ lực của bạn.

**Bài 29:**

**What year are you in and what's your area of study?**

/wɑːt jɪr ɑːr juː ɪn ənd wɑːts jɔːr ˈeriə əv ˈstʌdi/

Bạn học năm thứ mấy và bạn học ngành gì?

**Most of the subjects are unfamiliar to me and seem to be over my head**

moʊst əv ðə ˈsʌb.dʒekts ɑːr ʌn.fəˈmɪl.i.jɚ tuː miː ənd siːm tuː biː ˈoʊ.vɚ maɪ hed

Hầu hết môn học nào cũng lạ lẫm và có vẻ quá sức đối với tôi.

**She goes above and beyond to deliver the very best education to each and every student.**

/ʃiː ɡoʊz əˈbʌv ənd bɪˈj ɑːnd tuː dɪˈlɪvər ðə ˈveri best ˌed.jʊˈkeɪ.ʃən tuː iːtʃ ənd ˈevri ˈstud|nt/

Cô ấy làm việc tốt hơn rất nhiều so với yêu cầu để mang đến sự giáo dục tốt nhất cho mỗi một học sinh.

**Study and practice go together.**

/ˈstʌd.i ənd ˈpræk.tɪs ɡoʊ təˈɡeð.ɚ/

Học đi đôi với hành.

**They are always the cream of the crop in my class.**

/ðeɪ ɑːr ˈɑːlˌweɪz ðə kriːm əv ðə krɑːp ɪn maɪ klæs/

Họ luôn là những người giỏi nhất trong lớp tôi.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/30-39.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/30-39.html" \o "2nd January)

[30-39](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/30-39.html)

**Bài 30:**

**It is extremely important to review your notes and highlight anything you don't understand.**

/ɪt ɪz ɪkˈstriːm.li ɪmˈpɔː.tənt tuːrɪˈvjuːjɔːr noʊts ənd ˈhaɪ.laɪt ˈen.i.θɪŋ juːdoʊnt ˌʌn.dəˈstænd/

Việc xem lại ghi chú của mình và đánh dấu những chỗ bạn không hiểu là cực kì quan trọng.

**The more you know about the subject, the easier it is to learn the new material related to it.**

/ðə mɔːr juː noʊ əˈbaʊt ðə ˈsʌb.dʒekt ðiː ˈiː.ziər ɪt ɪz tuː lɜːrn ðə nuː məˈtɪ.ri.əl rɪˈleɪ.tɪd tuː ɪt/

Bạn càng biết nhiều về một chủ đề thì càng dễ để học những tài liệu mới liên quan đến chủ đề đó.

**Are we really learning, or are we just memorizing things?**

/ɑːr wiː riːə.li ˈlɜːr.nɪŋ ɔːr ɑːr wiːdʒʌst ˈmem.ə.raɪzɪŋ θɪŋz/

Có phải chúng ta đang thực sự học tập, hay chúng ta chỉ đang ghi nhớ mọi thứ?

**We learn more from our hobbies and interests than we learn from textbooks.**

/wiː lɜːrn mɔːr frɑːm aʊər ˈhɑː.biz ənd ˈɪn.trɪsts ðæn wiː lɜːrn frɑːm ˈtekst.bʊks/

Chúng ta học nhiều từ những sở thích và những điều mà chúng ta quan tâm hơn những gì chúng ta học được từ sách giáo khoa.

**Self-learning is a great way to enhance your knowledge.**

/self ˈlɜːr.nɪŋ ɪz ə ɡreɪt weɪ tuː ɪnˈhæns jɔːr ˈnɑː.lɪdʒ/

Tự học là một cách tuyệt vời để nâng cao kiến thức của bạn.

**Bài 31:**

**Their hearts are still in their homeland and not in the country of their new nationality.**

/ðer hɑːrtz ɑːr stɪl ɪn ðer ˈhoʊm .lænd ənd nɑːt ɪn ðə ˈkʌn.tri əv ðer nuː ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti/

Trái tim họ vẫn hướng về tổ quốc của họ mà không phải là đất nước mà họ mới nhập quốc tịch.

**My main source of income comes from my own business.**

/maɪ meɪn sɔːrs əv ˈɪn.kʌm kʌmz frɑːm maɪ oʊn ˈbɪz.nəs/

Nguồn thu nhập chính của tôi là từ công việc kinh doanh của tôi.

**I prefer to pay by credit card rather than pay by cash.**

/aɪ prɪˈfɜːr tuː peɪ baɪ ˈkred.ɪt kɑːrd ˈræð.ər ðæn peɪ baɪ kæʃ/

Tôi thích thanh toán bằng thẻ hơn là bằng tiền mặt.

**I don't really like putting my personal information online.**

/aɪ doʊnt ˈriː.ə.li laɪk ˈpʊt.ɪŋ maɪ ˈpɜː.sən.əl ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈɑːn.laɪn/

Tôi không thích việc đưa thông tin cá nhân của mình lên mạng cho lắm.

**Lots of personal info gets stolen by fake sites pretending to be famous banks or online stores.**

/lɑːts əv ˈpɜːr.sən.əl ˈɪn.foʊ ɡets ˈstoʊ.lən baɪ feɪk saɪts prɪˈtendɪŋ tuːbiːˈfeɪ.məs bæŋks ɔːr ˈɑːn.laɪn stɔːrz/

Rất nhiều thông tin cá nhân bị đánh cắp bởi những trang web giả mạo, giả làm các ngân hàng nổi tiếng hoặc các cửa hàng trực tuyến.

**Bài 32:**

**It would be good if my ID could be my driving license and medical card all rolled into one.**

/ɪt wʊd biː ɡʊd ɪf maɪ aɪ diːkʊd biː maɪ ˈdraɪ.vɪŋ ˈlaɪ.səns ənd ˈmed.ɪ.kəl kɑːrd ɑːl roʊld ˈɪn.tuː wʌn/

Sẽ thật hay nếu chứng minh nhân dân của tôi cũng vừa có thể là bằng lái xe và thẻ bảo hiểm y tế.

**My full name has four names - my family name, my given name and my two middle names.**

/maɪ fʊl neɪm hæz fɔːr neɪmz maɪ ˈfæm.əl.i neɪm maɪ ˈɡɪv.ən neɪm ənd maɪ tuː ˈmɪd.l̩ neɪmz/

Tên đầy đủ của tôi có bốn tên – tên họ, tên và hai tên đệm.

**My nickname is Lefty because I am left-handed.**

/maɪ ˈnɪk.neɪm ɪz ˈlef.ti bɪˈkəz aɪ æm ˌleftˈhæn.dɪd/

Tên gọi riêng của tôi là Lefty bởi vì tôi thuận tay trái.

**They want to get married and start a family.**

/ðeɪ wɑːnt tu ɡet ˈmer.id ənd stɑːrt ə ˈfæm.əl.i/

Họ muốn kết hôn và có con.

**This place has a diverse mix of major religions with a large number of followers.**

/ðɪs pleɪs hæz ə dɪˈvɝːs mɪks əv ˈmeɪ.dʒər rɪˈlɪdʒ.ənz wɪð ə lɑːrdʒ ˈnʌm.bər əv ˈfɑː.loʊ.ərz/

Nơi đây có một sự kết hợp đa dạng của các tôn giáo lớn cùng một lượng lớn những người theo đạo.

**Bài 33:**

**Mary gave birth to an adorable baby last week.**

/ˈmeri ɡeɪv bɜːrθ tuː ən əˈdɔːrəbl ˈbeɪbi læst wiːk/

Tuần trước Mary đã hạ sinh một em bé rất đáng yêu.

**I think having kids is like winning the lottery.**

/aɪ θɪŋk həvɪŋ kɪdz ɪz laɪk ˈwɪn.ɪŋ ðə ˈlɑːtəri/

Tôi nghĩ có con giống như là trúng xổ số.

**I had to learn to be independent, mature and responsible in my teenage years.**

/aɪ hæd tuː lɜrn tuː biː ˌɪndɪˈpendənt məˈtʃʊr ənd rɪˈspɑːnsɪbl ɪn maɪ ˈtiːnˌeɪdʒ jɪrz/

Tôi đã phải học hỏi để không bị lệ thuộc, để trưởng thành và chịu trách nhiệm trong những năm còn niên thiếu.

**Some parents save all their lives to pay for their son's or daughter's wedding.**

/sʌm ˈperənts seɪv ɑːl ðer laɪvz tuː peɪ fɔːr ðer sʌnz ɔːr ˈdɑːtərz ˈwedɪŋ/

Một số bậc cha mẹ phải tiết kiệm tiền suốt cả đời họ để lo cho đám cưới của con trai hay con gái họ.

**People want babies and children; no one ever says "I want a teenager".**

/ˈpiːpl wɑːnt ˈbeɪbiz ən ˈtʃɪldrən noʊ wʌn ˈevər seɪz aɪ wɑːnt ə ˈtiːnˌeɪdʒər/

Mọi người muốn có em bé và trẻ con; không ai nói rằng "Tôi muốn một người con ở tuổi thiếu niên".

**Bài 34:**

**My kids have brought me endless amounts of joy since the second they were born.**

/maɪ kɪdz hæv brɑːt miː ˈendləs əˈmaʊnts əv dʒɔɪ sɪns ðə ˈsekənd ðeɪ wɜːr bɔːrn/

Những bé con của tôi đã đem lại niềm vui sướng vô tận cho tôi kể từ giây phút chúng ra đời.

**Tell you what, my baby could crawl at 6 months of age.**

/tel juː wɑːt maɪ ˈbeɪbi kʊd krɑːl ət sɪks mʌnθs əv eɪdʒ/

Nói cậu nghe cái này, con tớ đã biết bò khi được 6 tháng tuổi đấy.

**Son, it is wrong to kick other children and don't do that again, you understand?**

/sʌn ɪt ɪz rɑːŋ tuː kɪk ˈʌðər ˈtʃɪldrən ənd doʊnt duː ðæt əˈɡen juː ˌʌndərˈstænd/

Con trai, đá những đứa trẻ khác là sai và đừng làm vậy nữa nha, con biết chưa nào?

**My children always fascinate me and watching them grow up is my greatest pleasure.**

/maɪ ˈtʃɪldrən ˈɔlˌweɪz ˈfæsɪˌneɪt miː ənd ˈwɑːtʃɪŋ ðem ɡroʊ ʌp ɪz maɪ ˈɡreɪtɪst ˈpleʒər/

Các con tôi luôn thu hút tôi và nhìn chúng lớn lên là niềm vui lớn nhất của tôi.

**Her child is so mature and independent for her age.**

/hɜːr tʃaɪld ɪz soʊ məˈtʃʊr ənd ˌɪndɪˈpendənt fɔːr hɜːr eɪdʒ/

Con của bà ấy rất chín chắn và độc lập so với độ tuổi của con bé.

**Bài 35:**

**I never used to worry about my health until recently when I have started getting lots of little aches and pains.**

/aɪ ˈnev.ər juːst tuː ˈwʌr.i əˈbaʊt maɪ helθ ənˈtɪl ˈriːsən|li wen aɪ həv ˈstɑːrtɪd ˈɡetɪŋ lɑːts əv ˈlɪt(ə)l eɪks ənd peɪnz/

Tôi chưa từng lo lắng về sức khỏe của mình cho đến dạo gần đây khi tôi thường hay bị nhiều cơn đau nhức nhẹ.

**Even in my thirties I was very fit and always in the best of health.**

/ˈiːvən ɪn maɪ ˈθɜːrtiz aɪ wəz ˈveri fɪt ənd ˈɑːlˌweɪz ɪn ðə best əv helθ/

Ngay cả ở độ tuổi 30 tôi cũng rất mạnh khỏe và lúc nào sức khỏe cũng đạt phong độ tốt nhất.

**I should go to the doctor for a health check but I'm too busy.**

/aɪ ʃʊd ɡoʊ tə ðə ˈdɑːktər fɔːr ə helθ tʃek bʌt aɪm tuː ˈbɪz.i/

Tôi nên gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe nhưng tôi lại quá bận.

**In order to stay slim and healthy, I no longer have fast food and midnight snacks.**

/ɪn ˈɔːrdər tuː steɪ slɪm ənd ˈhelθi aɪ noʊ ˈlɑːŋɡər hæv fæst fuːd ənd ˈmɪdˌnaɪt snæks/

Để giữ dáng thon gọn và khỏe mạnh, tôi không còn ăn đồ ăn nhanh và ăn đêm nữa.

**Bodybuilders have really big muscles and they look so strong.**

/ˈbɑːdiˈbɪldərz hæv ˈriəli bɪɡ ˈmʌs.lz ənd ðeɪ lʊk soʊ strɑːŋ/

Những người tập thể hình có cơ bắp rất to và họ trông rất khỏe.

**Bài 36:**

**People say that beauty is in the eye of the beholder.**

/ˈpiː.pl seɪ ðæt ˈbjuː.ti ɪz ɪn ðiː aɪ əv ðə bɪˈhoʊldər/

Người ta nói rằng vẻ đẹp phụ thuộc vào mắt nhìn của từng người.

**I agree with the expression, "beauty is only skin-deep".**

/aɪ əˈɡriː wɪð ðiː ɪkˈspreʃən ˈbjuːti ɪz ˈoʊnli skɪn diːp/

Tôi đồng ý với câu nói, “cái đẹp nằm ở sâu bên trong con người."

**Beauty is in someone's heart and character, not only the appearance!**

/ˈbjuːti ɪz ɪn ˈsʌmwʌnz hɑːrt ənd ˈker.ɪk.tər nɑːt ˈoʊnli ðiː əˈpɪrəns

Vẻ đẹp nằm ở tâm hồn và nhân cách con người, không chỉ là bề ngoài!

**People pay lots of money to go to a cosmetic surgeon and change their appearance.**

/ˈpiː.pl peɪ lɑːts əv ˈmʌni tuː ɡoʊ tuː ə kɑːzˈmetɪk ˈsɜːrdʒən ənd tʃeɪndʒ ðer əˈpɪrəns/

Người ta chi trả một khoản tiền lớn cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi diện mạo của họ.

**I'm not the best-looking person in the world but I would never consider plastic surgery.**

/aɪm nɑːt ðə best ˈlʊkɪŋ ˈpɜːrsən ɪn ðə wɜːrld bʌt aɪ wʊd ˈnevər kənˈsɪdər ˈplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/

Tôi không phải là người ưa nhìn nhất trên đời nhưng tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ.

**Bài 37:**

**There are laws that make sure disabled people are treated fairly.**

/ðer ɑːr lɑːz ðæt meɪk ʃʊr dɪˈseɪ.bl̩d ˈpiːpl ɑːr triːtɪd ˈferli/

Có những bộ luật để đảm bảo rằng người khuyết tật được đối xử công bằng.

**People who are deaf or dumb find it difficult to avail themselves of public services.**

/ˈpiːpl huː ɑːr def ɔːr dʌm faɪnd ɪt ˈdɪfɪkəlt tuː əˈveɪl ðəmˈselvz əv ˈpʌblɪk ˈsɜːrvɪsiz/

Người bị câm điếc gặp khó khăn khi sử dụng các dịch vụ công cộng.

**Scientists have created products to help the blind access the Internet.**

/ˈsaɪəntɪsts hæv kriˈeɪtɪd ˈprɑːdʌkts tuː help ðə blaɪnd ˈækˌses ðiː ˈɪntərˌnet/

Các nhà khoa học đã tạo ra những sản phẩm để giúp đỡ người mù truy cập được Internet.

**Kindness is a language which the dumb can speak, and the deaf can understand.**

/ˈkaɪndnəs ɪz ə ˈlæŋɡwɪdʒ wɪtʃ ðə dʌm kən spiːk ənd ðə def kən ˌʌndərˈstænd/

Sự tử tế là ngôn ngữ mà người câm có thể nói được và người điếc vẫn có thể hiểu.

**Many disabled people are talented and should not be discriminated against.**

/ˈmeni dɪˈseɪ.bl̩d ˈpiːpl ɑːr ˈtæləntəd ənd ʃʊd nɑːt biː dɪˈskrɪmɪˌneɪtɪd əˈɡenst/

Rất nhiều người khuyết tật có tài năng và không đáng bị phân biệt đối xử.

**Bài 38:**

**If you are rude, the other person will not want to deal with you.**

/ɪf juː ɑːr ruːd ðiː ˈʌðər ˈpɜːrsən wɪl nɑːt wɑːnt tuː diːl wɪð juː/

Nếu bạn thô lỗ thì người kia sẽ không muốn làm việc với bạn.

**The working environment here enables you to work with dynamic people.**

/ðə ˈwɜːrkɪŋ ɪnˈvaɪrənmənt hɪr ɪnˈeɪbəlz juː tuː wɜːrk wɪð daɪˈnæmɪk ˈpiːpəl/

Môi trường làm việc ở đây cho bạn cơ hội làm việc với những con người năng động.

**Maintaining positive thinking and attitude will drive you to success and happiness.**

/ˈmeɪnˈteɪnɪŋ ˈpɑːzətɪv ˈθɪŋkɪŋ ən ˈæt̬.ə.tuːd wɪl draɪv juː tuː səkˈses ən ˈhæpinəs/

Duy trì suy nghĩ và thái độ tích cực sẽ đưa bạn đến thành công và hạnh phúc.

**Positive thinking can be one of the most powerful weapons one can have.**

/ˈpɑːzətɪv ˈθɪŋkɪŋ kən biː wʌn əv ðə moʊst ˈpaʊrf(ə)l ˈwepənz wʌn kən hæv/

Suy nghĩ tích cực có thể là một trong những vũ khí mạnh nhất mà một người có thể có.

**Negative people always blame someone else for whatever happens.**

/neɡətɪv ˈpiːpəl ˈɑːlˌweɪz bleɪm ˈsʌmwʌn els fɔːr wɑːtˈevər ˈhæpənz/

Những người tiêu cực luôn đổ lỗi cho người khác về bất kì điều gì xảy ra.

**Bài 39:**

**I really like the actors in the old black and white movies.**

/aɪ ˈriəli laɪk ðiː ˈæktərz ɪn ðiː oʊld blæk ən waɪt ˈmuviz/

Tôi thật sự thích các diễn viên trong các bộ phim trắng đen hồi xưa.

**I have been very blessed to work with some of the most talented people.**

/aɪ hæv bɪn ˈveri ˈblest tuː wɜːrk wɪð sʌm əv ðə moʊst ˈtæləntəd ˈpiːpəl/

Tôi đã rất may mắn khi được làm việc với một vài người trong số những người tài giỏi nhất.

**I like writing poems about nature and love best.**

/aɪ laɪk ˈraɪtɪŋ ˈpoʊəmz əˈbaʊt ˈneɪtʃər ənd lʌv best/

Tôi thích làm thơ về thiên nhiên và tình yêu nhất.

**I wonder why artists are so talented and can create amazing pictures.**

/aɪ ˈwʌndər waɪ ˈɑːrtɪsts ɑːr soʊ ˈtæləntəd ənd kən kriːˈeɪt əˈmeɪzɪŋ ˈpɪktʃərz/

Tôi tự hỏi sao mà các họa sĩ lại tài năng đến thế và có thể tạo ra những bức vẽ đáng ngạc nhiên.

**Don't tell the architect how to design. You just need to provide requirements.**

/dəʊn|t tel ðiː ˈɑːrkɪˌtekt haʊ tuː dɪˈzaɪn juː dʒʌst nid tuː prəˈvaɪd rɪˈkwaɪrmənts/

Đừng có bảo kiến trúc sư cách thiết kế. Anh chỉ cần đưa ra yêu cầu mà thôi.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/40-49.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/40-49.html" \o "2nd January)

[40-49](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/40-49.html)

**Bài 40:**

**Good employees usually enjoy completing their tasks from beginning to end.**

/ɡʊd ɪmˈplɔɪiz ˈjuːʒuəli ɪnˈdʒɔɪ kəmˈpliːtɪŋ ðer tæsks frɑːm bɪˈɡɪnɪŋ tuː end/

Những nhân viên giỏi thường thích hoàn tất công việc của họ từ đầu đến cuối.

**I study interior design and would like to start my own furniture workshop one day.**

/aɪ ˈstʌdi ɪnˈtɪriər dɪˈzaɪn ənd wʊd laɪk tuː stɑːrt maɪ oʊn ˈfɜːrnɪtʃər ˈwɜːrkˌʃɑːp wʌn deɪ/

Tôi học về thiết kế nội thất và muốn mở một xưởng đóng đồ nội thất của chính mình vào một ngày nào đó.

**Every job has a certain difficulty level which one must pass through to be perfect.**

/ˈevri dʒɑːb hæz ə ˈsɜːrtən ˈdɪfɪkəlti ˈlevəl wɪtʃ wʌn mʌst pæs θruː tuː biː ˈpɜrfɪkt/

Công việc nào cũng có độ khó nhất định mà một người phải vượt qua để trở nên hoàn thiện.

**People mustn't use force as the only way to resolve problems.**

/ˈpiːpəl ˈmʌsənt juːz fɔːrs æz ðiː oʊnli weɪ tuː rɪˈzɑːlv prɑːbləmz/

Mọi người không được phép sử dụng vũ lực như là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

**Millions of people fail to get necessary dental care because they're afraid to go to the dentist.**

/ˈmɪljənz əv ˈpiːpəl feɪl tuː ɡet ˈnesəˌseri ˈdentəl ker bɪˈkɔːz ˈðeɪə əˈfreɪd tuː ɡoʊ tuː ðə ˈdentɪst/

Hàng triệu người không được chăm sóc răng miệng cần thiết vì họ sợ đến nha sĩ.

**Bài 41:**

**You must be confident and make sure the interviewer knows you really want the job.**

/juː mʌst biː ˈkɑːnfɪdənt ənd meɪk ʃʊr ðiː ˈɪntərˌvjuːər noʊz juː ˈriəli wɑːnt ðə dʒɑːb/

Bạn cần phải tự tin và chắc rằng người phỏng vấn biết rằng bạn thật sự muốn có công việc này.

**Don't forget to smile when walking into the interview room.**

/doʊnt fərˈɡet tuː smaɪl wen ˈwɑːkɪŋ ˈɪntuː ðiː ˈɪntərˌvjuː ruːm/

Đừng quên mỉm cười khi bước vào phòng phỏng vấn.

**Your cover letter should clearly show you have read the job advertisement.**

/jɔːr ˈkʌvər ˈletər ʃʊd ˈklɪrli ʃoʊ juː hæv red ðə dʒɑːb ˌædvərˈtaɪzmənt/

Đơn xin việc của bạn nên chỉ ra rõ là bạn đã đọc về quảng cáo tuyển dụng.

**An impressive résumé helps you get your foot in the door when looking for a job.**

/ən ɪmˈpresɪv ˈrezuˌmeɪ helps juː ɡet jɔːr fʊt ɪn ðə dɔːr wen ˈlʊkɪŋ fɔːr ə dʒɑːb/

Một sơ yếu lí lịch ấn tượng sẽ giúp bạn cơ hội nhận việc khi bạn đi xin việc.

**Spelling errors are not acceptable in your résumé.**

/ˈspelɪŋ ˈerərz ɑːr nɑːt əkˈseptəb(ə)l ɪn jɔːr ˈrezuˌmeɪ/

Trong sơ yếu lí lịch, lỗi chính tả là không thể chấp nhận được.

**Bài 42:**

**It's important that you recognize your own strengths before trying to convince others of them.**

/ɪts ɪmˈpɔː rt(ə)nt ðæt ju ː ˈrekəɡˌnaɪz jɔː r oʊn streŋθs bɪˈfɔː r ˈtraɪɪŋ tuː kənˈvɪns ˈʌðərz əv ðem/

Quan trọng là bạn phải nhận ra điểm mạnh của mình trước khi cố gắng thuyết phục người khác về chúng.

**Do not be afraid to understand and talk about your weaknesses, everyone has them.**

/duː nɑːt biː əˈfreɪd tuː ˌʌndərˈstænd ənd tɑːk əˈbaʊt jɔːr ˈwiːknəsɪz ˈevriˌwʌn hæz ðem/

Đừng e ngại khi hiểu rõ và nói về những điểm yếu của mình – ai cũng có chúng cả.

**To me, salary is not always the primary motivator.**

/tuː miː ˈsæləri ɪz nɑːt ˈ ɑːlˌweɪz ðə ˈpraɪm(ə)ri ˈmoʊtɪveɪtər/

Với tôi, tiền lương không phải lúc nào cũng là động lực chính.

**Employees will be given training to develop skills.**

/ˈɪmˈplɔɪiz wɪl bi ˈɡɪv(ə)n ˈtreɪnɪŋ tu dɪˈveləp skɪlz/

Nhân viên sẽ được huấn luyện để phát triển các kỹ năng.

**Most employment contracts have common elements such as the employee's start date, salary and benefits.**

/moʊst ɪmˈplɔɪmənt ˈkɑːnˌtrækts hæv ˈkɑːmən ˈelɪmənts sʌtʃ æz ðiː ɪmˈplɔɪiz stɑːrt deɪt ˈsæləri ənd ˈbenəfɪts/

Đa số hợp đồng lao động đều có các chi tiết phổ biến như ngày bắt đầu làm việc, mức lương và phúc lợi của người lao động.

**Bài 43:**

**Many people find paying by credit card is more convenient and faster than paying in cash.**

/ˈmeni ˈpiːp(ə)l faɪnd ˈpeɪɪŋ baɪ ˈkredɪt kɑːrd ɪz mɔːr kənˈviniənt ənd ˈfæstər ðæn ˈpeɪɪŋ ɪn kæʃ/

Nhiều người thấy chi trả bằng thẻ tín dụng thì tiện lợi và nhanh chóng hơn chi trả bằng tiền mặt

**A credit card is the safest method for the use of money when traveling abroad.**

/ə ˈkredɪt kɑːrd ɪz ðə ˈseɪfɪst ˈmeθəd fɔːr ðə juːz əv ˈmʌni wen ˈtræv(ə)lɪŋ əˈbrɔːd/

Thẻ tín dụng là cách thức an toàn nhất đối với việc sử dụng tiền khi đi du lịch ở nước ngoài.

**Most people do not like carrying coins around in their pockets.**

/moʊst ˈpiːp(ə)l duː nɑːt laɪk ˈkeriɪŋ kɔɪnz əˈraʊnd ɪn ðer ˈpɑːkɪts/

Đa số mọi người không thích mang theo tiền xu trong túi.

**Payment in cash is usually considered inconvenient and more risky as cash can easily be stolen.**

/ˈpeɪmənt ɪn kæʃ ɪz ˈjuʒuəli kənˈsɪdərd ˌɪnkənˈviniənt ənd mɔːr ˈrɪski æz kæʃ kən ˈizəli biː ˈstoʊlən/

Thanh toán bằng tiền mặt thường bị coi là không thuận tiện và nhiều rủi ro vì tiền mặt có thể dễ dàng bị cướp.

**Both debit and credit cards make people much less disciplined about their expenses.**

/boʊθ ˈdebɪt ənd ˈkredɪt kɑːrdz meɪk ˈpiːp(ə)l mʌtʃ les ˈdɪsəplɪnd əˈbaʊt ðer ɪkˈspensɪz/

Cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng đều làm cho người ta thiếu kiểm soát trong chi tiêu.

**Bài 44:**

**You can't use US dollars or other foreign currencies in Ireland.**

/juː kænt juːz ˌjuː ˈes ˈdɑːlərz ɔːr ˈʌðər ˈfɔːrən ˈkʌrənsiz ɪn ˈaɪələnd/

Bạn không thể dùng đô la Mỹ hay các ngoại tệ khác ở Ai-len được.

**The euro is stronger than the UK pound and the American dollar on the world markets.**

/ðə ˈjʊroʊ ɪz ˈstrɔːŋgər ðæn ðə juː ˈkeɪ paʊnd ænd ðiː əˈmerɪkən ˈdɑːlər ɑːn ðə wɜːrld ˈmɑːrkɪts/

Đồng euro mạnh hơn bảng Anh và đô la Mỹ ở các thị trường trên thế giới.

**There is no difference in the rate of gold in Vietnam and other countries.**

/ðer ɪz noʊ ˈdɪf(ə)rəns ɪn ðə reɪt əv ɡoʊld ɪn viˌetnæm ənd ˈʌðər ˈkʌntriz/

Không có khác biệt nào về giá vàng ở Việt Nam và các nước khác.

**If you’re traveling internationally, I recommend doing the currency exchange before you leave**

/If jɔːr ˈtræv.əl.ɪŋ ˌɪntəˈnæʃənəli aɪ ˌrek.əˈmend ˈduː.ɪŋ ðə ˈkɝː.ən.si ɪksˈtʃeɪndʒ bɪˈfɔːr juː liːv/

Nếu anh sắp đi du lịch ở nước ngoài, tôi khuyên anh nên đổi ngoại tệ trước khi đi.

**The exchange rates change every day, sometimes even several times per day.**

/ðiː ɪksˈtʃeɪndʒ reɪts tʃeɪndʒ ˈevri deɪ ˈsʌmtaɪmz ˈiːv(ə)n ˈsev(ə)rəl taɪmz pɜːr deɪ/

Tỉ giá hối đoái thay đổi hàng ngày, thậm chí có đôi khi là vài lần một ngày.

**Bài 45:**

**It might take thousands of failures before you get one success.**

/ɪt maɪt teɪk ˈθaʊz(ə)ndz əv ˈfeɪljərz bɪˈfɔːr juː ɡet wʌn səkˈses/

Có thể bạn sẽ thất bại đến hàng ngàn lần trước khi bạn có được một thành công.

**The company gave layoff notices to hundreds of workers.**

/ðə ˈkʌmpəni ɡeɪv ˈleɪˌɔf ˈnoʊtɪsɪz tuː ˈhʌndrədz əv ˈwɜːrkərz/

Công ty đã gửi thông báo cắt giảm nhân công đến hàng trăm công nhân.

**In spite of millions of mistakes we have made, our moms still love us.**

/ɪn spaɪt əv ˈmɪljənz əv mɪˈsteɪks wiː həv meɪd aʊr mɑːmz stɪl lʌv ʌs/

Mặc cho ta phạm hàng triệu lỗi lầm, mẹ vẫn luôn yêu quý ta.

**The car industry can make a multi-billion dollar turnover every year.**

/ðə kɑːr ˈɪndəstri kən meɪk ə mʌlti ˈbɪljən ˈdɑːlər ˈtɜːrnˌoʊvər ˈevri jɪr/

Ngành công nghiệp xe hơi có thể làm ra doanh thu hàng tỉ đô la mỗi năm.

**A trillion dollars was spent on advertising last year and 60 billion on internet advertising alone.**

/ə ˈtrɪljən ˈdɑːlərz wəz spent ɑːn ˈædvərˌtaɪzɪŋ læst jɪr ən ˈsɪksti ˈbɪljən ɑːn ˈɪntərˌnet ˈædvərˌtaɪzɪŋ əˈloʊn/

Năm ngoái một nghìn tỉ đô la đã được dùng vào việc quảng cáo trong đó hết 60 tỉ là dành cho quảng cáo trên mạng.

**Bài 46:**

**Dozens of ships, planes and people have disappeared with no good explanation at the Bermuda Triangle.**

/ˈdʌz(ə)nz əv ʃɪps pleɪnz ənd ˈpiːp(ə)l hæv ˌdɪsəˈpɪrd wɪð noʊ ɡʊd ˌekspləˈneɪʃ(ə)n ət ðə bərˌmjuːdə ˈtraɪˌæŋɡ(ə)l/

Rất nhiều tàu thuyền, máy bay và con người đã bị mất tích ở vùng Tam Giác Bermuda (Tam Giác Quỷ) mà không có sự lý giải thích đáng nào.

**This wall has been built from square stones.**

/ðɪs wɑːl hæz bɪn bɪlt frɑːm skwer stoʊnz/

Bức tường này được xây bằng các viên đá hình vuông.

**Every week, we gather in circles to share stories of our lives and our passions.**

/ˈevri wiːk wiː ˈɡæðər ɪn ˈsɜːrk(ə)lz tuː ʃer ˈstɔːriz əv aʊr laɪvz ənd aʊr ˈpæʃ(ə)nz/

Tuần nào chúng tôi cũng tập trung lại thành vòng tròn và chia sẻ những chuyện về cuộc sống và niềm đam mê của mình.

**It's very rare that cufflinks come in unique black rectangular shapes like these.**

/ɪts ˈveri rer ðæt ˈkʌflɪŋks kʌm ɪn jʊˈniːk blæk rekˈtæŋ.ɡjʊlə(r) ʃeɪps laɪk ðiːz/

Thật hiếm khi khuy măng sét lại có hình chữ nhật màu đen độc đáo như những cái này.

**He likes playing with the Rubik's cube during his spare time.**

/hiː laɪks ˈpleɪɪŋ wɪð ðə ˈrubɪks ˌkjuːb ˈdʊrɪŋ hɪz sper taɪm/

Cậu ấy thích chơi khối Rubic trong những lúc rảnh rỗi.

**Bài 47:**

**At 580 meters long and 40 meters wide, this beach used to be the largest bathing beach in Asia.**

/æt faɪv ˈhʌndrəd ənd ˈeɪti ˈmiːtərz lɑːŋ ənd ˈfɔːrti ˈmiːtərz waɪd ðɪs biːtʃ juːzd tuː biː ðe lɑːrdʒɪst ˈbeɪðɪŋ biːtʃ ɪn ˈeɪʒə/

Với 580 mét chiều dài và 40 mét chiều rộng, bãi biển này từng là bãi tắm lớn nhất ở Châu Á.

**They are planning on creating a 17-meter high waterfall in the middle of the building.**

/ðeɪ ɑːr ˈplænɪŋ ɑːn kriˈeɪtɪŋ ə ˌsev(ə)nˈtiːn ˈmiːtər haɪ ˈwɑːtərˌfɑːl ɪn ðe ˈmɪd(ə)l əv ðe ˈbɪldɪŋ/

Họ đang lên kế hoạch tạo ra một thác nước cao 17 mét ở ngay phần chính giữa của tòa nhà.

**Because of the depth of the lake, there are few weeds and plenty of fish.**

/bɪˈk əz əv ðe depθ əv ðe leɪk ðer ɑːr fjuː wiːdz ənd ˈplenti əv fɪʃ/

Do hồ sâu nên có ít cỏ và rất nhiều cá.

**The average height and weight of children varies by gender, age and race.**

/ðiː ˈæv(ə)rɪdʒ haɪt ənd weɪt əv ˈtʃɪldrən ˈveriz baɪ ˈdʒendər eɪdʒ ənd reɪs/

Chiều cao và cân nặng trung bình của trẻ em khác nhau tùy vào giới tính, tuổi tác và chủng tộc.

**Scientists believe they've worked out the dimensions of the most attractive female face.**

/ˈsaɪəntɪsts bɪˈliːv ðeɪv ˌwɜːrkt aʊt ðe daɪˈmenʃ(ə)nz / dɪˈmenʃ(ə)nz əv ðe moʊst əˈtræktɪv ˈfiːˌmeɪl feɪs/

Các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm ra kích thước cho khuôn mặt phụ nữ hấp dẫn nhất.

**Bài 48:**

**The apartment is about 40 square meters in area.**

/ðiː əˈpɑːrtmənt ɪz əˈbaʊt ˈfɔːrti skwer ˈmiːtərz ɪn ˈeriə/

Căn hộ này có diện tích khoảng 40 mét vuông.

**Units of measurement can vary not only from location to location, but from person to person.**

/ˈjuːnɪts əv ˈmeʒərmənt kən ˈveri nɑːt ˈoʊnli frɑːm loʊˈkeɪʃ(ə)n tuː loʊˈkeɪʃ(ə)n bʌt frɑːm ˈpɜːrs(ə)n tuː ˈpɜːrs(ə)n/

Các đơn vị đo có thể khác nhau không chỉ giữa nơi này với nơi khác mà còn giữa người này và người kia.

**Calculating perimeter is fairly easy and it's also extremely useful in various life situations.**

/ˈkælkjəˌleɪtɪŋ pəˈrɪmɪtər ɪz ˈferli ˈiːzi ənd ɪtz ˈɑːlsoʊ ɪkˈstriːmli ˈjuːsf(ə)l ɪn ˈveriəs laɪf ˌsɪtʃuˈeɪʃ(ə)nz/

Tính chu vi khá dễ dàng và nó cũng rất hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.

**Students are supposed to use formulas to calculate the perimeter of squares, rectangles, equilateral triangles, etc.**

/ˈstuːd(ə)nts ɑːr səˈpoʊzəd tuː juːz ˈfɔːrmjələs tuː ˈkælkjəˌleɪt pəˈrɪmɪtər əv skwerz ˈrekˌtæŋɡ(ə)lz ˌek.wɪˈlæt.ər.əl ˈtraɪæŋɡ(ə)lz etˈset(ə)rə/

Học sinh buộc phải dùng công thức để tính chu vi của hình vuông, hình chữ nhật, tam giác đều…

**It seems like half the world is trying to lose weight right now.**

/ɪt siːmz laɪk hæf ðə wɜːrld ɪz ˈtraɪɪŋ tuː luːz weɪt raɪt naʊ/

Hiện nay, có vẻ như phân nửa thế giới đang cố giảm cân thì phải.

**Bài 49:**

**Length measurement is taken with a centimeter ruler.**

/leŋθ ˈmeʒərmənt ɪz ˈteɪkən wɪð ə ˈsentɪˌmiːtər ˈrulər/

Việc đo chiều dài được thực hiện bằng cách dùng thước chia xăng-ti-mét.

**A kilometer is used to convey the distance between two separate geographical locations.**

/ə kɪˈlɑmətər ɪz juːst tə kənˈveɪ ðə ˈdɪstəns bɪˈtwin tu: ˈsepərət ˌdʒiəˈɡræfɪk(ə)l loʊˈkeɪʃ(ə)nz/

Ki-lô-mét được dùng để đo khoảng cách giữa 2 địa điểm địa lý riêng biệt.

**Bedbugs are five to seven-millimeter-long insects that suck blood out of humans.**

/ˈbedˌbʌɡz ɑr faɪv tu ˈsev(ə)n ˈmɪlɪˌmitər lɔŋ ˈɪnˌsekts ðæt sʌk blʌd aʊt əv ˈhjumənz/

Rệp là loài côn trùng dài từ 5-7mm hút máu người.

**Drink at least two liters of water a day so your muscles don't stiffen up.**

/drɪŋk æt list tuː ˈlitərz əv ˈwɑːtər ə deɪ soʊ jərˈmʌs(ə)lz doʊnt ˈstɪf(ə)n ʌp/

Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để các cơ bắp của bạn không bị đơ cứng.

**He set a new record in the hundred meter race which nobody could break until 1983.**

/hi: set ə nu: ˈrekərd ɪn ðə ˈhʌndrəd ˈmitər reɪs wɪtʃ ˈnoʊˌbɑ:di kʊd breɪk ənˈtɪl ˌnaɪnˈtin ˈeɪti θri:/

Ông ấy đã lập ra kỉ lục mới trong cuộc thi chạy 100 mét và không ai phá được cho đến tận năm 1983.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/50-59.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/50-59.html" \o "2nd January)

[50-59](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/50-59.html)

**Bài 50:**

**Glass measuring cups are used to measure liquids like milk and water.**

/ɡlæs ˈmeʒərɪŋ kʌps ɑr juːst tu ˈmeʒər ˈlɪkwɪdz laɪk mɪlk ən ˈwɑːtər/

Những chiếc cốc lường bằng thủy tinh được dùng để đo lường các loại chất lỏng như sữa và nước.

**Bakers use measuring cups and spoons to accurately measure wet and dry ingredients.**

/ˈbeɪkərz juːz ˈmeʒərɪŋ kʌps ən spunz tu ˈækjərətli ˈmeʒər wet ən draɪ ɪnˈɡridiənts/

Thợ nướng bánh dùng cốc và muỗng đo lường để đo lường chính xác các nguyên liệu khô và ướt.

**Children are asked to use the ruler to draw straight lines.**

/ˈtʃɪldrən ɑr æskt tu juːz ðə ˈrruːlər tu drɑː streɪt laɪns/

Trẻ con được yêu cầu dùng thước khi vẽ các đường thẳng.

**Tape measures are very important for quick and precise measuring when you're working on site.**

/teɪp ˈmeʒərz ɑr ˈveri ɪmˈpɔrt(ə)nt fɔr kwɪk ən prɪˈsaɪs ˈmeʒərɪŋ when jɔːr ˈwɜrkɪŋ ɔn saɪt/

Thước cuộn rất quan trọng khi cần đo lường nhanh và chính xác trong lúc bạn làm việc trên công trường.

**The thermometer should be kept in position for at least two minutes before taking a reading.**

/ðə θɚˈmɑː.mə.t̬ɚ ʃʊd bi kept ɪn pəˈzɪʃ(ə)n fɔːr æt list tu ˈmɪnɪts bɪˈfɔr ˈteɪkɪŋ ə ˈridɪŋ/

Cần giữ nguyên nhiệt kế (ở vị trí bạn cặp nhiệt kế) trong ít nhất 2 phút trước khi lấy ra để đọc

**Bài 51:**

**Don't you think books are the best thing in the world?**

/doʊnt ju θɪŋk bʊks ɑr ðə best θɪŋ ɪn ðə wɜːld/

Bạn không nghĩ sách là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này sao?

**Novels are great for getting to know other worlds and cultures.**

/ˈnɑːv(ə)lz ɑːr ɡreɪt fɔːrˈɡetɪŋ tuː noʊ ˈʌðər wɜːldz ən ˈkʌltʃərz/

Tiểu thuyết quả là tuyệt vời trong việc tìm hiểu về các thế giới và nền văn hóa khác.

**Reading comic books can be considered a smart way to relieve your day's worry and tension.**

/ˈridɪŋ ˈkɑːmɪk bʊks kən bi kənˈsɪdərd ə smɑːrt weɪ tu rɪˈliːv jɔːr deɪz ˈwɝːri ən ˈtenʃ(ə)n/

Đọc truyện tranh có thể xem là cách thông minh để bạn giải tỏa lo lắng và căng thẳng thường ngày.

**Books are really crucial for kids because they will help kids to get more knowledge.**

/bʊks ɑr ˈriəli ˈkruʃ(ə)l fɔːr kɪdz bɪˈkɑːz ðeɪ wɪl help kɪdz tu ɡet mɔr ˈnɑː.lɪdʒ/

Sách rất quan trọng đối với trẻ nhỏ vì chúng giúp bọn trẻ có thêm thật nhiều kiến thức.

**Short stories remind us of simple and precious things that we sometimes forget.**

/ʃɔːrtˈstɔriz rɪˈmaɪnd ʌs əv ˈsɪmp(ə)l ən ˈpreʃəs θɪŋz ðæt wi ˈsʌmtaɪmz fərˈɡet/

Truyện ngắn nhắc nhở chúng ta về những điều mộc mạc đáng quý mà có đôi khi chúng ta quên bẵng đi.

**Bài 52:**

**An hour of reading a good book can give you an experience of a lifetime.**

/ən aʊr əv ˈridɪŋ ə ɡʊd bʊk kən ɡɪv ju ən ɪkˈspɪriəns əv ə ˈlaɪfˌtaɪm/

Một giờ đọc cuốn sách hay có thể mang lại cho bạn sự trải nghiệm của cả một đời người.

**Thanks to autobiographies, you can get the lessons that other people have already learned the hard way**.

/θæŋks tu ˌɔtoʊbaɪˈɑɡrəfiz ju kən ɡet ðə ˈles(ə)nz ðæt ˈʌðər ˈpip(ə)l hæv ɔlˈredi ˈlɜrnəd ðə hɑrd weɪ/

Nhờ vào các cuốn tự truyện, bạn có thể có được những bài học mà người khác đã rất khó khăn mới có được.

**To busy people, listening to audio books helps them to use their time productively.**

/tu ˈbɪzi ˈpip(ə)l ˈlɪs(ə)nɪŋ tu ˈɑːdiˌoʊ bʊks helps ðem tu juːz ðer taɪm prəˈdʌktɪvli/

Đối với những người bận rộn, nghe sách nói giúp họ sử dụng thời gian của mình hiệu quả.

**Many ebooks have been made, using copyrighted material without the writer's permission.**

/ˈmeni ˈiːbʊks hæv bɪn meɪd ˈjuzɪŋ ˈkɑpiˌraɪtɪd məˈtɪriəl wɪðˈaʊt ðə ˈraɪtərz pərˈmɪʃ(ə)n/

Nhiều cuốn sách điện tử được tạo ra từ tài liệu có bản quyền mà không được sự đồng ý của tác giả.

**When people buy ebooks online, they don't have to worry about shipping.**

/wen ˈpip(ə)l baɪ ˈiːbʊk ˈɑnˌlaɪn ðeɪ doʊnt hæv tu ˈwʌri əˈbaʊt ˈʃɪpɪŋ/

Khi người ta mua sách điện tử trên mạng, họ không cần phải lo về phí vận chuyển.

**Bài 53:**

**Walking down the food aisle of the pet supply store, you'll see a wide variety of pet food products.**

/ˈwɑːkɪŋ daʊn ðə fuːd aɪl əv ðə pet səˈplaɪ stɔːr juːl siː ə waɪd vəˈraɪəti əv pet fuːd ˈprɑːdəkts/

Đi dọc lối đi giữa các quầy thực phẩm trong Cửa hàng bán phụ kiện cho Thú cưng, bạn sẽ thấy các sản phẩm thức ăn rất đa dạng.

**Bags of colorful candy can be found in the food aisle at the Dollar Store.**

/bæɡz əv ˈkʌlərf(ə)l ˈkændi kən biː faʊnd ɪn ðə fuːd aɪl ət ðə ˈdɑːlər stɔːr/

Những túi kẹo đủ màu sắc có thể tìm thấy ở lối đi giữa các quầy thực phẩm tại Cửa hàng đồng giá Một Đô la.

**The vegetable aisles in supermarkets are now being frequented by shoppers.**

/ðə ˈvedʒ(ə)təb(ə)l aɪlz ɪn ˈsupərˌmɑrkəts ɑr naʊ ˈbiɪŋ ˈfrikwentɪd baɪ ˈʃɑpərz/

Những lối đi giữa các quầy rau quả ở các siêu thị giờ đây được người mua sắm lui tới thường xuyên.

**The pens are on sale at the stationery counter and one is available for testing.**

/ðə penz ɑr ɔn seɪl ət ðə ˈsteɪʃ(ə)nˌeri ˈkaʊntər ənd wʌn ɪz əˈveɪləb(ə)l fɔr ˈtestɪŋ/

Những cây bút này đang được bán giảm giá ở quầy văn phòng phẩm và có một cây bút để thử.

**Consumers are allowed to try on cosmetics at the beauty counter.**

/kənˈsumərz ɑr əˈlaʊd tu traɪ ɔn kɑzˈmetɪks ət ðə ˈbjuti ˈkaʊntər/

Người tiêu dùng được phép thử mỹ phẩm tại quầy mỹ phẩm.

**Bài 54:**

**The membership card is only valid if the member has signed on the back of the card.**

/ðə ˈmembərˌʃɪp kɑrd ɪz ˈoʊnli ˈvælɪd ɪf ðə ˈmembər hæz saɪnd ɑːn ðə bæk əv ðə kɑrd/

Thẻ thành viên này chỉ có hiệu lực nếu thành viên đã kí tên ở phía sau của tấm thẻ.

**You should avoid impulse buying when going to the supermarket.**

/ju ʃʊd əˈvɔɪd ˈɪmˌpʌls ˈbaɪɪŋ wen ˈɡoʊɪŋ tu ðə ˈsupərˌmɑːrkət/

Bạn nên tránh mua sắm tùy hứng khi đi siêu thị.

**Children get injured if they remain standing on the escalator rather than stepping off.**

/ˈtʃɪldrən ɡet ˈɪndʒərd ɪf ðeɪ rɪˈmeɪn ˈstændɪŋ ɔn ði ˈeskəˌleɪtər ˈræðər ðæn ˈstepɪŋ ɔf/

Trẻ con sẽ bị thương nếu chúng vẫn đứng trên thang cuốn thay vì phải bước xuống.

**During peak hours, the supermarket trolleys usually run out.**

/ˈdʊrɪŋ pik aʊrz ðə ˈsupərˌmɑrkət ˈtrɑː.liz ˈjuː ʒuəli rʌn aʊt/

Vào những giờ cao điểm, các xe đẩy trong siêu thị thường hết sạch.

**Heating the frozen food in a microwave destroys some of the vitamin content of the food.**

/ˈhitɪŋ ðə ˈfroʊz(ə)n fu:d ɪn ə ˈmaɪkrəˌweɪv dɪˈstrɔɪz sʌm əv ðəˈvaɪtəmɪn ˈkɑnˌtent əv ðə fud/

Hâm nóng thức ăn đông lạnh bằng lò vi sóng phá hủy nhiều loại Vitamin có trong thức ăn.

**Bài 55:**

**There is a bar code on each and every product in the supermarket.**

/ðer ɪz ə bɑ ː r koʊd ɑːn i ː tʃ ən ˈevri ˈprɑ ː dəkt ɪn ðə ˈsupərˌmɑ ː rkət/

Có mã vạch trên mỗi một sản phẩm trong siêu thị.

**The shelves in the supermarket need to be designed so that people can reach the items safely.**

/ðə ʃelvz ɪn ðə ˈsupərˌ ˈmɑːrkət niːd tə bi dɪˈzaɪnd soʊ ðæt ˈp iː p(ə)l kən r iː tʃ ði ˈaɪtəmz ˈseɪfli/

Các kệ hàng trong siêu thị cần được thiết kế để người ta có thể lấy món hàng an toàn.

**It is a hassle to walk when the supermarket is crowded.**

/ɪt ɪz ə ˈhæs(ə)l tu wɑːk wen ðə ˈsupərˌ ˈmɑː.kɪt ɪz ˈkraʊdəd/

Đúng là một rắc rối khi phải di chuyển trong lúc siêu thị đông người ra vào.

**Don't forget to leave your bag in the cloakroom at the entrance to the supermarket.**

/doʊnt fərˈɡet tu ː li ː v jɔ ː r bæɡ ɪn ðə ˈkloʊkˌru ː m ət ði ˈentrəns tu ðə ˈsupərˌmɑ ː rkət/

Đừng quên để giỏ xách của bạn vào tủ giữ đồ tại lối vào siêu thị.

**Always check the price tag before you get something, especially before you check out.**

/ˈɔlˌweɪz tʃek ðə praɪs tæɡ bɪˈfɔr ju ɡet ˈsʌmθɪŋ ɪˈspeʃ(ə)li bɪˈfɔːr juː tʃek aʊt/

Luôn luôn kiểm tra nhãn giá trước khi bạn lấy thứ gì đó, đặc biệt là trước khi thanh toán.

**Bài 56:**

**Orange juice is one of the best sources of vitamin C, both for children and adults alike.**

/ˈɔːrɪndʒ dʒus ɪz wʌn əv ðə best sɔːrsz əv ˈvaɪtəmɪn si boʊθ fɔːr ˈtʃɪldrən ən əˈdʌlts əˈlaɪk/

Nước cam là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất, cho cả trẻ con lẫn người lớn.

**Eating a piece of lemon can help you get rid of onion breath.**

/ˈitɪŋ ə pis əv ˈlemən kən help ju ɡet rɪd əv ˈʌnjən breθ/

Ăn một lát chanh có thể giúp bạn loại bỏ hơi thở sặc mùi hành.

**Eating fresh watermelon can help reduce fever.**

/ˈitɪŋ freʃ ˈwɑːtərˌmelən kən help rɪˈdus ˈfiːvər/

Ăn dưa hấu tươi có thể giúp hạ sốt.

**Bananas are the number one fruit with the world's leading athletes.**

/bəˈnænəz ɑr ðə ˈnʌmbər wʌn frut wɪð ðə wɜrldz ˈlidɪŋ ˈæθˌlits/

Chuối là loại trái cây số một đối với các vận động viên hàng đầu thế giới.

**If you have dry skin, avocado is useful as it moisturizes your skin.**

/ɪf ju hæv draɪ skɪn ˌævəˈkɑdoʊ ɪz ˈjusf(ə)l æz ɪt ˈmɔɪstʃəˌraɪzɪz jɔr skɪn/

Nếu bạn có da khô thì trái bơ sẽ hữu dụng đấy vì nó giúp giữ ẩm cho làn da của bạn.

**Bài 57:**

**When using pineapple juice, it is always best to use fresh, raw pineapple juice.**

/wen ˈju ːzɪŋ ˈpaɪnˌæp(ə)l dʒus ɪt ɪz ˈɔlˌweɪz best tu juːz freʃ ra ː ˈpaɪnˌæp(ə)l dʒus/

Khi dùng nước ép dứa, tốt nhất luôn luôn dùng nước dứa tươi.

**No animal, including humans, should eat apple seeds.**

/noʊ ˈænɪm(ə)l ɪnˈkludɪŋ ˈhjumənz ʃʊd it ˈæp(ə)l si ːdz/

Không loài vật nào kể cả con người nên ăn hạt táo.

**When drinking coconut water, you should avoid drinking it with ice in the evening.**

/wen ˈdrɪŋkɪŋ ˈkoʊkəˌnʌt ˈwa ːtər ju ː ʃʊd əˈvɔɪd ˈdrɪŋkɪŋ ɪt wɪð aɪs ɪn ði ˈivnɪŋ/

Khi uống nước dừa, bạn nên tránh uống với đá vào ban đêm.

**Although durian is considered as the king of fruits, it has the distinct reputation for its "bad smell”.**

/ɔ ːlˈðoʊ ˈdʊriən ɪz kənˈsɪdərd æz ðə kɪŋ əv fru ːts ɪt hæz ðə dɪˈstɪŋkt ˌrepjəˈteɪʃ(ə)n fɔr ɪts bæd smel/

Mặc dù sầu riêng được xem là vua của các loài trái cây nhưng nó lại có điều tiếng vì “mùi khó chịu” của mình.

**Many people can't eat durian because of its smell.**

/ˈmeni ˈpip(ə)l kænt it ˈdʊriən bɪˈka ːz əv ɪts smel/

Nhiều người không thể ăn được sầu riêng vì mùi của nó.

**Bài 58:**

**Eating mushrooms can often prevent a cold.**

/ˈitɪŋ ˈmʌʃˌrumz kən ˈɔf(ə)n prɪˈvent ə koʊld/

Việc ăn nấm thường có thể giúp ngăn ngừa bệnh cảm lạnh.

**Soybeans are rich in fiber, making them good for those suffering from constipation.**

/ˈsɔɪˌbinz ɑr rɪtʃ ɪn ˈfaɪbər ˈmeɪkɪŋ ðem ɡʊd fɔr ðoʊz ˈsʌfərɪŋ frɑm ˌkɑnstɪˈpeɪʃ(ə)n/

Đậu nành giàu chất xơ, nên nó tốt cho những người bị chứng táo bón.

**Babies can begin eating soybean-based products as early as nine months of age.**

/ˈbeɪbiz kən bɪˈɡɪn ˈiːtɪŋ ˈsɔɪˌbin beɪst ˈprɑdəkt æz ˈɜrli æz naɪn mʌnθs əv eɪdʒ/

Trẻ sơ sinh có thể bắt đầu ăn các thực phẩm làm từ đậu nành ngay từ tháng thứ 9.

**Eating sugar cane helps clean your teeth.**

/ˈitɪŋ ˈʃʊɡər keɪn helps klin jɔr tiːθ/

Ăn mía giúp làm sạch răng.

**Peanuts help boost your immune system to fight against the cold**

/ˈpiˌnʌtz help buːst jʊr ɪˈmjuːn ˈsɪs.təm tu faɪt əˈɡenst ðə koʊld/

Đậu phộng giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn để chống lại cái lạnh.

**Bài 59:**

**If you boil cabbage too long, it will get very soft and lose its nutrients.**

/ɪf ju bɔɪl ˈkæbɪdʒ tu lɔŋ ɪt wɪl ɡet ˈveri saːft ən luz ɪts ˈnutriənts/

Nếu bạn đun sôi bắp cải quá lâu, nó sẽ bị mềm nhũn và mất đi chất dinh dưỡng.

**Avoid carrots that have begun to sprout and any that have become limp.**

/əˈvɔɪd ˈkerəts ðæt hæv bɪˈɡʌn tu spraʊt ən ˈeni ðæt hæv bɪˈkʌm lɪmp/

Tránh dùng các củ cà rốt bắt đầu mọc mầm và các củ cà rốt bị mềm.

**Cucumbers should be used within 4 or 5 days of purchase.**

/ˈkjuˌkʌmbərz ʃʊd biː juzd wɪðˈɪn fɔr ɔr faɪv deɪz əv ˈpɜːrtʃəs/

Dưa leo nên được dùng trong vòng 4 hoặc 5 ngày sau khi mua về.

**If you have bitter cucumbers, cut off the stem ends and peel them.**

/ɪf juː hæv ˈbɪtər ˈkjuˌkʌmbərz kʌt ɔf ðə stem endz ən piːl ðem/

Nếu bạn có những trái dưa leo bị đắng, hãy cắt bỏ phần đầu và gọt vỏ.

**Chewing uncooked onion for three minutes is sufficient to kill all germs in the mouth.**

/ˈtʃuɪŋ ʌnˈkʊkt ˈʌnjən fɔr θri ˈmɪnɪts ɪz səˈfɪʃ(ə)nt tu kɪl ɔl dʒɜːrmz ɪn ðə maʊθ/

Nhai hành chưa được nấu chín trong vòng 3 phút là đủ để giết chết mọi vi khuẩn trong miệng.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/60-79.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/60-79.html" \o "2nd January)

[60-79](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/60-79.html)

**Bài 60:**

**You have to wash fresh vegetables two or three times.**

/ju hæv tu wɑʃ freʃ ˈvedʒ(ə)təb(ə)lz tu ɔr θri taɪmz/

Bạn phải rửa rau tươi hai hay ba lần.

**Soak strawberries in warm salted water for about five to ten minutes.**

/soʊk ˈstrɔˌberiz ɪn wɔrm sɔltɪd ˈwɔtər fɔr əˈbaʊt faɪv tu ten ˈmɪnɪts/

Hãy ngâm dâu vào nước ấm pha muối khoảng 5 đến 10 phút.

**This chicken salad is served with the main dish.**

/ðɪs ˈtʃɪkən ˈsæləd ɪz sɜːrvd wɪð ðə meɪn dɪʃ/

Món gỏi gà này được dọn chung với món ăn chính.

**Please help me peel off the rotten layers of the onion.**

/pliz help mi pil ɑːf ðə ˈrɑt(ə)n ˈleɪrz əv ði ˈʌnjən/

Giúp tôi lột các lớp vỏ bị hư của củ hành đi nhé.

**How can I get rid of the burnt smell from this fried fish?**

/haʊ kən aɪ ɡet rɪd əv ðə bɜ ː rnt smel frɑm ðɪs fraɪd fɪʃ/

Làm sao tôi có thể làm hết mùi khét của món cá chiên/rán này?

**Bài 61:**

**Vegetables are not considered as important to the diet as other foods.**

/ˈvedʒ(ə)təb(ə)lz ɑr nɑt kənˈsɪdərd æz ɪmˈpɔrt(ə)nt tu ðə ˈdaɪət æz ˈʌðər fudz/

Rau quả không được xem là quan trọng trong khẩu phần ăn so với những loại thức ăn khác.

**This steak is as tough as old boots.**

/ðɪs steɪk ɪz æz tʌf æz oʊld buts/

Món bít tết này dai nhách.

**Meat is a major part of the diet in East Asia, especially pork.**

/miːt ɪz ə ˈmeɪdʒər pɑrt əv ðə ˈdaɪət ɪn ist ˈeɪʃə ɪˈspeʃ(ə)li pɔrk/

Thịt là thành phần chính trong khẩu phần ăn ở Đông Á, đặc biệt là thịt heo.

**Poultry seems scarce during the spread of the bird flu.**

/ˈpoʊltri simz skers ˈdʊrɪŋ ðə spred əv ðə bɜrd flu/

Thịt gia cầm có vẻ khan hiếm trong suốt thời kỳ lây lan của cúm gia cầm.

**In some regions, eating dog or cat meat is considered a crime.**

/ɪn sʌm ˈridʒənz ˈitɪŋ dɔɡ ɔr kæt miːt ɪz kənˈsɪdərd ə kraɪm/

Ở một vài vùng, ăn thịt chó mèo bị xem là một tội ác.

**Bài 62:**

**I feel like eating seafood when I go to the beach.**

/aɪ fiːl laɪk iːtɪŋ ˈsiː.fuːd wen aɪ ɡoʊ tə ðə biːtʃ/

Tôi cảm thấy muốn ăn hải sản khi tôi đi tắm biển.

**What types of seafood are the best choices?**

/wɑt taɪps əv ˈsiː.fuːd ɑr ðə best ˈtʃɔɪsiz/

Chọn loại hải sản nào là tốt nhất?

**White meat from the claws and legs is low in fat and high in protein.**

/waɪt miːt frəm ðə klɑːz ən leɡz ɪz loʊ ɪn fæt ən haɪ ɪn ˈproʊtiːn/

Thịt (trắng) từ những cái càng và ngoe có hàm lượng béo thấp, nhưng đạm cao.

**Enjoying seafood is a great way to give your body exactly what it needs.**

/ɪnˈdʒɔɪŋ ˈsiː.fuːd ɪz ə ɡreɪt weɪ tə ɡɪv jɔr ˈbɑː.di ɪɡˈzæk(t)li wɑt ɪt niːdz/

Thưởng thức hải sản là cách tuyệt vời để cung cấp cho cơ thể bạn chính xác những gì nó cần.

**My skin itches whenever I eat shrimp.**

/maɪ skɪn ɪtʃiz wenˈevər aɪ iːt ʃrɪmp/

Mỗi lần ăn tôm là tôi bị ngứa.

**Bài 63:**

**All parts of the clam can be eaten after frying, boiling, steaming or roasting.**

/ɑːl pɑːrts əv ðə klæm kən bi ˈiːt(ə)n ˈæftər fraɪŋ ˈbɔɪlɪŋ ˈstiːmɪŋ ɔr ˈroʊstɪŋ/

Mọi bộ phận của con hến có thể ăn được sau khi chiên, luộc, hấp hoặc nướng.

**Many Mexicans eat turtle meat during the days before Easter.**

/ˈmeni ˈmeksɪkənz iːt ˈtɜːrt(ə)l miːt ˈdʊrɪŋ ðə deɪz bɪˈfɔːr ˈistər/

Nhiều người Mexico ăn thịt rùa trong những ngày trước lễ Phục Sinh.

**It is quite rare to find fresh octopus or squid in this area.**

/ɪt ɪz kwaɪt rer tə faɪnd freʃ ˈɑːktəpəs ɔr skwɪd ɪn ðɪs ˈeriə/

Tìm được mực hay bạch tuộc tươi ở vùng này hơi hiếm.

**The abalone served with mushrooms is out of this world.**

/ði ˌæbəˈloʊni sɜːrvd wɪð ˈmʌʃˌrʊmz ɪz aʊt əv ðɪs wɜːrld/

Món bào ngư ăn kèm với nấm cực kỳ ngon.

**The oyster stew makes you feel like you're in heaven.**

/ði ˈɔɪstər stuː meɪks juː fiːl laɪk jɔr ɪn ˈhev(ə)n/

Món hàu hầm khiến bạn cảm thấy như đang ở thiên đường.

**Bài 64:**

**Carp can be cooked in different recipes.**

/kɑːrp kæn bi kʊkt ɪn ˈdɪf(ə)rənt ˈresəpiz/

Cá chép có thể được nấu theo nhiều công thức khác nhau.

**You can't imagine how delicious the crocodile meat is.**

/juː kænt ɪˈmædʒɪn haʊ dɪˈlɪʃəs ðə ˈkrɑːkəˌdaɪl miːt ɪz/

Bạn không thể tưởng tượng thịt cá sấu ngon thế nào đâu.

**The eel dish can be eaten cold or hot.**

/ði iːl dɪʃ kən bi ˈiːt(ə)n koʊld ɔr hɑt/

Món lươn có thể ăn lạnh hoặc nóng đều được.

**By grilling catfish fillets instead of frying them, you can cut back on the amount of fat.**

/baɪ ˈɡrɪlɪn ˈkætˌfɪʃ fɪˈleɪz ɪnˈsted əv ˈfraɪŋ ðəm ju kən kʌt bæk ɔn ði əˈmaʊnt əv fæt/

Bằng cách nướng phi lê cá trê thay vì chiên, bạn có thể loại bỏ bớt một lượng mỡ đáng kể.

**Let me assure you, the fish is fresh today.**

/let mi əˈʃʊr ju ðə fɪʃ ɪz freʃ təˈdeɪ/

Tôi đảm bảo với anh, cá hôm nay tươi mà.

**Bài 65:**

**Eating seafood helps reduce the risk of stroke and heart disease.**

/ˈiːtɪŋ ˈsiːˌfuːd helps rɪˈduːs ðə rɪsk əv stroʊk ən hɑːrt dɪˈziːz/

Ăn hải sản giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

**Smoked mackerel is good for making pâté.**

/smoʊkt ˈmæk(ə)rəl ɪz ɡʊd fɔr ˈmeɪkɪŋ pɑˈteɪ/

Cá thu hun khói rất thích hợp để làm pa-tê.

**This grilled salmon dish is perfect for the summer.**

/ðɪs ɡrɪld ˈsæmən dɪʃ ɪz ˈpɜːrfɪkt fɔr ðə ˈsʌmər/

Vào mùa hè mà có món cá hồi nướng này thì thật hoàn hảo.

**I don't want to miss the tuna with mustard. It looks appetizing.**

/aɪ doʊnt wɑːnt tə mɪs ðə ˈtuːnə wɪð ˈmʌstərd ɪt lʊks ˈæpəˌtaɪzɪŋ/

Tôi không muốn bỏ lỡ món cá ngừ với mù tạt. Trông nó ngon quá.

**I grew up in a family full of meat-eaters. I can eat everything.**

/aɪ ɡruː ʌp ɪn ə ˈfæm(ə)li fʊl əv miːt ˈiːtərz aɪ kən iːt ˈevriˌθɪŋ/

Tôi lớn lên trong một gia đình toàn là người ăn thịt. Tôi có thể ăn mọi thứ.

**Bài 66:**

**What's your telephone number?**

/wɑts jɔːr ˈteləˌfoʊn ˈnʌmbər/

Số điện thoại của bạn là số mấy?

**Can you tell me how to use this cellphone?**

/kæn juː tel mi haʊ tə juz ðɪs ˈselˌfoʊn/

Cô có thể chỉ cho tôi cách sử dụng điện thoại di động này không?

**Please come back later. I'm on the phone.**

/pliz kʌm bæk ˈleɪtər aɪm ɔn ðə foʊn/

Vui lòng quay lại sau nhé. Tôi đang nói chuyện điện thoại.

**I finally got through to her on the phone.**

/aɪ ˈfaɪn(ə)li ɡɑːt θruː tə hər ɔn ðə foʊn/

Cuối cùng thì tôi cũng đã liên lạc được với cô ấy bằng điện thoại.

**Operator, how may I help you?**

/ˈɑːpəˌreɪtər haʊ meɪ aɪ help juː/

Tổng đài nghe đây, tôi có thể giúp gì cho bạn?

**Bài 67:**

**May I ask who's calling, please?**

/meɪ aɪ æsk huːz ˈkɑːlɪŋ pliːz/

Vui lòng cho tôi hỏi ai gọi được không ạ?

**If you don't mind, please give me your phone number.**

/ɪf juː doʊnt maɪnd pliːz ɡɪv miː jɔːr foʊn ˈnʌmbər/

Nếu không phiền, bạn cho mình xin số điện thoại nhé.

**I tried to get ahold of her but got a busy signal.**

/aɪ traɪd tə ɡet əhoʊld əv hər bʌt ɡɑːt ə ˈbɪzi ˈsɪɡnəl/

Tôi đã cố liên lạc với cô ấy nhưng lại nhận được tín hiệu bận.

**Why don't you look in the phone book?**

/waɪ doʊnt juː lʊk ɪn ðə foʊn bʊk/

Tại sao bạn không xem trong danh bạ điện thoại?

**Please buy me a prepaid phone card!**

/pliːz baɪ miː ə ˌpriˈpeɪd foʊn kɑːrd/

Mua dùm mình cái thẻ điện thoại trả trước nhé!

**Bài 68:**

**Please send an ambulance immediately.**

/pliːz send ən ˈæm.bjʊ.ləns ɪˈmiː.di.ət.li/

Xin cho một xe cấp cứu ngay.

**Where is the emergency room?**

/wer ɪz ðiː ɪˈmɜːr.dʒən.si ruːm/

Phòng cấp cứu ở đâu?

**Luckily, nobody was seriously hurt.**

/ˈlʌkɪli ˈnoʊ.bɑː.di wəz ˈsɪriəsli hɜːrt/

May mắn là không có ai bị thương nặng.

**Don't touch this button or you'll get an electric shock.**

/doʊnt tʌtʃ ðɪs ˈbʌt(ə)n ɔːr juːl ɡet ən ɪˈlek.trɪk ʃɑːk/

Đừng đụng cái nút này nếu không bạn sẽ bị điện giật đó.

**If you play with matches, you will get burned.**

/ɪf juː pleɪ wɪð mætʃiz juː wɪl ɡet bɜːrnd/

Nếu con chơi diêm, con sẽ sẽ bị bỏng.

**Bài 69:**

**I don't ride anymore, I had a bad fall and I lost my nerve.**

/aɪ doʊnt raɪd ˌen.iˈmɔːr aɪ hæd ə bæd fɑːl ən aɪ lɑːst maɪ nɜːrv/

Tôi không đi xe đạp nữa, tôi đã bị té và tởn đến già.

**Was your broken arm caused by a fall, an accident, or being struck?**

/wəz jɔːr ˈbroʊkən ɑːrm kɑːzd baɪ ə fɑːl ən ˈæk.sɪ.dənt ɔːr ˈbiː.ɪŋ strʌk/

Cánh tay gãy của anh do té ngã, tai nạn, hay bị đánh thế?

**He died from a heart attack.**

/hiː daɪd frəm ə hɑːrt əˈtæk/

Anh ấy qua đời vì cơn đau tim.

**His nose was congested and his throat hurt.**

/hɪz noʊz wəz kənˈdʒes.tɪd ən hɪz θroʊt hɜːrt/

Mũi nó bị nghẹt, cổ họng bị đau.

**I nearly drowned but was saved.**

/aɪ ˈnɪr.li draʊnd bʌt wəz seɪvd/

Tôi suýt bị chết đuối nhưng đã được cứu sống.

**Bài 70:**

**What's wrong with me?**

/wɑːts rɑːŋ wɪð miː/

Tôi bị làm sao vậy ạ?

**The doctor says that the patient has been getting worse.**

/ðə ˈdɑːk.tər sez ðæt ðə ˈpeɪ.ʃənt hæz bɪn ˈɡetɪŋ wɜːrs/

Bác sĩ nói tình hình của bệnh nhân trở nên nặng hơn.

**You should go see a doctor.**

/juːʃʊd ɡoʊ siː ə ˈdɑːk.tɚ/

Bạn nên đi bác sĩ khám bệnh xem sao.

**The nurses in this hospital take care of the patients carefully.**

/ðə nɜːrsiz ɪn ðɪs ˈhɑːspɪt(ə)l teɪk ker əv ðə ˈpeɪʃ(ə)nts ˈkerf(ə)li/

Những cô y tá của bệnh viện này chăm sóc người bệnh chu đáo lắm.

**The pharmacy inside the medical clinic is only open from Monday to Friday.**

/ðə ˈfɑːr.mə.si ɪnˈsaɪd ðə ˈmedɪk(ə)l ˈklɪnɪk ɪz ˈoʊnli ˈoʊpən frəm ˈmʌnˌdeɪ tə ˈfraɪdeɪ/

Nhà thuốc trong bệnh xá chỉ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu.

**Bài 71:**

**Bring the stretcher here, quick.**

/brɪŋ ðə ˈstretʃ.ər hɪr kwɪk/

Hãy mang băng ca lại đây, nhanh lên nào.

**You need a blood test to check cholesterol.**

/juː niːd ə blʌd test tə tʃek kəˈles.tər.ɑːl/

Bạn cần phải xét nghiệm máu để kiểm tra cholesterol.

**She was very ill, but is now out of danger.**

/ʃiː wəz ˈveri ɪl bʌt ɪz naʊ aʊt əv ˈdeɪn.dʒər/

Cô ấy bệnh nặng lắm, nhưng giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi.

**The patient has improved perceptibly.**

/ðə ˈpeɪʃ(ə)nt hæz ɪmˈpruːvd pərˈseptəbli/

Bệnh nhân đã khá hơn rõ rệt.

**Her health is still poor but she's getting better.**

/hər helθ ɪz stɪl pʊr bʌt ʃɪz ˈɡetɪŋ ˈbetər/

Tình trạng sức khỏe của cô ấy còn yếu nhưng đang khá lên.

**Bài 72:**

**Diseases are running riot everywhere.**

/dɪˈziːziz ər ˈrʌnɪŋ ˈraɪət ˈevriˌwer/

Bệnh tật đang hoành hành ở khắp nơi.

**Do not take the medicine if you are pregnant.**

/duː nɑːt teɪk ðə ˈmedɪsɪn ɪf juː ər ˈpreɡnənt/

Không được uống thuốc (này) nếu bạn đang mang thai.

**I have had a scratchy throat for the last couple of days.**

/aɪ hæv həd ə ˈskrætʃi θroʊt fɔːr ðə læst ˈkʌp(ə)l əv deɪz/

Tôi bị đau rát cổ họng mấy ngày nay rồi.

**Measles causes a total-body skin rash and flu-like symptoms.**

/ˈmiː.zl̩z kɑːzɪz ə ˈtoʊt(ə)l ˈbɑːdi skɪn ræʃ ən flu laɪk ˈsɪmptəmz/

Bệnh sởi làm toàn thân phát ban và có các triệu chứng giống như bị cúm.

**The flu is highly contagious. You'd better stay home.**

/ðə flu: ɪz ˈhaɪli kənˈteɪ.dʒəs ju:d ˈbetər steɪ hoʊm/

Bệnh cúm rất dễ lây. Tốt hơn hết là bạn nên ở nhà.

**Bài 73:**

**She's always bringing up her health problems.**

/ʃɪz ˈɑːlˌweɪz ˈbrɪŋɪŋ ʌp hər helθ ˈprɑːbləmz/

Cô ta cứ mang chuyện bệnh tật của mình ra nói mãi.

**You should reduce your children's television viewing to prevent obesity.**

/juː ʃʊd rɪˈdus jɔːr ˈtʃɪldrənz ˈteləˌvɪʒ(ə)n ˈvjuːɪŋ tə prɪˈvent oʊˈbiːsəti/

Bạn nên giảm thời lượng xem ti vi của con bạn để ngăn ngừa bệnh béo phì.

**She has chickenpox and is covered in spots.**

/ʃiː hæz ˈtʃɪkənˌpɑːks ən ɪz ˈkʌvərd ɪn spɑːts/

Cô bé đã bị thủy đậu và người đầy vết lấm tấm.

**Our youngest boy has come down with Asthma.**

/aʊr ˈjʌŋest bɔɪ hæz kʌm daʊn wɪð ˈæzmə/

Thằng con út nhà tôi bị bệnh hen suyễn.

**Skin allergies frequently cause rashes and swelling.**

/skɪn ˈælərdʒiz ˈfriːkwəntli kɑːz ræʃiz ən ˈswelɪŋ/

Những bệnh dị ứng da thường gây ra phát ban và sưng.

**Bài 74:**

**Is there a certain cure for AIDS?**

/ɪz ðer ə ˈsɜːrt(ə)n kjʊr fɔːr eɪdz/

Có thuốc nào chữa được bệnh si-đa hay chưa?

**It is a disease with no known cure.**

/ɪt ɪz ə dɪˈziz wɪð noʊ noʊn kjʊr/

Nó là căn bệnh chưa có thuốc chữa.

**Smoking can cause lung cancer.**

/ˈsmoʊkɪŋ kən kɑːz lʌŋ ˈkænsər/

Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi.

**You have to deworm your dog.**

/juː hæv tuː dɪˈwɜːrm jɔːr dɑːɡ/

Bạn phải tẩy giun chó của mình.

**Stress is an enemy of heart health.**

/stres ɪz ən ˈenəmi əv hɑːrt helθ/

Căng thẳng là kẻ thù của trái tim.

**Bài 75:**

**Many species of animals are in imminent danger of extinction.**

/ˈmeni ˈspiː.ʃiːz əv ˈænɪm(ə)lz ər ɪn ˈɪmɪnənt ˈdeɪndʒər əv ɪkˈstɪŋkʃ(ə)n/

Nhiều loại động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng đến nơi.

**The lion is the king of animals.**

/ðə ˈlaɪən ɪz ðə kɪŋ əv ˈænɪm(ə)lz/

Sư tử là chúa tể của muôn thú.

**I have never seen a tiger in the wild!**

/aɪ hæv ˈnevər sin ə ˈtaɪɡər ɪn ðə waɪld/

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con hổ ở nơi hoang dã.

**The white rhinoceros is one of the largest land living animals.**

/ðə waɪt raɪˈnɑːsərəs ɪz wʌn əv ðə ˈlɑːrdʒest lænd ˈlɪvɪŋ ˈænɪm(ə)lz/

Tê giác trắng là một trong những loài động vật lớn nhất sống trên cạn.

**Everyone, a bear is coming, run!**

/ˈevriˌwʌn ə ber ɪz ˈkʌmɪŋ rʌn/

Mọi người ơi, có một con gấu đang đến, chạy thôi!

**Bài 76:**

**Have you ever hunted animals before?**

/hæv juː ˈevər ˈhʌntɪd ˈænɪm(ə)lz bɪˈfɔːr/

Bạn có đi săn thú bao giờ chưa?

**Which animal is more intelligent? The panda or the koala?**

/wɪtʃ ˈænɪm(ə)l ɪz mɔːr ɪnˈtelɪdʒənt ðə ˈpændə ɔːr ðə koʊˈɑːlə/

Động vật nào thông minh hơn, gấu trúc hay gấu túi?

**The better the camel looks, the higher the price is.**

/ðə ˈbetər ðə ˈkæm(ə)l lʊks ðə ˈhaɪər ðə praɪs ɪz/

Lạc đà càng tốt mã thì giá càng cao.

**I really love pandas. They are lovely creatures.**

/aɪ ˈriːəli lʌv ˈpændəz ðeɪ ər ˈlʌvli ˈkriːtʃərz/

Tôi rất yêu gấu trúc. Chúng là những sinh vật thật đáng yêu.

**Look! The bear is rolling in the shade.**

/lʊk ðə ber ɪz ˈroʊlɪŋ ɪn ðə ʃeɪd/

Nhìn kìa! Chú gấu đang lăn mình trong bóng râm.

**Bài 77:**

**The mouse was caught in a trap.**

/ðə maʊs wəz kɔːt ɪn ə træp/

Con chuột đã mắc bẫy.

**Be careful! Don't let the rabbit bite you.**

/biː ˈkerf(ə)l doʊnt let ðə ˈræbɪt baɪt juː/

Cẩn thận nhé! Đừng để con thỏ cắn bạn.

**I presume that fox came into my garden looking for food.**

/aɪ prɪˈzum ðæt fɑːks keɪm ˈɪntuː maɪ ˈgɑːrd(ə)n ˈlʊkɪŋ fɔːr fuːd/

Tôi cho là con cáo đó đi vào vườn nhà tôi để tìm thức ăn.

**Aah, I've got a fish! Now what?**

/ɑ aɪv gɑːt ə fɪʃ naʊ wɑːt/

A! Tôi câu được một con cá rồi! Giờ thì làm gì đây?

**That's the sound of wolves howling in the forest.**

/ðæts ðə saʊnd əv wʊlvz ˈhaʊlɪŋ ɪn ðə ˈfɔrəst/

Đó là âm thanh của lũ sói đang hú trong rừng.

**Bài 78:**

**Cats and dogs are our friends and companions.**

/kæts ən dɑːgz ɑːr aʊr frendz ən kəmˈpænjənz/

Chó và mèo là bạn bè và người đồng hành của chúng ta.

**A kitten is meowing outside the house, it sounds terrifying.**

/ə ˈkɪt(ə)n ɪz miˈaʊɪŋ ˈaʊtˌsaɪd ðə haʊs ɪt saʊndz ˈterəˌfaɪɪŋ/

Một con mèo con đang kêu bên ngoài nhà, nghe ghê quá.

**Last night my cat caught a big mouse and killed it swiftly.**

/læst naɪt maɪ kæt kɔːt ə bɪg maʊs ən kɪld ɪt ˈswɪft.li/

Con mèo nhà tôi bắt được một con chuột to tối hôm qua và nhanh chóng giết chết nó.

**I like puppies more than kittens but they are both really cute.**

/aɪ laɪk ˈpʌpiz mɔːr ðən ˈkɪt(ə)nz bʌt ðeɪ ɑːr boʊθ ˈriəli kjuːt/

Tôi thích chó con hơn mèo con nhưng cả hai đều rất đáng yêu.

**When seeing a snake, stand still or slowly move away.**

/wen ˈsiː.ɪŋ ə sneɪk stænd stɪl ɔːr ˈsloʊ.li muːv əˈweɪ/

Khi gặp một con rắn, hãy đứng yên hoặc từ từ tránh xa nó.

**Bài 79:**

**Don't forget to water the plants every day or they will all die.**

/doʊnt fərˈget tuː ˈwɑːtər ðə plænts ˈevri deɪ ɔːr ðeɪ wɪl ɑːl daɪ/

Hãy nhớ tưới cây mỗi ngày nếu không thì chúng sẽ chết hết.

**Why did you cut the tree down?**

/waɪ dɪd juː kʌt ðə triː daʊn/

Sao bạn lại chặt cây đi?

**What kind of tree is this?**

/wɑːt kaɪnd əv triː ɪz ðɪs/

Cây này là loại cây gì?

**Let's protect our planet by planting trees.**

/lets prəˈtekt aʊr ˈplænɪt baɪ ˈplæntɪŋ triːz/

Chúng ta hãy trồng cây để bảo vệ hành tinh nhé.

**These small trees will give shade and you will save a lot of energy.**

/ðiːz smɑːl triːz wɪl gɪv ʃeɪd ən juː wɪl seɪv ə lɑːt əv ˈenərdʒi/

Những cây nhỏ này rồi sẽ cho bóng mát và bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/80-89.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/80-89.html" \o "2nd January)

[80-89](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/80-89.html)

**Bài 80:**

**I can't imagine how a cactus can live without being watered.**

/aɪ kænt ɪˈmædʒɪn haʊ ə ˈkæktəs kən lɪv wɪðˈaʊt ˈbiːɪŋ ˈwɑːtərd/

Tôi không thể tưởng tượng làm cách nào xương rồng có thể sống được mà không cần tưới nước.

**Bamboo trees can be used in various ways to decorate your office.**

/bæmˈbuː triːz kən biː juːst ɪn ˈveriəs weɪz tə ˈdekəˌreɪt jɔːr ˈɑːfɪs/

Cây tre có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau để trang trí văn phòng của bạn.

**Go and buy some decorations for the Christmas tree.**

/goʊ ən baɪ sʌm ˌdekəˈreɪʃ(ə)nz fɔːr ðə ˈkrɪsməs triː/

Hãy đi mua một ít đồ trang trí cho cây Giáng Sinh.

**Coconut and fruit trees grow everywhere in tropical climates.**

/ˈkoʊkəˌnʌt ən fruːt triːz groʊ ˈevriˌwer ɪn ˈtrɑːpɪk(ə)l ˈklaɪməts/

Cây dừa và các loại cây ăn quả mọc khắp nơi ở những vùng khí hậu nhiệt đới.

**When mango trees are in bloom, people suffer from itching.**

/wen ˈmæŋgoʊ tri:z ɑ:r ɪn blu:m ˈpi:p(ə)l ˈsʌfər frɑːm ˈɪtʃ ɪŋ/

Khi xoài trổ bông (hoa) thì mọi người bị ngứa.

**Bài 81:**

**Let's eat out tonight. It's my treat.**

/lets iːt aʊt təˈnaɪt ɪtz maɪ triːt/

Tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng nhé. Tôi mời.

**Would you like to order now or shall I come back later?**

/wʊd juː laɪk tə ˈɔːrdər naʊ ɔːr ʃæl aɪ kʌm bæk ˈleɪtər/

Ông có muốn gọi món ngay bây giờ không, hay lát nữa tôi sẽ quay lại?

**What are my choices for a low-salt dinner?**

/wɑːt ɑːr maɪ 't∫ɔɪsɪz fɔːr ə loʊ sɑːlt ˈdɪnər/

Tôi có thể chọn những món gì cho bữa tối ít muối?

**She'd like the seafood spaghetti and I'll have a hamburger and fries.**

/ʃɪd laɪk ðə ˈsiːˌfuːd spəˈgeti ən aɪl hæv ə ˈhæmˌbɜːrgər ən fraɪz/

Cô ấy muốn món mỳ ý hải sản còn tôi sẽ ăn món hăm-bơ-gơ và khoai tây chiên.

**What would you like to begin with?**

/wɑːt wʊd juː laɪk tu bɪˈgɪn wɪð/

Bạn thích khai vị bằng món gì?

**Bài** **82:**

**What would you like for your main course?**

/wɑːt wʊd juː laɪk fɔːr jɔːr meɪn kɔːrs?/

Món chính ông muốn dùng là gì ạ?

**One or two glasses of red wine daily is good for the heart.**

/wʌn ɔːr tuː ˈglæsɪz əv red waɪn ˈdeɪli ɪz gʊd fɔːr ðə hɑːrt/

Một hoặc hai ly rượu vang đỏ hàng ngày thì tốt cho trái tim của bạn.

**Why don't we have some dessert?**

/waɪ doʊnt wiː hæv səm dɪˈzɜːrt/

Sao chúng ta không dùng món tráng miệng nhỉ?

**Shall we leave a tip for the waiter?**

/ʃæl wiː liːv ə tɪp fɔːr ðə ˈweɪtər/

Chúng ta có để lại tiền boa cho anh phục vụ hay không?

**May I have the bill, please?**

/meɪ aɪ hæv ðə bɪl pliːz/

Làm ơn cho tôi phiếu tính tiền.

**Bài 83:**

**I just want to drink my sorrows away.**

/aɪ dʒʌst wɑːnt tə drɪŋk maɪ ˈsɔːroʊz əˈweɪ/

Tôi chỉ muốn uống rượu để giải sầu.

**I found out that the milk had gone bad after I drank it.**

/aɪ faʊnd aʊt ðæt ðə mɪlk hæd gɑːn bæd æftər aɪ dræŋk ɪt/

Tôi nhận ra là sữa đã bị hư sau khi đã uống nó.

**No, thank you. I don't drink. I have to drive (everybody) home.**

/noʊ θæŋk juː aɪ doʊnt drɪŋk aɪ hæv tə draɪv ˈevriˌbɑːdi hoʊm/

Không, cảm ơn. Tôi không uống. Tôi phải lái xe (đưa mọi người) về nhà.

**Do you have time for a coffee or something?**

/du: ju: hæv taɪm fɔ:r ə ˈkɑ:fi ɔ:r ˈsʌmθɪŋ/

Bạn có rảnh đi uống cà phê hay gì đó không?

**I wish I didn't have to drink or eat anything.**

/aɪ wɪʃ aɪ ˈdɪd|nt hæv tə drɪŋk ɔːr iːt ˈeniˌθɪŋ/

Ước gì tôi không phải ăn hay uống gì cả.

**Bài 84:**

**Drinking 5 cups of green tea each day can burn up to 80 calories.**

/ˈdrɪŋkɪŋ faɪv kʌps əv griːn tiː iːtʃ deɪ kən bɜːrn ʌp tuː ˈeɪti ˈkæləriz/

Uống 5 cốc trà xanh mỗi ngày có thể đốt đến 80 ca-lo.

**Should we drink tap water rather than mineral water?**

/ʃʊd wiː drɪŋk tæp ˈwɑːtər ˈræðər ðən ˈmɪn(ə)rəl ˈwɑːtər/

Chúng ta có nên uống nước vòi thay vì nước khoáng không?

**I must have a coffee first thing in the morning.**

/aɪ mʌst hæv ə ˈkɑːfi fɜːrst θɪŋ ɪn ðə ˈmɔːrnɪŋ/

Mỗi sáng việc đầu tiên là tôi phải uống một ly cà phê.

**Is it safe to drink diet coke during pregnancy?**

/ɪz ɪt seɪf tə drɪŋk ˈdaɪət koʊk ˈdʊrɪŋ ˈpregnənsi/

Có an toàn không khi uống Coca Cola dành cho ăn kiêng trong thời gian mang thai?

**I'd like a glass of fruit juice, and easy on the ice.**

/aɪd laɪk ə glæs əv fruːt dʒuːs ən ˈiːzi ɑːn ðiː aɪs/

Cho tôi một ly nước trái cây, và bỏ ít đá thôi.

**Bài 85:**

**There are a lot of summer activities taking place in this park.**

/ðer ɑːr ə lɑːt əv ˈsʌmər ækˈtɪvətiz ˈteɪkɪŋ pleɪs ɪn ðɪs pɑːrk/

Có rất nhiều hoạt động hè đang diễn ra trong công viên này.

**No walking on grass, no picking flowers.**

/noʊ ˈwɑːkɪŋ ɑːn græs noʊ ˈpɪkɪŋ ˈflaʊrz/

Không được đi trên cỏ, không hái hoa.

**How to get rid of ants and other insects in flowerpots?**

/haʊ tə get rɪd əv ænts ən ˈʌðər ˈɪnˌsekts ɪn ˈflaʊrˌpɑːts/

Làm thế nào để diệt kiến và các loại côn trùng khác trong các chậu hoa?

**Why aren't there any public restrooms in a park like this?**

/waɪ ɑːrnt ðer ˈeni ˈpʌblɪk ˈrestˌruːmz ɪn ə pɑːrk laɪk ðɪs/

Sao lại không có nhà vệ sinh công cộng nào ở một công viên như thế này chứ?

**Bring food or get some takeout next time.**

/brɪŋ fuːd ɔːr get səm ˈteɪkˌaʊt nekst taɪm/

Lần sau hãy mang thức ăn hoặc mua thức ăn mang theo.

**Bài 86:**

**Is it cruel to keep animals in a zoo?**

/ɪz ɪt ˈkruːəl tə kiːp ˈænɪm(ə)lz ɪn ə zuː/

Có độc ác quá không khi nhốt thú vật trong sở thú?

**Some animals should be kept in zoos, but some should not.**

/səm ˈænɪm(ə)lz ʃʊd biː kept ɪn zuːz bʌt səm ʃʊd nɑːt/

Một vài loại động vật nên được chăm sóc trong các sở thú, một số loại khác thì không nên.

**These monkeys are fed and left unbridled in the zoo.**

/ðiːz ˈmʌŋkiz ər fed ən left ʌnˈbraɪd(ə)ld ɪn ðə zuː/

Những chú khỉ này được cho ăn uống và thả rong trong sở thú.

**Baby wild animals are always fun to watch.**

/ˈbeɪbi waɪld ˈænɪm(ə)lz ər ˈɑːlˌweɪz fʌn tə wɑːtʃ/

Nhìn ngắm những con thú hoang dã còn bé thì luôn luôn thích thú.

**If a snake bites you, get medical help at once.**

/ɪf ə sneɪk baɪts juː get ˈmedɪk(ə)l help æt wʌns/

Nếu một con rắn cắn bạn, hãy tìm trợ giúp y tế ngay lập tức.

**Bài 87:**

**Would you like it if you were kept in a cage?**

/wʊd juː laɪk ɪt ɪf juː wɜːr kept ɪn ə keɪdʒ/

Bạn có thích không khi bạn bị nhốt ở trong chuồng như thế?

**Animals are man's best friends, not prisoners.**

/ˈænɪm(ə)lz ər mænz best frendz nɑːt ˈprɪz(ə)nərz/

Thú vật là bạn thân nhất của con người, không phải tù nhân.

**Aggressive animals such as hippopotamuses, tigers and cheetahs are kept in separate areas.**

/əˈgresɪv ˈænɪm(ə)lz sʌtʃ əz hɪpəˈpɑːtəməsiz ˈtaɪgərz ən ˈtʃiːtəz ər kept ɪn ˈsepərət ˈeriəz/

Những loại thú hung dữ như hà mã, hổ và báo gêpa được nuôi trong những khu riêng.

**A zebra is a horse-like animal of Africa, which is not domesticated.**

/ə ˈziːbrə ɪz ə hɔːrs laɪk ˈænɪm(ə)l əv ˈæfrɪkə wɪtʃ ɪz nɑːt dəˈmestɪˌkeɪtɪd/

Ngựa vằn là một con thú giống như ngựa ở Châu Phi, loài chưa được thuần hóa.

**You should never adopt wild animals as pets or bring them home.**

/juː ʃʊd ˈnevər əˈdɑːpt waɪld ˈænɪm(ə)lz əz pets ɔːr brɪŋ ðəm hoʊm/

Bạn không nên nuôi thú hoang dã làm thú cưng hay mang chúng về nhà.

**Bài 88:**

**Signboards are almost everywhere to guide you around the zoo.**

/ˈsaɪnˌbɔ:rdz ər ˈɔlmoʊst ˈevriˌwer tə gaɪd ju: əˈraʊnd ðə zu:/

Các bảng chỉ dẫn được đặt hầu như ở khắp nơi để hướng dẫn đường đi cho bạn trong sở thú.

**This is the best place to get a closer look at crocodiles.**

/ðɪs ɪz ðə best pleɪs tə get ə ˈkloʊzər lʊk ət ˈkrɑːkəˌdaɪlz/

Đây là nơi tốt nhất để nhìn cận cảnh hơn những con cá sấu.

**A visit to the zoo gives children a good experience by seeing animals from very close.**

/ə ˈvɪzɪt tə ðə zuː gɪvz ˈt∫ɪldrən ə gʊd ɪkˈspɪriəns baɪ ˈsiɪŋ ˈænɪm(ə)lz frəm ˈveri kloʊz/

Một chuyến đi đến sở thú cho trẻ con một kinh nghiệm tốt qua việc nhìn thú vật ở rất gần.

**This is the best zoo with thousands of wild animals.**

/ðɪs ɪz ðə best zu: wɪð ˈθaʊz(ə)ndz əv waɪld ˈænɪm(ə)lz/

Đây là sở thú tốt nhất với hàng nghìn loại động vật hoang dã.

**Go to the place where the tiger lives but don't approach the tiger alone.**

/goʊ tə ðə pleɪs wer ðə ˈtaɪgər lɪvz bʌt doʊnt əˈproʊt∫ ðə ˈtaɪgər əˈloʊn/

Cứ đến chỗ con hổ sống nhưng đừng đến gần nó một mình nhé.

**Bài 89:**

**"Seasons" means, it's like, living in a new place every three months.**

/ˈsiːz(ə)nz miːnz ɪts laɪk ˈlɪvɪŋ ɪn ə nuː pleɪs ˈevri θriː mʌnθs/

Các mùa, có nghĩa, giống như, cứ mỗi 3 tháng được sống ở một nơi mới vậy.

**People in this city don't care about the seasons.**

/piːp(ə)l ɪn ðɪs sɪti doʊnt ker ə'baʊt ðə siːz(ə)nz/

Người dân ở thành phố này không để ý lắm về mùa.

**I love watching the new flowers in my garden in spring.**

/aɪ lʌv ˈwɑːtʃɪŋ ðə nuː ˈflaʊrz ɪn maɪ ˈgɑːrd(ə)n ɪn sprɪŋ/

Tôi thích ngắm nhìn những bông hoa mới trong vườn nhà tôi vào mùa xuân.

**I usually wait until autumn when summer clothes are on sale.**

/aɪ ˈjuːʒuəli weɪt ənˈtɪl ˈɑːtəm wen ˈsʌmər kloʊðs ər ɑːn seɪl/

Tôi thường chờ cho đến mùa thu khi quần áo mùa hè được bán giảm giá.

**The weather in winter here is very harsh, cold and wet.**

/ðə ˈweðər ɪn ˈwɪntər hɪr ɪz ˈveri hɑːrʃ koʊld ən wet/

Thời tiết mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, lạnh và ẩm ướt.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/90-109.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/90-109.html" \o "2nd January)

[90-109](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/90-109.html)

**Bài 90:**

**Look at the thermometer, the temperature has hit 39. Outrageous!**

/lʊk ət ðə θərˈmɑmətər ðə ˈtemp(ə)rəˌtʃər hæz hɪt ˈθɜrti naɪn aʊtˈreɪdʒəs/

Nhìn vào nhiệt kế kìa, nhiệt độ đã chạm mốc 39 rồi. Kinh quá!

**Different people have different opinions on rain.**

/dɪf(ə)rənt ˈpip(ə)l hæv ˈdɪf(ə)rənt əˈpɪnjənz ɔn reɪn/

Mỗi người có những quan điểm khác nhau về trời mưa.

**I love when it rains, I hate when it's hot and I feel good when it's cool.**

/aɪ lʌv wen ɪt reɪnz aɪ heɪt wen ɪtz hɑt ən aɪ fil gʊd wen ɪtz kul/

Tôi thích khi trời mưa, tôi ghét lúc trời nóng và tôi cảm thấy tuyệt khi trời mát mẻ.

**I've been feeling a little under the weather this week.**

/aɪv bɪn ˈfilɪŋ ə ˈlɪt(ə)l ˈʌndər ðə ˈweðər ðɪs wik/

Cả tuần nay tôi cảm thấy hơi không được khỏe.

**She's been running a temperature of 40 degrees Celsius for two days.**

/ʃiz bɪn ˈrʌnɪŋ ə ˈtemp(ə)rəˌtʃər əv ˈfɔrti dɪˈgriz ˈselsiəs fɔr tu deɪz/

Con bé bị sốt cao 40 độ C trong hai ngày nay rồi.

**Bài 91:**

**The weather in my country is hot all year round.**

*/ðə ˈweðər ɪn maɪ ˈkʌntri ɪz hɑt ɔl jɪr raʊnd./*

Thời tiết ở nước tôi nóng quanh năm.

**What's the weather like in your country?**

*/wɑts ðə ˈweðər laɪk ɪn jɔr ˈkʌntri/*

Thời tiết ở nước bạn như thế nào?

**The weather doesn't look good. What's the weather forecast like today?**

/ðə ˈweðər ˈdʌz(ə)nt lʊk gʊd wɑts ðə ˈweðər ˈfɔrˌkæst laɪk təˈdeɪ/

Thời tiết trông không tốt. Dự báo thời tiết hôm nay thế nào?

**What a beautiful day. Wanna go for a ride?**

*/wɑt ə ˈbjutɪf(ə)l deɪ ˈwɑnə goʊ fɔr ə raɪd/*

Hôm nay trời đẹp thật! Muốn lái xe đi một vòng không?

**What miserable weather! We'd better stay home.**

*/wɑt ˈmɪz(ə)rəb(ə)l ˈweðər wid ˈbetər steɪ hoʊm/*

Thời tiết tệ quá! Tốt hơn chúng ta nên ở nhà thôi.

**Bài 92:**

**Take an umbrella with you, or you will get caught in the rain.**

*/teɪk ən ʌmˈbrelə wɪθ ju ɔr ju wɪl get kɔt ɪn ðə reɪn/*

Lấy dù mang theo đi, nếu không bạn sẽ bị mắc mưa đấy.

**It may rain on your way home, so take a raincoat with you.**

*/ɪt meɪ reɪn ɔn jɔr weɪ hoʊm soʊ teɪk ə ˈreɪnˌkoʊt wɪθ ju/*

Trời có thể mưa trên đường bạn về nhà, nên hãy đem theo áo mưa đi.

**I'd better not take anything - I'll go by taxi.**

*/aɪd ˈbetər nɑt teɪk ˈeniˌθɪŋ aɪl goʊ baɪ ˈtæksi/*

Tốt hơn là tôi không mang theo gì cả - Tôi sẽ đi bằng tắc-xi.

**It is raining cats and dogs. Let's find a shelter first.**

*/ɪt ɪz ˈreɪnɪŋ kæts ən dɔgz lets faɪnd ə ˈʃeltər fɜrst/*

Trời đang mưa như trút nước. Chúng ta hãy tìm chỗ trú trước đi đã.

**I dislike having to do anything in the rain.**

*/aɪ dɪsˈlaɪk ˈhævɪŋ tə du ˈeniˌθɪŋ ɪn ðə reɪn/*

Tôi không thích làm bất kỳ thứ gì dưới trời mưa.

**Bài 93:**

**Place your hand luggage on the belt, please.**

/pleɪs jɔr hænd ˈlʌgɪdʒ ɔn ðə belt pliz/

Làm ơn đặt hành lý xách tay của bạn lên băng chuyền.

**Put your phone and laptop into the tray, please.**

/pʊt jɔr foʊn ən ˈlæpˌtɑp ˈɪntu ðə treɪ pliz/

Vui lòng để điện thoại và máy tính xách tay của bạn vào khay.

**Could you pass through the gate again, please?**

/kʊd ju pæs θru ðə geɪt əˈgen pliz/

Xin ông vui lòng đi qua cổng lại một lần nữa?

**Please place your bag on the exam station and open it.**

/pliz pleɪs jɔr bæg ɔn ði ɪgˈzæm ˈsteɪʃ(ə)n ən ˈoʊpən ɪt/

Vui lòng đặt túi xách của bạn lên bàn kiểm tra và mở nó ra.

**Bài 94:**

**How much is the one-way ticket?**

/haʊ mʌtʃ ɪz ðə wʌn weɪ ˈtɪkɪt/

Vé một chiều bao nhiêu tiền?

**A two-way ticket is much cheaper than two one-way tickets.**

/ə tu weɪ ˈtɪkɪt ɪz mʌtʃ tʃipər ðən tu ˈwʌnweɪ ˈtɪkɪts/

Một vé hai chiều rẻ hơn nhiều so với hai vé một chiều.

**I want to change my one-way ticket to Singapore to a round trip.**

/aɪ wɑnt tə tʃeɪndʒ maɪ wʌn weɪ ˈtɪkɪt tə singapore tu ə raʊnd trɪp/

Tôi muốn đổi vé một chiều đến Singapore thành vé khứ hồi.

**Can I exchange my ticket for a different travel date or time?**

/kæn aɪ ɪksˈtʃeɪndʒ maɪ ˈtɪkɪt fɔr ə ˈdɪf(ə)rənt ˈtræv(ə)l deɪt ɔr taɪm/

Tôi có thể đổi vé của mình để đi vào ngày khác hay giờ khác không?

**Bài 95**:

**Would you like to see a movie with me tonight?**

/wʊd ju laɪk tu si ə ˈmuvi wɪθ mi təˈnaɪt/

Tối nay bạn muốn đi xem phim với tôi không?

**his is the blockbuster movie of the year and a must-see movie.**

/ðɪs ɪz ðə ˈblɑkˌbʌstər ˈmuvi əv ðə jɪr ən ə mʌst si ˈmuvi/

Đây là bộ phim bom tấn của năm và là một bộ phim phải xem.

**This is a movie you could watch over and over again.**

/ðɪs ɪz ə ˈmuvi ju kʊd wɑtʃ ˈoʊvər ən ˈoʊvər əˈgen/

Đây là một bộ phim mà bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần.

**People speak highly of the film 3 idiots. Have you seen it?**

/ˈpip(ə)l spik ˈhaɪli əv ðə fɪlm θri ˈɪdiəts hæv ju sin ɪt/

Mọi người ai cũng khen bộ phim Ba chàng ngốc lắm. Bạn có xem phim đó chưa?

**I'm going to watch Kungfu Panda. Do you wanna join?**

/aɪm ˈgoʊɪŋ tu wɑtʃ kʊŋˈfu ˈpændə du ju ˈwɑnə dʒɔɪn/

Tôi sẽ đi xem Kungfu Panda. Bạn muốn đi không?

**Bài 96:**

**What kinds of movies do you like best?**

/wɑt kaɪndz əv ˈmuviz du ju laɪk best/

Bạn thích xem loại phim nào nhất?

**I'm really a romantic at heart, romantic movies are my absolute favorites.**

/aɪm ˈriəli ə roʊˈmæntɪk ət hɑrt roʊˈmæntɪk ˈmuviz ɑr maɪ ˈæbsəˌlut ˈfeɪv(ə)rɪts/

Tôi thật sự là người yêu sự lãng mạn, phim tình cảm đúng thực là loại yêu thích của tôi.

**There is too much violence in movies nowadays. It may affect children.**

/ðer ɪz tu mʌtʃ ˈvaɪələns ɪn ˈmuviz ˈnaʊəˌdeɪz ɪt meɪ əˈfekt ˈtʃɪldrən/

Ngày nay có quá nhiều bạo lực trong phim ảnh. Nó có thể ảnh hưởng đến trẻ em.

**Don't let children watch action movies, they may think fighting is good.**

/doʊnt let ˈtʃɪldrən wɑtʃ ˈækʃ(ə)n ˈmuviz, ðeɪ meɪ θɪŋk ˈfaɪtɪŋ ɪz gʊd/

Đừng cho trẻ coi phim hành động, chúng có thể nghĩ đánh nhau là điều tốt.

**Don't watch ghost movies before sleeping. You will have a nightmare!**

/doʊnt wɑtʃ goʊst ˈmuviz bɪˈfɔr ˈslipɪŋ ju wɪl hæv ə ˈnaɪtˌmer/

Đừng xem phim ma trước khi ngủ. Bạn sẽ gặp ác mộng đó!

**Bài 97:**

**When watching, the sound has to be set up to the max and the lights have to be off.**

/wen ˈwɒtʃɪŋ ðə saʊnd hæz tə bi set ʌp tə ðə mæks ən ðə laɪts hæv tə bi ɒf/

Khi xem phim, âm thanh phải được vặn lớn tối đa và đèn phải tắt hết.

**The best thing about being an actor is that all of your friends are famous too.**

/ðə best θɪŋ əˈbaʊt ˈbiɪŋ ən ˈæktər ɪz ðæt ɔl əv jɔr frendz ɑr ˈfeɪməs tu/

Điều tốt nhất khi làm diễn viên là ở chỗ tất cả bạn bè của bạn cũng đều nổi tiếng.

**I always wonder what it's like to play a leading role in a big movie.**

/aɪ ˈɔlˌweɪz ˈwʌndər wɑt ɪts laɪk tu pleɪ ə ˈlidɪŋ roʊl ɪn ə bɪɡ ˈmuvi/

Tôi luôn luôn tự hỏi sẽ như thế nào khi đóng vai chính trong một bộ phim lớn.

**She played a supporting role but won the Oscar for the best supporting actress.**

/ʃɪ pleɪd ə səˈpɔrtɪŋ roʊl bʌt wʌn ði ˈɑskər fɔr ðə best səˈpɔrtɪŋ ˈæktrəs/

Cô ấy đóng một vai phụ nhưng đã đoạt giả Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

**I hate films dubbed into Vietnamese. I prefer watching them in English with sub-titles.**

/aɪ heɪt fɪlmz dʌbd ˈɪntu ˌvjetnəˈmiz aɪ prɪˈfɜr ˈwɑtʃɪŋ ðəm ɪn ˈɪŋɡlɪʃ wɪθ ˈsʌbˌtaɪt(ə)lz/

Tôi ghét xem phim lồng tiếng Việt. Tôi thích xem phim tiếng Anh có phụ đề (Việt) hơn.

**Bài 98:**

**I would love to work part-time and receive full-time pay!**

/aɪ wʊd lʌv tə wɜrk pɑrt taɪm ən rɪˈsiv fʊl taɪm peɪ/

Tôi rất thích làm việc bán thời gian nhưng nhận lương toàn thời gian.

**If you work the night shift, poor sleep can put you at risk for accidents.**

/ɪf ju wɜrk ðə naɪt ʃɪft, pʊr slip kən pʊt ju ət rɪsk fɔr ˈæksɪdənts/

Nếu bạn làm việc ca đêm, sự thiếu ngủ có thể mang đến nguy cơ gây tai nạn.

**Our standard workday is about eight hours long.**

/aʊr ˈstændərd ˈwɜrkˌdeɪ ɪz əˈbaʊt eɪt aʊrz lɔŋ/

Một ngày làm việc tiêu chuẩn của chúng tôi là khoảng 8 giờ.

**People who regularly work long hours are more likely to develop heart disease.**

/ˈpip(ə)l hu ˈregjələrli wɜrk lɔŋ aʊrz ɑr mɔr ˈlaɪkli tu dɪˈveləp hɑrt dɪˈziz/

Những người thường xuyên làm việc nhiều giờ có nhiều khả năng bị bệnh tim hơn

**Bài 99:**  
**I really wish there were more hours in a day, so I could sleep longer.**  
*/aɪ ˈriəli wɪʃ ðer wɜr mɔr aʊrz ɪn ə deɪ soʊ aɪ kʊd slip ˈlɔŋər/*  
Tôi thật sự ước rằng có nhiều thời gian hơn trong ngày, để tôi có thể ngủ lâu hơn.  
**I'm very hungry already, and it's hours until dinner time.**/aɪm ˈveri ˈhʌŋɡri*ɔlˈredi ən its aʊrz ənˈtɪl ˈdɪnər taɪm/*  
Tôi đói bụng lắm rồi nhưng còn lâu lắm mới tới giờ cơm tối.  
**Do you still remember when and how we first met?  
*/****du ju stɪl rɪˈmembər wen ən haʊ wi fɜrst met/*  
Anh có nhớ thời gian và cách mà chúng ta gặp nhau lần đầu không?  
**I will never forget that they were the people who helped me in my hour of need.** */aɪ wɪl ˈnevər fəˈget ðæt ðeɪ wɜr ðə ˈpip(ə)l hu helpt mi ɪn maɪ aʊr əv nid/*  
Tôi sẽ không bao giờ quên họ là những người đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi cần nhất.  
**However busy I am, I always spend time with my family.***/haʊˈevər ˈbɪzi aɪ əm, aɪ ˈɔlˌweɪz spend taɪm wɪθ maɪ ˈfæm(ə)li/*  
Dù tôi bận rộn thế nào, tôi vẫn luôn dành thời gian cho gia đình mình.

**Bài 100:  
I still remember the all night parties where we danced and chatted until morning.***/aɪ stɪl rɪˈmembər ði ɔl naɪt ˈpɑrtiz wer wi dænst ən tʃætɪd ənˈtɪl ˈmɔrnɪŋ/*  
Tôi vẫn nhớ những buổi tiệc thâu đêm nơi chúng tôi đã nhảy múa và chuyện trò cho đến sáng  
**Gardening is one of the most relaxing hobbies I can think of.***/ˈɡɑrd(ə)nɪŋ ɪz wʌn əv ðə moʊst rɪˈlæksɪŋ ˈhɑbiz aɪ kən θɪŋk əv/*  
Làm vườn là một trong những thú vui thư giãn nhất mà tôi có thể nghĩ đến. **I don't like people who make rude remarks behind my back.***/aɪ doʊnt laɪk ˈpip(ə)l hu meɪk rud rɪˈmɑrks bɪˈhaɪnd maɪ bæk/*  
Tôi không thích những người hay nhận xét khiếm nhã sau lưng tôi. **I usually take a few photos every day and then put them online for my friends to see.***/aɪ ˈjuʒuəli teɪk ə fju ˈfoʊtoʊz ˈevri deɪ ən ðen pʊt ðəm ˈɑnˌlaɪn fər maɪ frendz tə si/*  
Mỗi ngày tôi thường chụp một vài tấm ảnh và úp chúng lên mạng để bạn bè tôi có thể xem. **I love meeting my friends on weekends, having a few drinks and chatting.***/aɪ lʌv ˈmitɪŋ maɪ frendz ɔn ˈwikˌendz ˈhævɪŋ ə fju drɪŋks ən ˈtʃætɪŋ/*  
Tôi thích gặp gỡ bạn bè tôi vào dịp cuối tuần, uống một vài ly và tán gẫu.

**Bài 101:  
Unless you're exceptional, you're not going to get a raise.***/ənˈles jɔr ɪkˈsepʃən(ə)l, jɔr nɑt ˈɡoʊɪŋ tə ɡet ə reɪz/*  
Bạn sẽ không được tăng lương trừ khi bạn là người đặc biệt lắm.  
**I really like Friday afternoon when I start feeling a long weekend ahead.***/aɪ ˈriəli laɪk ˈfraɪdeɪ ˌæftərˈnun wen aɪ stɑrt ˈfilɪŋ ə lɔŋ ˈwikˌend əˈhed/*  
Tôi thật sự thích chiều thứ Sáu khi tôi bắt đầu cảm nhận một kỳ nghỉ cuối tuần dài phía trước.  
**I’m always ready to take on more responsibility at work.***/aɪm ˈɔlˌweɪz ˈredi tə teɪk ɔn mɔr rɪˌspɑnsəˈbɪləti ət wɜrk/*  
Tôi luôn luôn sẵn sàng nhận nhiều trách nhiệm hơn trong công việc.  
**I’m always looking ahead for my next holiday to stay away from busy work.***/aɪm ˈɔlˌweɪz ˈlʊkɪŋ əˈhed fər maɪ nekst ˈhɑlɪˌdeɪ tə steɪ əˈweɪ frəm ˈbɪzi wɜrk/*  
Tôi luôn luôn nghĩ về kỳ nghỉ tiếp theo của mình để tránh xa công việc bận rộn. **Earning a promotion or getting a raise is my first priority at work.***/ˈɜrnɪŋ ə prəˈmoʊʃ(ə)n ɔr ˈɡetɪŋ ə reɪz ɪz maɪ fɜrst praɪˈɔrəti ət wɜrk/*  
Được thăng tiến hay được tăng lương là ưu tiên hàng đầu của tôi trong công việc.

**Bài 102:  
There is evidence that playing games helps improve the power of your brain.***/ðer ɪz ˈevɪdəns ðæt ˈpleɪɪŋ ɡeɪmz helps ɪmˈpruv ðə ˈpaʊər əv jɔr breɪn/*  
Có chứng cứ cho rằng chơi game giúp cải thiện năng lực của não. **Why are you so sad? Don’t tell me you are caught in the act of playing games at work.***/waɪ ər ju soʊ sæd doʊnt tel mi ju ɑr kɔt ɪn ði ækt əv ˈpleɪɪŋ ɡeɪmz ət wɜrk/*Sao bạn buồn vậy? Đừng nói với tôi là bạn bị bắt quả tang khi đang chơi game trong giờ làm việc nhé. **Playing online games consumes a lot of time and you can’t concentrate on other jobs.**  
*/ˈpleɪɪŋ ˈɑnˌlaɪn ɡeɪmz kənˈsumz ə lɑt əv taɪm ən ju kænt ˈkɑnsənˌtreɪt ɔn ˈʌðər dʒɑbz/*  
Chơi game trực tuyến làm tiêu tốn nhiều thời gian và bạn không thể tập trung vào việc gì khác.  
**It’s really dangerous if young people spend too much time on playing online games.***/ɪts ˈriəli ˈdeɪndʒərəs ɪf jʌŋ ˈpip(ə)l spend tu mʌtʃ taɪm ɔn ˈpleɪɪŋ ˈɑnˌlaɪn ɡeɪmz/*  
Thật sự rất nguy hiểm nếu thanh niên dành quá nhiều thời gian để chơi game trực tuyến.  
**Staying up late playing games has played havoc with your health.***/ˈsteɪɪŋ ʌp leɪt ˈpleɪɪŋ ɡeɪmz ˈhæz pleɪd ˈhævək wɪθ jər helθ/*  
Thức khuya chơi game đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của bạn rồi đấy.

**Bài 103:  
A game that requires taking turns is a great way to focus attention.**  
*/ə ɡeɪm ðæt rɪˈkwaɪrz ˈteɪkɪŋ tɜrnz ɪz ə ɡreɪt weɪ tə ˈfoʊkəs əˈtenʃ(ə)n/*  
Trò chơi có yêu cầu đi theo lượt là một cách tuyệt vời để tập trung sự chú ý.  
**A game that requires taking turns is a great way to focus attention.***/ə ɡeɪm ðæt rɪˈkwaɪrz ˈteɪkɪŋ tɜrnz ɪz ə ɡreɪt weɪ tə ˈfoʊkəs əˈtenʃ(ə)n/*  
Trò chơi có yêu cầu đi theo lượt là một cách tuyệt vời để tập trung sự chú ý.  
**Playing sudoku and crossword puzzles is an essential way to keep your brain active.**  
*/ˈpleɪɪŋ suˈdoʊku ən ˈkrɔsˌwɜrd ˈpʌz(ə)lz ɪz ən ɪˈsenʃ(ə)l weɪ tə kip jɔr breɪn ˈæktɪv/*  
Chơi ô số Sudoku và ô chữ là cách cần thiết để giữ cho bộ não năng động.  
**Computer-based noughts and crosses helps me relieve stress and stay focused.**  
*/kəmˈpjutər beɪst nɔts ən ˈkrɔsɪz helps mi rɪˈliv stres ən steɪ ˈfoʊkəst/*  
Chơi cờ ca-rô trên máy tính giúp tôi giảm căng thẳng và giữ tập trung.  
**When I shuffled the deck, I knew there were a few playing cards short of a full deck.**  
*/wen aɪ ˈʃʌf(ə)ld ðə dek aɪ nu ðer wɜr ə fju ˈpleɪɪŋ kɑrdz ʃɔrt əv ə fʊl dek/*  
Khi tôi xào bài, tôi biết bộ bài đã bị mất vài lá.

**Bài 104:**  
**I get quite jealous of people who can play a musical instrument.**  
*/aɪ ɡet kwaɪt ˈdʒeləs əv ˈpip(ə)l hu kən pleɪ ə ˈmjuzɪk(ə)l ˈɪnstrəmənt/*  
Tôi khá là ghen tị với những ai có thể chơi được một loại nhạc cụ nào đấy.  
**When learning to read music, most people find it very difficult.***/wen ˈlɜrnɪŋ tə rid ˈmjuzɪk moʊst ˈpip(ə)l faɪnd ɪt ˈveri ˈdɪfɪkəlt/*  
Khi học cách đọc bản nhạc, hầu hết mọi người đều thấy rất khó.  
**This is the first time I’m invited to join the rehearsal.***/ðɪs ɪz ðə fɜrst taɪm aɪm ɪnˈvaɪtɪd tə dʒɔɪn ðə rɪˈhɜrs(ə)l/*  
Đây là lần đầu tiên tôi được mời tham dự buổi diễn tập.  
**She has written both music and lyrics for a number of songs.***/ʃi ˈhæz ˈrɪt(ə)n boʊθ ˈmjuzɪk ən ˈlɪrɪks fər ə ˈnʌmbər əv sɔŋz/*  
Cô ấy đã viết cả nhạc và lời cho nhiều bài hát.  
**I love listening to the solo performances over and over.***/aɪ lʌv ˈlɪs(ə)nɪŋ tə ðə ˈsoʊloʊ pəˈfɔrməns ˈoʊvər ən ˈoʊvər/*  
Tôi thích nghe đi nghe lại những màn trình diễn độc tấu.

**Bài 105:**  
**Music changes my feeling and puts me in a good mood.**  
*/ˈmjuzɪk 'tʃeɪndʒiz maɪ ˈfilɪŋ ən pʊts mi ɪn ə ɡʊd mud/*  
Âm nhạc biến đổi cảm xúc của tôi và giúp tôi cảm thấy vui vẻ.  
**The tune is good, but I don't like the lyrics.**/ðə tun ɪz ɡʊd bʌt aɪ doʊnt laɪk ðə ˈlɪrɪks/  
Giai điệu rất hay, nhưng tôi không thích lời bài hát.  
**I try to sing in tune, but I always sing out of tune.**  
/aɪ traɪ tə sɪŋ ɪn tun bʌt aɪ ˈɔlˌweɪz sɪŋ aʊt əv tun/  
Tôi cố gắng để hát đúng giọng, nhưng tôi luôn hát lạc giọng.  
**Listening to classical music at bedtime can help you fall asleep easily and naturally.**  
/ˈlɪs(ə)nɪŋ tə ˈklæsɪk(ə)l ˈmjuzɪk ət ˈbedˌtaɪm kən help ju fɔl əˈslip ˈizəli ən ˈnætʃ(ə)rəli/  
Nghe nhạc cổ điển lúc đi ngủ có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ dễ dàng và tự nhiên.  
**Exercising while listening to classical music helps you lose weight a lot faster.**  
/ˈeksərˌsaɪzɪŋ waɪl ˈlɪs(ə)nɪŋ tə ˈklæsɪk(ə)l ˈmjuzɪk helps ju luz weɪt ə lɑt fæstər/  
**Tập thể dục trong lúc nghe nhạc cổ điển giúp bạn giảm cân nhanh hơn rất nhiều.**

**Bài 106:**  
**It’s interesting to see how different cultures have different kinds of art.**/ɪts ˈɪntrəstɪŋ tə si haʊ ˈdɪf(ə)rənt ˈkʌltʃərz hæv ˈdɪf(ə)rənt kaɪndz əv ɑrt/  
Thật thú vị khi được thấy những nền văn hóa khác nhau có các loại hình nghệ thuật khác nhau như thế nào  
**My friends say my paintings look so real, and their paintings look like children’s paintings.**/maɪ frendz seɪ maɪ ˈpeɪntɪŋz lʊk soʊ riəl ən ðer ˈpeɪntɪŋz lʊk laɪk ˈtʃɪldrənz ˈpeɪntɪŋz/  
Bạn bè tôi nói rằng những bức tranh của tôi trông rất thật, còn những bức tranh của họ trông giống như tranh trẻ em.  
**Prices of artworks range from a couple of dollars to a couple of thousand dollars.**  
/ˈpraɪsɪz əv ˈɑrtwərks reɪndʒ frəm ə ˈkʌp(ə)l əv ˈdɑlərz tə ə ˈkʌp(ə)l əv ˈθaʊz(ə)nd ˈdɑlərz/  
Giá của các tác phẩm nghệ thuật dao động từ vài đô la cho đến vài ngàn đô la.  
**I'm looking for a unique pottery gift for my best friend.**/aɪm ˈlʊkɪŋ fɔr ə juˈnik ˈpɑtəri ɡɪft fər maɪ best frend/  
Tôi đang tìm một món quà thật đặc biệt làm bằng gốm để tặng bạn thân của mình.  
**I always admire the architecture of the churches even though I don’t have a religion.**  
/aɪ ˈɔlˌweɪz ədˈmaɪr ði ˈɑrkɪˌtektʃər əv ðə ˈtʃɜrtʃɪz ˈiv(ə)n ðoʊ aɪ doʊnt hæv ə rɪˈlɪdʒən/  
Tôi luôn ngưỡng mộ kiến trúc của các nhà thờ này dù tôi không phải là người theo đạo.

**Bài 107:**  
**The exhibition is supposed to be one of the best cultural events of the season.**/ði ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n ɪz səˈpoʊzd tə bi wʌn əv ðə best ˈkʌltʃərəl ɪˈvents əv ðə ˈsiz(ə)n/  
Cuộc triển lãm được xem như là một trong những sự kiện văn hóa hay nhất trong mùa này.  
**I wonder which artworks are being exhibited.**/aɪ ˈwʌndər wɪtʃ ˈɑrtˌwɜrks ɑr ˈbiɪŋ ɪɡˈzɪbɪtɪd/  
Tôi tự hỏi không biết là những tác phẩm nghệ thuật nào đang được triển lãm.  
**Some people are crazy about famous artists like Picasso.**/sʌm ˈpip(ə)l ɑr ˈkreɪzi əˈbaʊt ˈfeɪməs ˈɑrtɪsts laɪk pɪˈkæsəʊ/  
Nhiều người say mê những nghệ sĩ nổi tiếng như Picasso.  
**I must say that I don’t understand modern art.**/aɪ mʌst seɪ ðæt aɪ doʊnt ˌʌndərˈstænd ˈmɑdərn ɑrt/  
Tôi phải nói rằng tôi không hiểu lắm về nghệ thuật hiện đại.  
**I hope there won’t be too much of a rush at the art exhibition.**/aɪ hoʊp ðer woʊnt bi tu mʌtʃ əv ə rʌʃ ət ði ɑrt ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n/  
Tôi mong là sẽ không có quá nhiều cảnh chen chúc nhau xem triển lãm nghệ thuật.

**Bài 108:**  
**There are so many sights and it’s difficult to know where to begin, and where to go next.**/ðer ɑr soʊ ˈmeni saɪts ən ɪts ˈdɪfɪkəlt tə noʊ wer tə bɪˈɡɪn ən wer tə ɡoʊ nekst/  
Có rất nhiều cảnh đẹp và thật khó biết phải bắt đầu từ nơi nào, và đi tiếp nơi nào.  
**I want to see all the famous places I learnt about when I was at school.**/aɪ wɑnt tə si ɔl ðə ˈfeɪməs ˈpleɪsɪz aɪ lɜrnt əˈbaʊt wen aɪ wəz ət skul/  
Tôi muốn tham quan tất cả những nơi nổi tiếng mà tôi đã học khi ở trường.  
**I usually travel by train and enjoy the scene of nature on summer holidays.**/aɪ ˈjuʒuəli ˈtræv(ə)l baɪ treɪn ən ɪnˈdʒɔɪ ðə sin əv ˈneɪtʃər ɔn ˈsʌmər ˈhɑlɪˌdeɪz/  
Tôi thường đi du lịch bằng tàu hỏa để thưởng thức phong cảnh thiên nhiên vào những kì nghỉ hè.  
**Where would you recommend as a starting point for my sightseeing?**/wer wʊd ju ˌrekəˈmend æz ə ˈstɑrtɪŋ pɔɪnt fər maɪ ˈsaɪtˌsiɪŋ/  
Theo anh thì tôi nên bắt đầu chuyến tham quan của mình ở đâu?  
**Could you take a picture of me, please?**/kʊd ju teɪk ə ˈpɪktʃər əv mi pliz/  
Ông vui lòng chụp hộ tôi một tấm hình được không?

**Bài 109:**  
**There is hardly a corner of the Earth untouched by tourists.**  
/ðer ɪz ˈhɑrdli ə ˈkɔrnər əv ði ɜrθ ˌʌnˈtʌtʃt baɪ ˈtʊrɪsts/  
Khó có một ngõ ngách nào trên trái đất này mà du khách chưa đặt chân đến.  
**It goes without saying that the biggest benefit of backpacking is that it's cheap.**  
/ɪt ɡoʊz wɪðˈaʊt ˈseɪɪŋ ðæt ðə 'bɪɡɪst ˈbenəfɪt əv ˈbækˌpækɪŋ ɪz ðæt ɪts tʃip/  
Rõ ràng là lợi ích lớn nhất của du lịch ba lô (du lịch bụi) là ở chỗ rẻ tiền.  
**Backpackers travel using the cheapest modes of transportation like bus and train.**  
/ˈbækˌpækərz ˈtræv(ə)l 'juzɪŋ ðə 'tʃipɪst moʊdz əv ˌtrænspərˈteɪʃ(ə)n laɪk bʌs ən treɪn/  
Những người đi du lịch ba lô dùng cách thức đi lại rẻ nhất là xe buýt và tàu hỏa.  
**A person can't backpack without getting in good physical condition.**/ə ˈpɜrs(ə)n kænt ˈbækˌpæk wɪðˈaʊt 'ɡetɪŋ ɪn ɡʊd ˈfɪzɪk(ə)l kənˈdɪʃ(ə)n/  
Một người không thể đi du lịch bụi mà không ở trong tình trạng sức khỏe tốt.  
**When I go traveling, I stay in inexpensive hostels and eat inexpensive food.**  
/wen aɪ ɡoʊ ˈtræv(ə)lɪŋ aɪ steɪ ɪn ˌɪnɪkˈspensɪv ˈhɑst(ə)lz ən it ˌɪnɪkˈspensɪv fud/  
Khi tôi đi du lịch, tôi ở trong những nhà nghỉ rẻ tiền và ăn những món ăn giá rẻ.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/110-119.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/110-119.html" \o "2nd January)

[110-119](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/110-119.html)

**Bài 110:  
I wonder how something so big and heavy like an airplane gets off the ground.**/aɪ ˈwʌndər haʊ ˈsʌmθɪŋ soʊ bɪɡ ən ˈhevi laɪk ən ˈerˌpleɪn ɡets ɑf ðə ɡraʊnd/  
Tôi thắc mắc làm sao mà một thứ lớn và nặng như máy bay lại có thể bay lên khỏi mặt đất được.  
**I don’t care whether economy class is cramped and has no space.**/aɪ doʊnt ker ˈweðər ɪˈkɑnəmi klæs ɪz kræmpt ən hæz noʊ speɪs/  
Tôi chẳng bận tâm là ghế ngồi hạng thường có chật chội và có chỗ trống hay không.  
**I like playing with the in-flight entertainment system, especially now they have all the latest movies.**  
/aɪ laɪk ˈpleɪɪŋ wɪθ ði ˈɪnˌflaɪt ˌentərˈteɪnmənt ˈsɪstəm ɪˈspeʃ(ə)li naʊ ðeɪ hæv ɔl ðə ˈleɪtəst ˈmuviz/  
Tôi thích chơi với hệ thống giải trí trên máy bay, đặc biệt là giờ họ có đầy đủ tất cả những bộ phim mới nhất.  
**Many of my friends say airplane food is disgusting, but I love it.**  
/ˈmeni əv maɪ frendz seɪ ˈerˌpleɪn fud ɪz dɪsˈɡʌstɪŋ bʌt aɪ lʌv ɪt/  
Nhiều bạn bè của tôi nói thức ăn trên máy bay dở kinh khủng, nhưng tôi lại thích.  
**I'm used to travelling now. My body doesn't suffer from jet lag anymore.**/aɪm juzd tə ˈtræv(ə)lɪŋ naʊ maɪ ˈbɑdi ˈdʌz(ə)nt ˈsʌfər frɑm dʒet læɡ ˌeniˈmɔr/  
Giờ tôi quen với việc đi lại rồi. Cơ thể tôi không bị say máy bay nữa.

**Bài 111:**  
**Smoking is prohibited for the duration of the flight.**/ˈsmoʊkɪŋ ɪz proʊˈhɪbɪt fɔr ðə dʊˈreɪʃ(ə)n əv ðə flaɪt/  
Hút thuốc lá bị cấm trong suốt chuyến bay.  
**Please fasten your seatbelts and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments**.  
/pliz ˈfæs(ə)n jɔr ˈsitbelts ən sɪˈkjʊr ɔl ˈbæɡɪdʒ ˌʌndərˈniθ jɔr sit ɔr ɪn ðə ˌoʊvərˈhed kəmˈpɑrtmənts/  
Vui lòng thắt dây an toàn và giữ chặt toàn bộ hành lý dưới chỗ ngồi hay ngăn phía trên đầu của bạn.  
**Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones.**  
/pliz tɜrn ɑf ɔl ˈpɜrsən(ə)l ɪˌlekˈtrɑnɪk dɪˈvaɪsɪz ɪnˈkludɪŋ ˈlæpˌtɑps ən sel foʊnz/  
Vui lòng tắt hết các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả máy tính cá nhân và điện thoại di động.  
**Because you have long legs, you might be more comfortable in an aisle seat.**/bɪˈkəz ju hæv lɔŋ leɡz ju maɪt bi mɔr ˈkʌmfərtəb(ə)l ɪn ən aɪl sit/  
Bởi vì chân bạn dài nên bạn có thể thoải mái hơn khi ngồi ghế ở lối đi.  
**There is a paper bag in front of you in case you experience motion sickness.**  
/ðer ɪz ə ˈpeɪpər bæɡ ɪn frʌnt əv ju ɪn keɪs ju ɪkˈspɪriəns ˈmoʊʃ(ə)n ˈsɪknəs/  
Có một túi giấy trước mặt bạn phòng trường hợp bạn bị nôn ói do bị nhồi.

**Bài 112:**  
**I intend to take all the clothes I no longer wear and give them to charity.**  
/aɪ ɪnˈtend tə teɪk ɔl ðə kloʊðz aɪ noʊ ˈlɔŋər wer ən ɡɪv ðəm tə ˈtʃerəti/  
Tôi định mang hết số quần áo mình không mặc nữa đi làm từ thiện.  
**I love shopping right after Christmas because there are big sales in every store.**  
/aɪ lʌv ˈʃɑpɪŋ raɪt ˈæftər ˈkrɪsməs bɪˈkəz ðer ɑr bɪɡ seɪl ɪn ˈevri stɔr/  
Tôi thích đi mua sắm ngay sau khi lễ Giáng Sinh vì cửa hàng nào cũng giảm giá lớn cả.  
**Some stores give you the option of paying cash or by credit card.**/sʌm stɔrz ɡɪv ju ði ˈɑpʃ(ə)n əv ˈpeɪɪŋ kæʃ ɔr baɪ ˈkredɪt kɑrd/  
Nhiều cửa hàng cho bạn thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng.  
**In department stores, the price tags are available so that you cannot bargain.**  
/ɪn dɪˈpɑrtmənt stɔrz ðə praɪs tæɡz ɑr əˈveɪləb(ə)l soʊ ðæt ju ˈkæˌnɑt ˈbɑrɡən/  
Ở các khu thương xá, nhãn giá đã được gắn sẵn nên bạn không thể mặc cả được.  
**I’m afraid that the sweaters in size M are out of stock.**/aɪm əˈfreɪd ðæt ðə ˈswetərz ɪn saɪz em ɑr aʊt əv stɑk/  
Tôi e là những cái áo len dài tay cỡ M đã hết hàng rồi.

**Bài 113:  
If you don’t have money to spend on clothes, you can still enjoy window-shopping.** /ɪf ju doʊnt hæv ˈmʌni tə spend ɔn kloʊðz ju kən stɪl ɪnˈdʒɔɪ ˈwɪndoʊ ˈʃɑpɪŋ/Nếu bạn không có tiền để mua quần áo, bạn vẫn có thể tận hưởng việc bát phố. **When going shopping at night markets, you can bargain so maybe you can get a very cheap price.**/wen ˈgoʊɪŋ ˈʃɑpɪŋ ət naɪt ˈmɑrkəts ju kən ˈbɑrgən soʊ ˈmeɪbi ju kən get ə ˈveri tʃip praɪs/Khi đi mua sắm ở các chợ đêm, bạn có thể trả giá nên có thể bạn sẽ có được một cái giá rất rẻ. **Online shopping is a convenient way to make your purchases without having to leave your home.**/ˈɑnˌlaɪn ˈʃɑpɪŋ ɪz ə kənˈviniənt weɪ tə meɪk jɔr ˈpɜrtʃəsɪz wɪðˈaʊt ˈhævɪŋ tə liv jɔr hoʊm/Mua sắm trực tuyến là một cách tiện lợi để mua hàng mà không cần phải rời khỏi nhà. **Online shopping makes me happy and broke at the same time.**/ˈɑnˌlaɪn ˈʃɑpɪŋ meɪks mi ˈhæpi ən broʊk ət ðə seɪm taɪm/Mua sắm trực tuyến làm tôi cảm thấy vui nhưng đồng thời cũng làm tôi bị cháy túi. **Before online shopping came along, when someone wanted something, they went to a department store.**/bɪˈfɔr ˈɑnˌlaɪn ˈʃɑpɪŋ kæm əˈlɔŋ wen ˈsʌmwʌn ˈwɑntɪd ˈsʌmθɪŋ ðeɪ went tə ə dɪˈpɑrtmənt stɔr/Trước khi mua sắm online xuất hiện, nếu ai cần gì đó, họ sẽ đi đến một thương xá.

**Bài 114:  
Being in style with the latest fashions is important for some people.**

/ˈbiːɪŋ ɪn staɪl wɪð ðə ˈleɪtəst ˈfæʃ(ə)nz ɪz ɪmˈpɔːrt(ə)nt fər sʌm ˈpiːp(ə)l/

Việc chạy theo các kiểu thời trang mới nhất là quan trọng đối với một số người.

**Some people are more fashion-conscious than others but all women want to look good.**

/sʌmˈ piːp(ə)l ɑːr mɔːr ˈfæʃ(ə)n ˈkɑːnʃəs ðæn ˈʌðərz bʌt ɑːl ˈwɪmɪn wɑːnt tə lʊk ɡʊd/

Một số người biết nhiều về thời trang hơn là những người khác nhưng người phụ nữ nào cũng muốn mình trông đẹp đẽ cả.

**Knitwear is well known everywhere and it's still not out of fashion.**

/ˈnɪtˌwer ɪz wel noʊn ˈevriˌwer ən ɪts stɪl nɑːt aʊt əv ˈfæʃ(ə)n/

Quần áo đan nổi tiếng khắp nơi và vẫn không phải là hết thịnh.

**Black hides parts of our body better and will make us seem slimmer.**

/blæk haɪdz pɑːrts əv aʊr ˈbɑːdi ˈbetər ən wɪl meɪk ʌs siːm slɪmmər/

Màu đen giúp che bớt những khuyết điểm của cơ thể và làm chúng ta trông có vẻ gầy hơn.

**Besides looking slim and cool, wearing black clothing can give the feeling of strength and control.**

/bɪˈsaɪdz ˈlʊkɪŋ slɪm ən kuːl ˈwerɪŋ blæk ˈkloʊðɪŋ kən ɡɪv ðə ˈfiːlɪŋ əv streŋθ ən kənˈtroʊl/

Ngoài việc trông có vẻ gầy và quyến rũ, mặc những trang phục màu đen có thể mang lại cảm giác của sức mạnh và sự kiểm soát.

**Bài 115:**

**When I go shopping, I usually have something in mind that I want to buy.**

/wen aɪ ɡoʊ ˈʃɑːpɪŋ aɪ ˈjuːʒuːəli hæv ˈsʌmθɪŋ ɪn maɪnd ðæt aɪ wɑːnt tə baɪ/

Khi đi mua sắm, tôi thường có sẵn trong đầu những thứ mình muốn mua.

**While some men see formal wear as a hassle, many enjoy getting dressed up for special occasions.**

/waɪl sʌm men siː ˈfɔːrm(ə)l wer æz ə ˈhæs(ə)l ˈmeni ɪnˈdʒɔɪ ˈɡettɪŋ drest ʌp fər ˈspeʃ(ə)l əˈkeɪʒ(ə)nz/

Trong khi một vài đàn ông xem việc ăn mặc sang trọng là điều phiền toái, rất nhiều người thích mặc bảnh bao trong những dịp đặc biệt.

**Wearing the wrong clothes will make you feel shy and self-conscious.**

/ˈwerɪŋ ðə rɔːŋ kloʊðz wɪl meɪk juː fiːl ʃaɪ ən self ˈkɑːnʃəs/

Mặc những trang phục không phù hợp sẽ khiến bạn thấy xấu hổ và ngượng ngùng.

**You will look great only if you know how to choose the right fashion style for yourself.**

/juː wɪl lʊk ɡreɪt ˈoʊnli ɪf juː noʊ haʊ tə tʃuz ðə raɪt ˈfæʃ(ə)n staɪl fɔːr jɔːrˈself/

Bạn sẽ trông thật tuyệt chỉ khi bạn biết cách chọn phong cách thời trang hợp với bản thân mình.

**You need to design something that people would actually want to wear.**

/juː niːd tə dɪˈzaɪn ˈsʌmθɪŋ ðæt ˈpiːp(ə)l wʊd ˈæk.tʃu.ə.li wɑːnt tə wer/

Bạn cần thiết kế ra đồ mà người ta sẽ thực sự muốn mặc.

**Bài 116:**

**Nowadays, many women prefer to be part of a joint decision to purchase an engagement ring.**

/ˈnaʊəˌdeɪz ˈmeni ˈwɪmɪn prɪˈfɜːr tə biː pɑːrt əv ə dʒɔɪnt dɪˈsɪʒ(ə)n tə ˈpɜːrtʃəs ən ɪnˈɡeɪdʒmənt rɪŋ/

Ngày nay, nhiều phụ nữ thích cùng tham gia vào việc chọn mua nhẫn đính hôn.

**If rings are too tight, have them resized by a jeweler.**

/ɪf rɪŋz ɑːr tuː taɪt hæv ðem ˌriːˈsaɪzd baɪ ə ˈdʒuːələr/

Nếu nhẫn quá chật, hãy yêu cầu thợ kim hoàn chỉnh lại cỡ.

**To clean your jewelry, use warm water, gentle soap and a toothbrush.**

/tə kliːn jɔːr ˈdʒuːəlri juːz wɔːrm ˈwɑːtər ˈdʒent(ə)l soʊp ən ə ˈtuːθˌbrʌʃ/

Để làm sạch trang sức của mình, hãy dùng nước ấm, xà bông loại dịu nhẹ và một cái bàn chải đánh răng.

**There are lots of beautiful rings in the store with huge diamonds but they all cost an arm and a leg.**

/ðer ɑːr lɑːts əv ˈbjuːtɪf(ə)l rɪŋz ɪn ðə stɔːr wɪð hjuːdʒ ˈdaɪəməndz bʌt ðeɪ ɑːl kɔst ən ɑːrm ən ə leɡ/

Có rất nhiều chiếc nhẫn đẹp ở cửa hàng với những viên kim cương khổng lồ nhưng chúng quá mắc.

**No matter what your age, a friendship bracelet will put a smile on someone's face.**

/noʊ ˈmætər wɑːt jɔːr eɪdʒ ə ˈfren(d)ʃɪp ˈbreɪslət wɪl pʊt ə smaɪl ɑːn ˈsʌmwʌnz feɪs/

Dù ở độ tuổi nào đi nữa thì một vòng đeo tay tình bạn cũng sẽ làm cho ai đó nở nụ cười.

**Bài 117:  
Everyone has different ideas of what jewelry looks good.**/ˈevriˌwʌn hæz ˈdɪf(ə)rənt aɪˈdiəz əv wɑt ˈdʒuəlri lʊks gʊd/Mỗi người có ý kiến khác nhau về loại trang sức nào thì đẹp. **Diamonds may be a girl’s best friend but pearls will make you look like moonlight.**/ˈdaɪəməndz meɪ bi ə ɡɜrlz best frend bʌt pɜrlz wɪl meɪk ju lʊk laɪk ˈmunˌlaɪt/Kim cương có thể là bạn thân của một cô gái nhưng ngọc trai sẽ giúp bạn trông như ánh mặt trăng. **Don’t be completely enticed by discounts. Compare prices among different shops.**/doʊnt bi kəmˈplitli ɪnˈtaɪst baɪ ˈdɪsˌkaʊnt kəmˈper praɪsɪz əˈmʌŋ ˈdɪf(ə)rənt ʃɑps/  
Đừng để bị dụ dỗ bằng các chiêu giảm giá. Hãy so sánh giá giữa các cửa hàng khác nhau. **Genuine jewels cost a lot, so make sure to find authentic sellers to avoid being duped.**/ˈdʒenjuɪn ˈdʒuəlz kɔst ə lɑt soʊ meɪk ʃʊr tə faɪnd ɔˈθentɪk ˈselərz tə əˈvɔɪd ˈbiɪŋ dupt/Trang sức thật rất mắc nên hãy chắc mình tìm được người bán hàng đáng tin cậy để tránh bị lừa. **If you’re shopping online, look for different photos of the jewelry item.**/ɪf jɔr ˈʃɑpɪŋ ˈɑnˌlaɪn lʊk fɔr ˈdɪf(ə)rənt ˈfoʊtoʊz əv ðə ˈdʒuəlri ˈaɪtəm/Nếu bạn mua hàng trực tuyến, hãy tìm những bức ảnh khác nhau của món trang sức đó.

**Bài 118:  
Don’t forget to do a hot oil treatment on your hair once a week if you swimoften.**/doʊnt fərˈɡet tə du ə hɑt ɔɪl ˈtritmənt ɔn jɔr her wʌns ə wik ɪf ju swɪm ˈɔf(ə)n/Đừng quên đi hấp dầu một tuần một lần nếu bạn đi bơi thường xuyên. **After washing your hair, dry it gently with a towel, but do not rub your hair excessively.** /ˈæftər ˈwɑʃɪŋ jɔr her draɪ ɪt ˈdʒentli wɪθ ə ˈtaʊəl bʌt du nɑt rʌb jɔr her ɪkˈsesɪvli/Sau khi gội đầu, hãy nhẹ nhàng lau khô tóc bằng khăn, nhưng đừng chà xát tóc quá mạnh. **Let your hair dry naturally and avoid brushing your hair when it is wet.**/let jɔr her draɪ ˈnætʃ(ə)rəli ən əˈvɔɪd ˈbrʌʃɪŋ jɔr her wen ɪt ɪz wet/Hãy để cho tóc khô tự nhiên và tránh chải tóc khi chúng còn ướt. **If you have tangles, use a wide-toothed comb to disentangle your hair.**/ɪf ju hæv ˈtæŋɡ(ə)lz juz ə waɪd tuθt koʊm tə ˌdɪsɪnˈtæŋɡ(ə)l jɔr her/Nếu bạn bị rối tóc, hãy dùng một cái lược thưa để gỡ rối tóc. **Massaging the scalp helps encourage circulation, and helps make your hair grow.**/məˈsɑʒɪŋ ðə skælp helps ɪnˈkʌrɪdʒ ˌsɜrkjəˈleɪʃ(ə)n ən helps meɪk jɔr her ɡroʊ/Mát-xa da đầu giúp tăng cường sự tuần hoàn máu và giúp cho tóc mọc dài.

**Bài 119:  
I think you need to have your hair trimmed.**/aɪ θɪŋk ju nid tə hæv jɔr her trɪmd/Tôi nghĩ chị cũng cần phải tỉa tóc nữa. **Please trim my hair, it has grown very shabby and the ends are splitting.**/pliz trɪm maɪ her ɪt hæz ɡroʊn ˈveri ˈʃæbi ən ði endz ɑr ˈsplɪtɪŋ/Vui lòng tỉa tóc cho tôi, tóc dài ra xấu quá và phần ngọn tóc lại bị chẻ ngọn. **If you have an oily scalp, wash your hair regularly to prevent dandruff.** /ɪf ju hæv ən ˈɔɪli skælp wɑʃ jɔr her ˈreɡjələrli tə prɪˈvent ˈdændrəf/Nếu bạn có da đầu nhờn, hãy gội đầu thường xuyên để ngăn ngừa gàu. **Dandruff is a major cause of hair-fall but can be easily treated with specialized shampoos.** /ˈdændrəf ɪz ə ˈmeɪdʒər kɔz əv her fɔl bʌt kən bi ˈizəli tritɪd wɪθ ˈspeʃ(ə)lˌaɪzd ʃæmˈpuz/Gàu là nguyên nhân chính gây ra rụng tóc nhưng có thể dễ dàng điều trị bằng các loại dầu gội đặc trị. **You have to relax and release the stress in order to regain your hair volume.** /ju hæv tə rɪˈlæks ən rɪˈlis ðə stress ɪn ˈɔrdər tə rɪˈɡeɪn jɔr her ˈvɑlˌjum/Bạn phải thư giãn và giải tỏa căng thẳng để phục hồi lại độ dày của tóc.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/120-129.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/120-129.html" \o "2nd January)

[120-129](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/120-129.html)

**Bài 120:**

**The first thing to do when planning any party with food is to plan the menu.**

/ðə fɜːrst θɪŋ tə duː wen ˈplænɪŋ ˈeni ˈpɑːrti wɪð fuːd ɪz tə plæn ðə ˈmenjuː/

Điều đầu tiên cần làm khi dự định tổ chức tiệc tùng có phục vụ thức ăn là đưa ra thực đơn.

**Good music is very important to keep the party going and to make the party fun.**

/ɡʊd ˈmjuːzɪk ɪz ˈveri ɪmˈpɔːrt(ə)nt tə kiːp ðə ˈpɑːrti ˈɡoʊɪŋ ən tə meɪk ðə ˈpɑːrti fʌn/

Nhạc hay rất quan trọng trong việc giữ lửa cho buổi tiệc và làm nó thật vui nhộn.

**At parties, I prefer more background music to allow more conversation.**

/ət ˈpɑːrtiz aɪ prɪˈfɜːr mɔːr ˈbækˌɡraʊnd ˈmjuːzɪk tə əˈlaʊ mɔːr ˌkɑːnvərˈseɪʃ(ə)n/

Tại các bữa tiệc, tôi thích chơi nhiều nhạc nền để được nói chuyện nhiều hơn.

**Avoid subjects including marriage, religion and politics in party conversations.**

/əˈvɔɪd ˈsʌbˌdʒekts ɪnˈkluːdɪŋ ˈmerɪdʒ rɪˈlɪdʒən ən ˈpɑːlətɪks ɪn ˈpɑːrti ˌkɑːnvərˈseɪʃ(ə)nz/

Nên tránh các chủ đề hôn nhân, tôn giáo và các vấn đề chính trị trong các cuộc trò chuyện ở buổi tiệc.

**This will be the first time my friends are coming over for dinner, so I want to make this occasion memorable.**

/ðɪs wɪl bɪ ðə fɜːrst taɪm maɪ frendz ɑːr ˈkʌmɪŋ ˈoʊvər fɔːr ˈdɪnər soʊ aɪ wɑːnt tə meɪk ðɪs əˈkeɪʒ(ə)n ˈmem(ə)rəb(ə)l/

Đây là lần đầu tiên bạn bè tôi ghé chơi dùng bữa tối, nên tôi muốn làm cho dịp này thật đáng nhớ.

**Bài 121:  
You should try to send the invitations far enough in advance to make sure that everyone can attend.**/ju ʃʊd traɪ tə send ði ˌɪnvɪˈteɪʃ(ə)nz fɑr ɪˈnʌf ɪn ədˈvæns tə meɪk ʃʊr ðæt ˈevriˌwʌn kən əˈtend/  
Bạn nên cố gửi thiệp mời đủ sớm để chắc rằng mọi người đều có thể tham dự. **As the host, it’s your job to get everything ready—food, drinks, decorations and music.**/æz ðə hoʊst ɪts jɔr dʒɑb tə get ˈevriˌθɪŋ ˈredi fud drɪŋks ˌdekəˈreɪʃ(ə)nz ən ˈmjuzɪk/Là người chủ của buổi tiệc, công việc của bạn là chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng – thức ăn, nước uống, việc trang hoàng và âm nhạc. **If the party is more formal, a bottle of wine or flowers are appropriate presents.**/ɪf ðə ˈpɑrti ɪz mɔr ˈfɔrm(ə)l ə ˈbɑt(ə)l əv waɪn ɔr ˈflaʊrz ɑr əˈproʊpriət ˈprezənts/Nếu buổi tiệc khá sang trọng, thì một chai rượu hay hoa là món quà phù hợp. **If an invitation lists a specific end time, don’t linger much longer.**/ɪf ən ˌɪnvɪˈteɪʃ(ə)n lɪsts ə spəˈsɪfɪk end taɪm doʊnt ˈlɪŋɡər mʌtʃ lɔŋər/Nếu trong thư mời có đề cập đến thời gian buổi tiệc kết thúc thì đừng nán lại quá lâu. **You should confirm the number of guests in the party at least 2 days before the reservation date.**/ju ʃʊd kənˈfɜrm ðə ˈnʌmbər əv ɡests ɪn ðə ˈpɑrti ət list tu deɪz bɪˈfɔr ðə ˌrezərˈveɪʃ(ə)n deɪt/Anh nên xác định số lượng khách khứa tham dự trong buổi tiệc trước khi đặt chỗ ít nhất là 2 ngày.

**Bài 121:**  
**I was wondering what type of cupboards will work best in my kitchen .**   
/aɪ wəz ˈwʌndərɪŋ wɑt taɪp əv ˈkʌbərdz wɪl wɜrk best ɪn maɪ ˈkɪtʃ(ə)n/  
Tôi thắc mắc không biết loại tủ bếp nào sẽ phù hợp nhất với nhà bếp của mình. **Fish sauce is a magic ingredient when used in the right combinations.**/fɪʃ sɔs ɪz ə ˈmædʒɪk ɪnˈɡridiənt wen juzd ɪn ðə raɪt ˌkɑmbɪˈneɪʃ(ə)nz/Nước mắm là một nguyên liệu nấu ăn có tính ma thuật khi được kết hợp đúng cách. **Microwave ovens heat foods quickly and efficiently, especially cooked foods.**/ˈmaɪkrəˌweɪv ˈʌv(ə)nz hit fudz ˈkwɪkli ən ɪˈfɪʃ(ə)ntli ɪˈspeʃ(ə)li kʊkt fudz/Lò vi sóng đun nóng thức ăn nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt là thức ăn đã nấu. **To wear an apron when cooking helps to prevent any loose clothing from catching fire.**/tə wer ən ˈeɪprən wen ˈkʊkɪŋ helps tə prɪˈvent ˈeni lus ˈkloʊðɪŋ frɑm ˈkætʃɪŋ faɪr/Mặc tạp dề trong khi nấu nướng giúp ngăn ngừa việc các trang phục rộng thùng thình bị bắt lửa. **You can make food more delicious by seasoning them with lots of great herbs and spices.**/ju kən meɪk fud mɔr dɪˈlɪʃəs baɪ ˈsiz(ə)nɪŋ ðem wɪθ lɑts əv ɡreɪt ɜrbz ən ˈspaɪsɪz/Bạn có thể làm thức ăn thêm ngon bằng rất nhiều loại thảo mộc và gia vị tuyệt hảo.

**Bài 123:  
If the lid is taken off too often during cooking, steam will escape and the cooking time will increase.**/ɪf ðə lɪd ɪz ˈteɪkən ɑf tu ˈɔf(ə)n ˈdʊrɪŋ ˈkʊkɪŋ stim wɪl ɪˈskeɪp ən ðə ˈkʊkɪŋ taɪm wɪl ɪnˈkris/Nếu nắp bị giở ra thường xuyên trong lúc nấu, hơi sẽ thoát ra và thời gian nấu sẽ tăng lên. **Before eating vegetables and whole fruits, you need to wash them thoroughly.**/bɪˈfɔr ˈitɪŋ ˈvedʒ(ə)təb(ə)lz ən hoʊl fruts ju nid tə wɑʃ ðem ˈθʌrəli/Trước khi ăn rau và các loại trái cây tươi (nguyên), bạn cần phải rửa chúng thật kĩ.

**You’d better avoid overcooked meat if you want to reduce the risk of colon cancer.**/jud ˈbetər əˈvɔɪd ˌoʊvərˈkʊkt mit ɪf ju wɑnt tə rɪˈdus ðə rɪsk əv ˈkoʊlɑn ˈkænsər/Tốt hơn hết là bạn nên tránh các loại thịt bị nấu quá chín nếu muốn giảm nguy cơ bị ung thư ruột kết. **The best way to lose weight in a healthy manner is by cutting down on red meats.**/ðə best weɪ tə luz weɪt ɪn ə ˈhelθi ˈmænər ɪz baɪ ˈkʌtɪŋ daʊn ɔn red mits/Cách tốt nhất để giảm cân mà vẫn giữ được sức khỏe là cắt giảm việc ăn thịt đỏ. **Since steaming doesn't require oil, this is a good way to cut back on fat.**/sɪns ˈstimɪŋ ˈdʌz(ə)nt rɪˈkwaɪr ɔɪl ðɪs ɪz ə ɡʊd weɪ tə kʌt bæk ɔn fæt/Vì hấp không cần đến dầu mỡ nên đây là cách tốt để giảm lượng chất béo.

**Bài 124:  
A lot of my friends think that being good at sport is easier said than done.**/ə lɑt əv maɪ frendz θɪŋk ðæt ˈbiɪŋ ɡʊd ət spɔrt ɪz ˈiziər sed ðæn dʌn/Rất nhiều bạn bè của tôi cho rằng giỏi thể thao là điều nói dễ hơn làm. **It’s not difficult to master badminton; even new players with no skill can enjoy playing it.**/ɪts nɑt ˈdɪfɪkəlt tə ˈmæstər ˈbædmɪntən ˈiv(ə)n new ˈpleɪərz wɪθ noʊ skɪl kən ɪnˈdʒɔɪ ˈpleɪɪŋ ɪt/Không khó để giỏi cầu lông; thậm chí những người mới chơi không có kĩ năng vẫn cảm thấy thích thú khi chơi. **If you plan on playing tennis this weekend, give me a call.**/ɪf ju plæn ɔn ˈpleɪɪŋ ˈtenɪs ðɪs ˈwikˌend ɡɪv mi ə kɔl/Nếu anh định chơi quần vợt cuối tuần này thì gọi cho tôi nhé. **Children should play at least one sport because they can learn new skills and develop self-discipline.**/ˈtʃɪldrən ʃʊd pleɪ æt list wʌn spɔrt bɪkəz ðeɪ kən lɜrn nu skɪlz ən dɪˈveləp self ˈdɪsəplɪn/Trẻ con nên chơi ít nhất một môn thể thao vì chúng có thể học được những kĩ năng mới và phát triển tính tự giác. **The greatest thing about sport is bringing people together from all over the world.**/ðə ˈɡreɪtɪst θɪŋ əˈbaʊt spɔrt ɪz ˈbrɪŋɪŋ ˈpip(ə)l təˈɡeðər frɑm ɔl ˈoʊvər ðə wɜrld/Điều tuyệt nhất của thể thao là mang mọi người trên thế giới đến gần nhau hơn.

**Bài 125:  
When a player feels nervous, he cannot perform at his peak**. /wen ə ˈpleɪər filz ˈnɜrvəs hi ˈkæˌnɑt pərˈfɔrm ət hɪz pik/Khi tuyển thủ cảm thấy hồi hộp, anh ta sẽ không thể thi đấu một cách tốt nhất. **Be confident in yourself. Do not let the opponent's reputation instil fear in you.**/bi ˈkɑnfɪdənt ɪn jɔrˈself du nɑt let ði əˈpoʊnənts ˌrepjəˈteɪʃ(ə)n ɪnˈstɪl fɪr ɪn ju/  
Hãy tự tin vào chính mình. Đừng để danh tiếng của đối thủ làm bạn sợ hãi. **It is very important to warm up no matter what sport you play.**/ɪt ɪz ˈveri ɪmˈpɔrt(ə)nt tə wɔrm ʌp noʊ ˈmætər wɑt spɔrt ju pleɪ/Việc khởi động là cực kì quan trọng dù bạn chơi môn thể thao nào đi nữa. **You're going to become a better player if you develop your skills.**/jɔr ˈɡoʊɪŋ tə bɪˈkʌm ə ˈbetər ˈpleɪər ɪf ju dɪˈveləp jɔr skɪlz/Bạn sẽ trở thành người chơi giỏi hơn nếu phát triển được các kĩ năng của mình. **Do not let others influence you by saying that it is impossible to win against someone.**/du nɑt let ˈʌðərz ˈɪnfluəns ju baɪ ˈseɪɪŋ ðæt ɪt ɪz ɪmˈpɑsəb(ə)l tə wɪn əˈɡenst ˈsʌmwʌn/Đừng để người khác ảnh hưởng đến bạn khi họ nói rằng bạn không thể thắng được một người nào đó.

**Bài 126**:  
**They always make extra effort in their training and push themselves to do more.**  
/ðeɪ ˈɔlˌweɪz meɪk ˈekstrə ˈefərt ɪn ðer ˈtreɪnɪŋ ən pʊʃ ðəmˈselvz tə du mɔr/  
Họ luôn cố gắng vượt trội trong việc luyện tập và buộc bản thân làm nhiều hơn.  
**Without persistence, it is hard for anyone to reach the top because the journey is laid out with obstacles.**  
/wɪðˈaʊt pərˈsɪstəns ɪt ɪz hɑrd fɔr ˈeniˌwʌn tə ritʃ ðə tɑp bɪkəz ðə ˈdʒɜrni ɪz leɪd aʊt wɪθ ˈɑbstək(ə)lz/  
Không có lòng kiên trì, thật khó để ai đó vươn tới được đỉnh cao vì chặng đường đó có đầy những chướng ngại vật.  
**Instead of letting failure drag you down, you should learn from your mistakes and work harder.**  
/ɪnˈsted əv ˈlettɪŋ ˈfeɪljər dræɡ ju daʊn ju ʃʊd lɜrn frɑm jɔr mɪˈsteɪks ən wɜrk ˈhɑrdər/  
Thay vì để cho thất bại làm bạn gục ngã, bạn nên học từ những sai lầm của mình và làm việc chăm chỉ hơn.  
**Once you allow the fear of mistakes and indecisiveness to take you over, you lose your game.**  
/wʌns ju əˈlaʊ ðə fɪr əv mɪˈsteɪks ən ˌɪndɪˈsaɪsɪvnəs tə teɪk ju ˈoʊvər ju luz jɔr ɡeɪm/  
Một khi bạn cho phép nỗi sợ mắc lỗi và sự do dự chế ngự bạn, bạn sẽ thua cuộc.  
**It is almost guaranteed that anyone who succeeds in their field enjoys what they are doing.**  
/ɪt ɪz ˈɔlmoʊst ˌɡerənˈtɪd ðæt ˈeniˌwʌn hu səkˈsidz ɪn ðer fild ɪnˈdʒɔɪz wɑt ðeɪ ɑr ˈduɪŋ/  
Gần như chắc chắn rằng bất kì ai thành công trong lĩnh vực của mình đều rất yêu thích những việc mà họ đang làm.

**Bài 127:**

**He was over the moon to have won the title.**

/hiː wəz ˈoʊvər ðə muːn tə hæv wʌn ðə ˈtaɪt(ə)l/

Anh ấy như ở trên mây khi giành được danh hiệu này.

**Do the weaker competitors stand a chance of winning?**

/duː ðə wiːkər kəmˈpetɪtərz stænd ə tʃæns əv ˈwɪnɪŋ/

Liệu những đối thủ yếu hơn có khả năng giành chiến thắng hay không?

**The play-off will be held before the start of the following season.**

/ðə pleɪ ɑːf wɪl biː held bɪˈfɔːr ðə stɑːrt əv ðə ˈfɑːloʊɪŋ ˈsiːz(ə)n/

Trận tranh vé vớt sẽ được tổ chức trước khi mùa giải mới bắt đầu.

**We have no choice but to win the game in order to qualify for the next round.**

/wiː hæv noʊ tʃɔɪs bʌt tə wɪn ðə ɡeɪm ɪn ˈɔːrdər tə ˈkwɑːləˌfaɪ fɔr ðə nekst raʊnd/

Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thắng trận đấu này để được vào vòng sau.

**Your goal is to win the tournament by taking advantage of your higher level of skill and patience.**

/jɔːr ɡoʊl ɪz tə wɪn ðə ˈtɜːrnəmənt baɪ ˈteɪkɪŋ ədˈvæntɪdʒ əv jɔːr ˈhaɪər ˈlev(ə)l əv skɪl ən ˈpeɪʃəns/

Mục tiêu của bạn là chiến thắng giải này bằng cách tận dụng lợi thế về kỹ năng vượt trội và sự kiên nhẫn.

**Bài 128:**

**I think the main cause of crime is the increasing gap between the rich and the poor.**

/aɪ θɪŋk ðə meɪn kɑːz əv kraɪm ɪz ðə ɪnˈkriːsɪŋ ɡæp bɪˈtwiːn ðə rɪtʃ ən ðə pʊr/

Tôi cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng phạm tội là sự gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.

**The poor are disliked even by their neighbors, but the rich have many friends.**

/ðə pʊr ɑːr dɪsˈlaɪkt ˈiːv(ə)n baɪ ðer ˈneɪbərz bʌt ðə rɪtʃ hæv ˈmeni frendz/

Người nghèo thậm chí còn bị hàng xóm không ưa, nhưng người giàu lại có rất nhiều bạn bè.

**The rich spend less than what they earn while the poor spend more.**

/ðə rɪtʃ spend les ðæn wɑːt ðeɪ ɜːrn waɪl ðə pʊr spend mɔːr/

Người giàu xài ít hơn khoản tiền họ kiếm được trong khi người nghèo lại tiêu xài nhiều hơn.

**By being rich, the rich can help themselves live to the fullest and help others as well.**

/baɪ ˈbiːɪŋ rɪtʃ ðə rɪtʃ kən help ðəmˈselvz lɪv tə ðə fʊlɪst ən help ˈʌð.ər æz wel/

Bằng việc trở thành giàu có, người giàu có thể tự giúp mình sống thật trọn vẹn và còn giúp được người khác nữa.

**Don't get me wrong, rich people also work hard, but not in the traditional sense.**

/doʊnt get miː rɑːŋ rɪtʃ ˈpiːp(ə)l ˈɑːlsoʊ wɜːrk hɑːrd bʌt nɑːt ɪn ðə trəˈdɪʃən(ə)l sens/

Đừng hiểu sai ý tôi, người giàu có vẫn phải làm việc chăm chỉ nhưng không phải theo cách truyền thống.

**Bài 129:**

**I don't think that speaking only English while studying is good.**

/aɪ doʊnt θɪŋk ðæt ˈspiːkɪŋ ˈoʊnli ˈɪŋɡlɪʃ waɪl ˈstʌdiɪŋ ɪz ɡʊd/

Tôi không nghĩ chỉ dùng tiếng Anh trong lúc học là tốt.

**People will have a higher standard of living if the gap between the rich and the poor is narrowed.**

/ˈpiːp(ə)l wɪl hæv ə ˈhaɪər ˈstændərd əv ˈlɪvɪŋ ɪf ðə ɡæp bɪˈtwiːn ðə rɪtʃ ən ðə pʊr ɪz ˈner.oʊd /

Người dân sẽ có mức sống cao hơn nếu khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp lại.

**You shouldn't rely only on social security in retirement - save as much as you can.**

/juː ˈʃʊd(ə)nt rɪˈlaɪ ˈoʊnli ɑːn ˈsoʊʃ(ə)l sɪˈkjʊrəti ɪn rɪˈtaɪrmənt seɪv æz mʌtʃ æz juː kən/

Bạn không nên chỉ dựa vào an sinh xã hội khi về hưu - hãy để dành càng nhiều càng tốt.

**Citizenship will give you the maximum rights available in the U.S.**

/ˈsɪtɪz(ə)nˌʃɪp wɪl ɡɪv juː ðə ˈmæksɪməm raɪts əˈveɪləb(ə)l ɪn ðə ˌjuː ˈes/

Quyền công dân sẽ cho bạn các quyền tối đa dành cho công dân ở Mỹ.

**Please state which ethnic group you belong to, not your nationality.**

/pliːz steɪt wɪtʃ ˈeθnɪk ɡrup juː bɪˈlɑːŋ tə nɑːt jɔːr ˌnæʃəˈnæləti/

Xin hãy nêu rõ bạn thuộc nhóm dân tộc nào, chứ không phải quốc tịch của bạn.

Đăng 2nd January bởi [Thảo Hồ](https://plus.google.com/109964363526333940237)

0

Thêm nhận xét

[JAN](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/130-140.html" \o "2nd January)

[2](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/130-140.html" \o "2nd January)

[130-140](https://hellochaobillyho.blogspot.com/2018/01/130-140.html)

**Bài 130:**

**They always talk about making a better society while there are thousands of people living on the streets.**

/ðeɪ ˈɑːlˌweɪz tɑːk əˈbaʊt ˈmeɪkɪŋ ə ˈbetər səˈsaɪəti waɪl ðer ɑːr ˈθaʊz(ə)ndz əv ˈpiːp(ə)l ˈlɪvɪŋ ɑːn ðə striːts/

Họ luôn miệng nói về việc tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn trong khi có hàng ngàn người vẫn đang phải sống ngoài đường phố.

**I'd like to be homeless for a couple of days to learn how to help homeless people.**

/aɪd laɪk tə biː ˈhoʊmləs fɔːr ə ˈkʌp(ə)l əv deɪz tə lɜːrn haʊ tə help ˈhoʊmləs ˈpiːp(ə)l/

Tôi muốn sống vô gia cư trong vài ngày để học cách giúp đỡ những người vô gia cư.

**When a mother is abused, the children may feel guilty that they can't protect her.**

/wen ə ˈmʌðər ɪz əˈbjuːzd ðə ˈtʃɪldrən meɪ fiːl ˈɡɪlti ðæt ðeɪ kænt prəˈtekt hɜːr/

Khi một người mẹ bị ngược đãi, con cái có thể cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được bà.

**She has her heart set on helping the children who want to study but can't because of poverty.**

/ʃiː hæz hɜːr hɑːrt set ɑːn ˈhelpɪŋ ðə ˈtʃɪldrən huː wɑːnt tə ˈstʌdi bʌt kænt bɪˈkɑːz əv ˈpɑːvərti/

Cô ấy thật sự muốn giúp những trẻ em muốn đi học nhưng không thể vì nghèo đói.

**Food safety is a major concern for people in big cities.**

/fuːd ˈseɪfti ɪz ə ˈmeɪdʒər kənˈsɜːrn fɔːr ˈpiːp(ə)l ɪn bɪɡ ˈsɪtiz/

An toàn thực phẩm là mối quan tâm lớn đối với những người ở những đô thị lớn.

**Bài 131:**

**When choosing a new place to live in, you should pay attention to the cost of living.**

/wen ˈtʃuːzɪŋ ə nuː pleɪs tə lɪv ɪn juː ʃʊd peɪ əˈtenʃ(ə)n tə ðə kɑːst əv ˈlɪvɪŋ/

Khi chọn một nơi ở mới, bạn nên chú ý đến giá cả sinh hoạt.

**You only have one life, don't compare yourself to others. Live it to the fullest.**

/juː ˈoʊnli hæv wʌn laɪf doʊnt kəmˈper jɔːrˈself tə ˈʌðərz lɪv ɪt tə ðə fʊlɪst/

Bạn chỉ có một cuộc sống, đừng so sánh bản thân bạn với những người khác. Hãy sống nó cho thật trọn vẹn.

**All of us constantly go through various circumstances in life, but we shouldn't let them influence our reactions and feelings.**

/ɑːl əv ʌs ˈkɑːnstəntli ɡoʊ θruː ˈveriəs ˈsɜːrkəmstəns ɪn laɪf bʌt wiː ˈʃʊd(ə)nt let ðem ˈɪnfluəns aʊr riːˈækʃ(ə)nz ən ˈfiːlɪŋz/

Tất cả chúng ta đều thường xuyên trải qua những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, nhưng ta không nên để chúng ảnh hưởng đến hành động và cảm xúc của mình.

**We can choose to be happy, and we can do a lot to add happiness to our daily lives.**

/wiː kən tʃuːz tə biː ˈhæpi ən wiː kən duː ə lɑːt tə æd ˈhæpiːnəs tə aʊr ˈdeɪli laɪvz/

Chúng ta có thể lựa chọn hạnh phúc, và chúng ta có thể làm rất nhiều điều để mang lại hạnh phúc cho cuộc sống thường nhật của mình.

**Live as if it were your last day. Make each day special and make it your best.**

/lɪv æz ɪf ɪt wɜːr jɔːr læst deɪ meɪk iːtʃ deɪ ˈspeʃ(ə)l ən meɪk ɪt jɔːr best/

Hãy sống như thể đây là ngày cuối cùng của bạn. Hãy biến mỗi ngày trở nên thật đặc biệt và làm nó trở thành ngày tốt đẹp nhất.

**Bài 132:**

**Being a volunteer is the perfect way to discover something you are really good at and develop a new skill.**

/ˈbiːɪŋ ə ˌvɑːlənˈtɪr ɪz ðə ˈpɜːrfɪkt weɪ tə dɪˈskʌvər ˈsʌmθɪŋ juː ɑːr ˈriːəli ɡʊd ət ən dɪˈveləp ə nuː skɪl/

Trở thành một tình nguyện viên là cách hoàn hảo để khám phá ra điều mà bạn thật sự giỏi và phát triển kĩ năng mới.

**What you give to the world is returned to you threefold, sevenfold, or even manyfold!**

/wɑːt juː ɡɪv tə ðə wɜːrld ɪz rɪˈtɜːrnd tə juː ˈθriːˌfoʊld ˈ sev(ə)nˌfoʊld ɔːr ˈiːv(ə)n ˈmæniˌfoʊld/

Khi bạn cho đi bạn sẽ nhận lại được gấp ba, gấp bảy thậm chí là gấp nhiều lần.

**Even the youngest children are able to understand the reasoning behind charity events.**

/ˈiːv(ə)n ðə jʌŋgɪst ˈtʃɪldrən ɑ:r ˈeɪb(ə)l tə ˌʌndərˈstænd ðə ˈriːz(ə)nɪŋ bɪˈhaɪnd ˈtʃerəti ɪˈvents/

Thậm chí những đứa trẻ nhỏ nhất cũng có thể hiểu được lý lẽ đằng sau các hoạt động từ thiện.

**It is essential to raise children who become caring and sympathetic people.**

/ɪt ɪz ɪˈsen.ʃəl tə reɪz ˈtʃɪldrən huːbɪˈkʌm ˈker.ɪŋ ən ˌsɪm.pəˈθet̬.ɪk ˈpiː.pəl/

Việc nuôi dạy trẻ con trở thành những người biết quan tâm và đồng cảm là rất cần thiết.

**Giving to charity benefits yourself as much or more than it benefits those to whom you give.**

/ɡɪvɪŋ tə ˈtʃerəti ˈbenəfɪts jɔːrˈself æz mʌtʃ ɔːr mɔːr ðæn ɪt ˈbenəfɪts ðoʊz tə hum juː ɡɪv/

Việc làm từ thiện giúp ích cho bản thân bạn cũng nhiều hoặc hơn cả những người mà bạn cho.

**Bài 133:**

**You can raise funds by selling old books or even clothes you never wore once.**

/juː kən reɪz fʌndz baɪ ˈselɪŋ oʊld bʊks ɔːr ˈiːv(ə)n kloʊðz juː ˈnevər wɔː wʌns/

Bạn có thể gây quỹ bằng cách bán sách cũ hay thậm chí quần áo mà bạn chưa bao giờ mặc lần nào.

**There is no way you can be exposed to the AIDS virus by donating blood.**

/ðer ɪz noʊ weɪ juː kən biː ɪkˈspoʊzd tə ðiː eɪdz ˈvaɪrəs baɪ ˈdoʊˌneɪtɪŋ blʌd/

Không đời nào bạn có thể bị phơi nhiễm vi-rút gây nên bệnh AIDS khi hiến máu đâu.

**In order to join the international volunteer program, you must register in advance in your country.**

/ɪn ˈɔːrdər tə dʒɔɪn ðiː ˌɪntərˈnæʃən(ə)l ˌvɑːlənˈtɪr ˈproʊˌɡræm juː mʌstˈredʒɪstər ɪnədˈvæns ɪn jɔːr ˈkʌntri/

Để tham gia vào chương trình tình nguyện quốc tế này, bạn cần đăng kí trước ở đất nước của mình.

**A lot of people see community service as an alternative punishment to jail time.**

/ə lɑːt əv ˈpiːp(ə)l siː kəˈmjuːnəti ˈsɜːrvɪs æz ən ɑːlˈtɜːrnətɪvˈpʌnɪʃmənt tə dʒeɪl taɪm/

Rất nhiều người lại xem lao động công ích là hình phạt thay thế cho thời gian đi tù.

**To me, community service is like spending a fun day out making some new friends along the way.**

/tuː miː kəˈmjuːnəti ˈsɜːrvɪs ɪz laɪk ˈspendɪŋ ə fʌn deɪ aʊt ˈmeɪkɪŋ sʌm nuː frendz əˈlɑːŋ ðə weɪ/

Với tôi, hoạt động công ích giống như là trải qua một ngày thú vị ngoài trời và kết bạn mới trên suốt chặng đường.

**Bài 134:**

**You need to keep in mind not to force the door to open when you get stuck in an elevator.**

/juː niːd tə kiːp ɪn maɪnd nɑːt tə fɔːrs ðə dɔːr tə ˈoʊpən wen juː get stʌk ɪn æn ˈeləˌveɪtər/

Bạn cần phải nhớ rằng không được cố mở cửa khi bạn đang bị kẹt trong thang máy.

**Your apartment should have windows that are large enough to crawl through if there is an emergency.**

/jɔːr əˈpɑːrtmənt ʃʊd hæv ˈwɪndoʊz ðæt ɑːr lɑːrdʒ ɪˈnʌf tə krɑːl θruː ɪf ðer ɪz ən ɪˈmɜːrdʒənsi/

Căn hộ của bạn nên có cửa sổ đủ lớn để có thể bò ra ngoài khi có tình huống khẩn cấp.

**When you move into an apartment, you need to check whether exit doors will open properly.**

/wen juː muːv ˈɪntuː ən əˈpɑːrtmənt juː niːd tə tʃek ˈweðər ˈeksɪt dɔːrz wɪl ˈoʊpən ˈprɑːpərli/

Khi bạn chuyển vào sống tại một căn hộ, bạn cần kiểm tra xem các cửa thoát hiểm có hoạt động tốt hay không.

**If you value your possessions then install an alarm system for your apartment.**

/ɪf juː ˈvælju jɔːr pəˈzeʃ(ə)nz ðen ɪnˈstɑːl ən əˈlɑːrm ˈsɪstəm fɔːr jɔːr əˈpɑːrtmənt/

Nếu bạn quý tài sản của mình thì hãy lắp đặt hệ thống báo động cho căn hộ.

**Before deciding to rent an apartment, you should drive around the area to see how safe it really is.**

/bɪˈfɔːr dɪˈsaɪdɪŋ tə rent ən əˈpɑːrtmənt, juː ʃʊd draɪv əˈraʊnd ðiː ˈeriə tə siː haʊ seɪf ɪt ˈriːəli ɪz/

Trước khi quyết định thuê một căn hộ nào đó, bạn nên lái xe vòng quanh khu vực đó để xem nó có thật sự an toàn không.

**Bài 135:**

**Have you ever dreamed of owning a penthouse in the heart of the city?**

/hæv juː ˈevər driːmd əv oʊnɪŋ ə ˈpentˌhaʊs ɪn ðə hɑːrt əv ðə ˈsɪti/

Bạn có từng mơ đến việc sở hữu một căn hộ áp mái ngay trung tâm thành phố không?

**A villa gives you autonomy and freedom to visit wherever you want.**

/ə ˈvɪlə ɡɪvz juː ɑːˈtɑːnəmi ən ˈfriːdəm tə ˈvɪzɪt werˈevər juː wɑːnt/

Một căn biệt thự sẽ cho quý khách quyền tự trị và sự tự do đi thăm bất cứ nơi nào quý khách muốn.

**Utility bills are higher on top floor apartments, but it's worth the price.**

/juːˈtɪləti bɪlz ɑːr ˈhaɪər ɑːn tɑːp flɔːr əˈpɑːrtmənts bʌt ɪts wɜːrθ ðə praɪs/

Những hóa đơn dịch vụ của các căn hộ trên cùng thì cao hơn, nhưng nó đáng đồng tiền bát gạo.

**We sympathize deeply with the families of the victims who lost their home in the hurricane.**

/wiː ˈsɪmpəˌθaɪz ˈdiːpli wɪð ðə ˈfæm(ə)liz əv ðə ˈvɪktɪmz huː lɑːst ðer hoʊm ɪn ðə ˈhʌrɪkeɪn/

Chúng tôi đồng cảm sâu sắc với gia đình của những nạn nhân vừa mất nhà trong cơn bão.

**People living on higher floors of a building have a longer evacuation when emergencies occur.**

/ˈpiːp(ə)l ˈlɪvɪŋ ɑːn ˈhaɪər flɔːrz əv ə ˈbɪldɪŋ hæv ə lɑːŋgər ɪˌvækjuˈeɪʃ(ə)n wen ɪˈmɜːrdʒənsiz əˈkɜːr/

Những người sống ở tầng cao hơn trong một tòa nhà sẽ di tản lâu hơn khi có trường hợp nguy cấp xảy ra.

**Bài 136:**

**We can put that spare key outside of our home just in case of emergency**.

/wiː kən pʊt ðæt sper kiː ˌaʊtˈsaɪd əv aʊr hoʊm dʒʌst ɪn keɪs əv ɪˈmɜːrdʒənsi/

Chúng ta có thể đặt chìa khóa dự phòng ở bên ngoài nhà của mình để phòng trường hợp khẩn cấp.

**We suffer from power cuts only when there is a heavy rain or a storm.**

/wiː ˈsʌfər frɑːm ˈpaʊər kʌts ˈoʊnli wen ðer ɪz ə ˈhevi reɪn ɔːr stɔːrm/

Chúng tôi chỉ phải chịu cảnh mất điện khi có mưa lớn hoặc bão thôi.

**When deciding to have the television fixed, the most important factor is to find a reliable television repair service.**

/wen dɪˈsaɪdɪŋ tə hæv ðə ˈteləˌvɪʒ(ə)n fɪkst ðə moʊst ɪmˈpɔːrt(ə)nt ˈfæktər ɪz tə faɪnd ə rɪˈlaɪəb(ə)l ˈteləˌvɪʒ(ə)n rɪˈper ˈsɜːrvɪs/

Khi quyết định mang ti vi đi sửa, điều quan trọng nhất đó là tìm một cửa hàng sửa ti vi đáng tin cậy.

**I was locked out of my own house so I had no other choice but to call a locksmith.**

/aɪ wəz lɑːkt aʊt əv maɪ oʊn haʊs soʊ aɪ hæd noʊ ˈʌðər tʃɔɪs bʌt tə kɑːl ə ˈlɑːkˌsmɪθ/

Tôi bị nhốt ở bên ngoài ngôi nhà của chính tôi nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho người thợ khóa.

**There is nothing worse than moving into a new home and finding that the phone line is out of order.**

/ðer ɪz ˈnʌθɪŋ wɜːrs ðæn ˈmuːvɪŋ ˈɪntuː ə nuː hoʊm ən faɪndɪŋ ðæt ðə foʊn laɪn ɪz aʊt əv ˈɔːrdər/

Không có gì tệ hơn việc dọn đến nhà mới mà lại phát hiện ra đường dây điện thoại lại bị hỏng.

**Bài 137:**

**He has a housekeeper clean up his house at least twice a week.**

/hiː hæz ə ˈhaʊsˌkiː.pər kli:n ʌp hɪz haʊs ət li:st twaɪs ə wi:k/

Anh ấy yêu cầu người giúp việc phải dọn dẹp nhà cửa ít nhất là hai lần một tuần.

**By vacuuming the house and dusting the furniture regularly, we can improve the air quality.**

/baɪ ˈvækjuːəmɪŋ ðə haʊs ən ˈdʌstɪŋ ðə ˈfɜːrnɪtʃər ˈreɡjələrli wi kæn ɪmˈpruːv ðiː er ˈkwɑːləti/

Bằng việc hút bụi cho ngôi nhà và lau bụi đồ nội thất thường xuyên, chúng ta có thể cải thiện không khí.

**It is best to dust wooden furniture several times a week.**

/ɪt ɪz best tə dʌst ˈwʊd(ə)n ˈfɜːrnɪtʃər ˈsev(ə)rəl taɪmz ə wiːk/

Tốt nhất là lau bụi những đồ nội thất làm bằng gỗ vài lần một tuần.

**I don't have a clue how to decorate my house for special occasions to make it more exciting.**

/aɪ doʊnt hæv ə kluː haʊ tə ˈdekəˌreɪt maɪ haʊs fɔːr ˈspeʃ(ə)l əˈkeɪʒ(ə)nz tuː meɪk ɪt mɔːr ɪkˈsaɪtɪŋ/

Tôi không biết phải trang trí nhà của mình thế nào trong những dịp đặc biệt để làm nó thú vị hơn.

**I hate cleaning up the mess after the party is over.**

/aɪ heɪt ˈkliːnɪŋ ʌp ðə mes ˈæftər ðə ˈpɑːrti ɪz ˈoʊvər/

Tôi ghét việc dọn dẹp đống bề bộn sau khi bữa tiệc kết thúc.

**Bài 138:**

**Before doing the laundry, don't forget to sort clothes according to color or fabric type.**

/bɪˈfɔːr ˈduːɪŋ ðə ˈlɑːndri doʊnt fərˈɡet tə sɔːrt kloʊðz əˈkɔːrdɪŋ tə ˈkʌlər ɔːr ˈfæbrɪk taɪp/

Trước khi giặt đồ, đừng quên phân loại quần áo theo màu sắc và chất liệu vải.

**You should take out the garbage every day without waiting for the bin to fill up.**

/juː ʃʊd teɪk aʊt ðə ˈɡɑːrbɪdʒ ˈevri deɪ wɪðˈaʊt weɪtɪŋ fɔːr ðə bɪn tə fɪl ʌp/

Bạn nên đổ rác mỗi ngày chứ không đợi đến khi thùng rác đầy.

**Wearing gloves while washing the dishes can prevent your hands from getting wet.**

/ˈwerɪŋ ɡlʌvz waɪl ˈwɑːʃɪŋ ðə dɪʃɪz kən prɪˈvent jɔːr hændz frɑːm ˈɡetɪŋ wet/

Mang găng tay khi rửa chén bát có thể ngăn ngừa việc tay bạn bị ướt.

**For the clothes that I wear in the office or special occasions, ironing is a must.**

/fɔːr ðə kloʊðz ðæt aɪ wer ɪn ðiː ˈɔːfɪs ɔːr ˈspeʃ.əl əˈkeɪʒ(ə)nz ˈaɪrnɪŋ ɪz ə mʌst/

Đối với quần áo tôi mặc khi đi làm hay một số dịp đặc biệt thì việc được ủi thẳng thớm là điều cần thiết.

**I do admire a man who takes on the role of a house husband and a full time father.**

/aɪ duː ədˈmaɪr ə mæn huː teɪks ɑːn ðə roʊl əv ə haʊs ˈhʌzbənd ən ə fʊl taɪm ˈfɑːðər/

Tôi rất ngưỡng mộ người đàn ông nào chịu ở nhà làm nội trợ và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái.

**Bài 139:**

**Some residents of the town evacuated after a train carrying ethanol derailed and caught fire.**

/sʌm ˈrezɪdənts əv ðə taʊn ɪˈvækjuˌeɪtɪd ˈæftər ə treɪn ˈkeriɪŋ ˈeθəˌnɑːl dɪˈreɪld ən kɔːt faɪr/

Nhiều cư dân của thị trấn đã phải di tản sau khi một chiếc tàu hỏa chở ethanol trật khỏi đường ray và bắt lửa.

**As the driver was rounding the corner, he drove straight into another car in front.**

/æz ðə ˈdraɪvər wəz ˈraʊndɪŋ ðə ˈkɔːrnər hiː droʊv streɪt ˈɪntuː əˈnʌðər kɑːr ɪn frʌnt/

Khi người tài xế đang vòng qua khúc quanh, anh ấy đã đâm thẳng vào một chiếc xe hơi phía trước.

**It's a fact that she was speeding over 80 kph when she went through the red light.**

/ɪts ə fækt ðæt ʃiː wəz ˈspiːdɪŋ ˈoʊvər ˈeɪti ˌkeɪ pi ˈeɪtʃ wen ʃiː went θruː ðə red laɪt/

Sự thật là cô ấy đã chạy với tốc độ trên 80km/h lúc cô ta vượt đèn đỏ.

**The police believe that the driver was under the influence of alcohol.**

/ðə pəˈliːs bɪˈliv ðæt ðə ˈdraɪvər wəz ˈʌndər ðə ˈɪnfluəns əv ˈælkəˌhɑːl/

Cảnh sát tin rằng người tài xế đã say rượu.

**She suddenly lost control of the car and hit a female laborer working by the roadside.**

/ʃiː ˈsʌd(ə)nli lɑːst kənˈtroʊl əv ðə kɑːr ən hɪt ə ˈfiːˌmeɪl ˈleɪbərər ˈwɜːrkɪŋ baɪ ðə ˈroʊdˌsaɪd/

Cô ấy đột nhiên mất lái và đâm vào một nữ công nhân đang làm việc bên vệ đường.

**Bài 140:**

**If you live next to a busy street, you'd better have a garden to reduce the traffic noise.**

/ɪf juː lɪv nekst tə ə ˈbɪzi striːt juːd ˈbetər hæv ə ˈɡɑːrd(ə)n tə rɪˈduːs ðə ˈtræfɪk nɔɪz/

Nếu bạn sống gần con đường đông xe, tốt hơn là bạn nên có một khu vườn để làm giảm tiếng ồn xe cộ.

**Uncertain drivers prefer to drive slowly in order to avoid losing control over the car.**

/ʌnˈsɜːrt(ə)n ˈdraɪvərz prɪˈfɜːr tə draɪv ˈsloʊli ɪn ˈɔːrdər tə əˈvɔɪd luːzɪŋ kənˈtroʊl ˈoʊvər ðə kɑːr/

Những tài xế có tay lái không vững thích lái xe chậm để tránh bị mất lái.

**If we drive too close behind other vehicles then there may be a collision in an emergency.**

/ɪf wiː draɪv tu: kloʊz bɪˈhaɪnd ˈʌðər ˈviɪk(ə)lz ðen ðer meɪ bi: ə kəˈlɪʒ(ə)n ɪn ən ɪˈmɜːrdʒənsi/

Nếu chúng ta theo quá sát các loại phương tiện khác sẽ có thể xảy ra va chạm khi có trường hợp khẩn cấp.

**Always use the rear-view mirrors to double-check the view behind before changing lanes.**

/ˈɑːlˌweɪz juːz ðə rɪr vjuː ˈmɪrərz tə ˈdʌb(ə)l tʃek ðə vjuː bɪˈhaɪnd bɪˈfɔːr ˈtʃeɪndʒɪŋ leɪnz/

Luôn luôn dùng gương chiếu hậu để kiểm tra phía sau trước khi đổi làn đường.

**Don't drive if you are drunk or you have used any medicine which has slowed down the working of your mind.**

/doʊnt draɪv ɪf juː ɑːr drʌŋk ɔːr juː hæv juːst ˈeni ˈmedɪsɪn wɪtʃ hæz sloʊd daʊn ðə ˈwɜːrkɪŋ əv jɔːr maɪnd/

Đừng lái xe nếu bạn say rượu hay đã dùng bất kì một loại thuốc nào làm chậm hoạt động của trí óc.

**Bài 141 :**

Because of carelessness, I slipped, hitting my head on the desk behind me, and fell.

/bɪˈkɑːz əv ˈkerləsnəs aɪ slɪpt hɪtɪŋ maɪ hed ɑːn ðə desk bɪˈhaɪnd miː ən fel/

Vì bất cẩn nên tôi đã bị trượt, đầu đụng vào bàn ở phía sau và bị té.

I tried to put the blaze out with a home fire extinguisher, but it was out of my control.

/aɪ traɪd tuː pʊt ðə bleɪz aʊt wɪð ə hoʊm faɪr ɪkˈstɪŋɡwɪʃər bʌt ɪt wəz aʊt əv maɪ kənˈtroʊl/

Tôi đã cố dập lửa bằng bình chữa cháy gia đình, nhưng nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.

I haven't had too many work-related accidents because I do office work and that's not so dangerous.

/aɪ ˈhæv(ə)nt hæd tuː ˈmeni wɜːrk rɪˈleɪtəd ˈæksɪdənts bɪˈkɑːz aɪ duː ˈɑːfɪs wɜːrk ən ðæts nɑːt soʊ ˈdeɪndʒərəs/

Tôi không gặp phải quá nhiều tai nạn nghề nghiệp vì tôi làm văn phòng và nó cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm.

A gas explosion took place, resulting in the death of forty five people.

/ə ɡæs ɪkˈsploʊʒ(ə)n tʊk pleɪs rɪˈzʌltɪŋ ɪn ðə deθ əv ˈfɔːrti faɪv ˈpi:p(ə)l/

Một vụ nổ ga đã xảy ra cướp đi mạng sống của 45 người.

You can use ginger to overcome motion sickness when you have long voyages.

/juː kən juːz ˈdʒɪndʒər tə ˌoʊvərˈkʌm ˈmoʊʃ(ə)n ˈsɪknəs wen juː hæv lɑːŋ ˈvɔɪɪdʒ/

Bạn có thể dùng gừng để phòng tình trạng say sóng khi bạn có chuyến đi dài trên biển.

**Bài 142**

Warn your children: "Never run when carrying hot food!"

/wɔɑːrn jɔɑːr ˈtʃɪldrən ˈnevər rʌn wen ˈkeriɪŋ hɑːt fuːd/

Hãy cảnh báo con trẻ: “Đừng có chạy khi đang cầm đồ ăn nóng!”

Always test the temperature of the water in the bathtub before you bathe your children.

/ˈɑːlˌweɪz test ðə ˈtemp(ə)rəˌtʃʊr əv ðə ˈwɔtər ɪn ðə ˈbæθˌtʌb bɪˈfɔr ju beɪð jɔr ˈtʃɪldrən/

Luôn kiểm tra nhiệt độ của nước trong bồn trước khi tắm cho con mình.

Make sure the sockets are covered with a protector and appliances that are kept out of children's reach.

/meɪk ʃʊr ðə ˈsɑːkəts ɑːr ˈkʌvərd wɪð ə prəˈtektər ən əˈplaɪəns ðæt ɑːr kept aʊt əv ˈtʃɪldrənz riːtʃ/

Hãy chắc rằng các ổ cắm điện được đóng kín bằng một nắp đậy và các thiết bị sử dụng điện được để ngoài tầm với của trẻ con.

If you develop dizziness that lasts for more than a few seconds, see your doctor; it could be a stroke.

/ɪf juː dɪˈveləp ˈdɪzinəs ðæt læsts fɔːr mɔːr ðæn ə fjuː ˈsekəndz siː jɔːr ˈdɑːktər ɪt kʊd biː ə stroʊk/

Nếu bạn bị chóng mặt kéo dài hơn một vài giây, hãy đi khám bác sĩ; đó có thể là một cơn đột quỵ.

You don't need to worry because bruises will get lighter and fade away after a couple of days.

/ju: doʊnt ni:d tə ˈwʌri bɪˈkɔz ðə bruzɪz wɪl ɡet ˈlaɪtər ən feɪd əˈweɪ ˈæftər ə ˈkʌp(ə)l əv deɪz/

Bạn không cần phải lo đâu vì những vết bầm sẽ mờ đi và biến mất sau một vài ngày.

**Bài 143**

**Christmas is the occasion when people enjoy their holidays with family and friends.**

/ˈkrɪsməs ɪz ðə əˈkeɪʒ(ə)n wen ˈpi:p(ə)l ɪnˈdʒɔɪ ðer ˈhɑ:lɪˌdeɪz wɪð ˈfæm(ə)li ən frendz/

Giáng Sinh là dịp để mọi người tận hưởng kì nghỉ của mình bên gia đình và bạn bè.

**On Christmas Day, children hope to receive gifts in a stocking or under the Christmas tree from Santa Claus.**

/ɑːn ˈkrɪsməs deɪ ˈtʃɪldrən hoʊp tə rɪˈsiːv ɡɪfts ɪn ə ˈstɑːkɪŋ ɔːr ˈʌndər ðə ˈkrɪsməs triː frɑːm ˈsæntə ˌklɑːz/

Vào ngày Giáng Sinh, trẻ con hi vọng sẽ nhận được quà trong chiếc tất hay dưới cây thông Giáng Sinh từ Ông Già Noel.

**I like to sing carols and hear the old-time stories during Christmas.**

/aɪ laɪk tə sɪŋ ˈkerəlz ən hɪr ði: oʊld taɪm ˈstɔ:riz ˈdʊrɪŋ ˈkrɪsməs/

Tôi thích hát những bài thánh ca và nghe những câu chuyện cổ trong suốt lễ Giáng sinh.

**The warmth and joy of Christmas brings us closer to each other and peace around the world.**

/ðə wɔ:rmθ ən dʒɔɪ əv ˈkrɪsməs brɪŋz ʌs kloʊsər tə i:tʃ ˈʌðər ən pi:s əˈraʊnd ðə wɜ:rld/

Sự ấm cúng và vui tươi của Giáng Sinh sẽ mang chúng ta đến gần nhau hơn và mang lại hòa bình trên toàn thế giới.

**All children all over the world love Santa Claus and look up to him as a hero.**

/ɑːl ˈtʃɪldrən ɑːl ˈoʊvər ðə wɜ:rld lʌv ˈsæntə ˌklɑːz ən lʊk ʌp tə hɪm æz ə ˈhɪroʊ/

Tất cả trẻ em trên thế giới đều yêu mến Ông Già Noel và xem ông như một người anh hùng.

**Bài 144**

On New Year's day, thousands of people visit pagodas to burn incense and pray for good fortune.

/ɑːn nuː jɪrz deɪ ˈθaʊz(ə)ndz əv ˈpiːp(ə)l ˈvɪzɪt pəˈɡoʊdəz tə bɜːrn ˈɪnˌsens ən preɪ fɔːr ɡʊd ˈfɔːrtʃ(ə)n/

Vào ngày đầu năm mới, hàng ngàn người đến chùa thắp hương và cầu nguyện có được những điều may mắn.

The children were so happy watching the lion dance, they could not stop clapping.

/ðə ˈtʃɪldrən wɜːr soʊ ˈhæpi wɑːtʃɪŋ ðə ˈlaɪən dæns ðeɪ kʊd nɑːt stɑːp klæpɪŋ/

Bọn trẻ con rất vui khi xem múa lân, chúng vỗ tay không ngừng.

On New Year's Eve, people in the city gather to watch the fireworks display.

/ɑːn nuː jɪrz iːv ˈpiːp(ə)l ɪn ðə ˈsɪti ˈɡæðər tə wɑːtʃ ðə ˈfaɪrˌwɜːrks dɪˈspleɪ/

Vào đêm giao thừa, người dân trong thành phố tụ họp lại để xem bắn pháo hoa.

New Year is a time for thinking about what we have done and what we are going to do.

/nuː jɪːr ɪz ə taɪm fɔːr ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt wɑːt wiː hæv dʌn ən wɑːt wiː ɑːr ˈɡoʊɪŋ tə duː/

Năm mới là lúc để ta nghĩ lại về những việc ta đã làm và về những gì chúng ta dự định làm.

During Tet, most shops and restaurants will be closed for a few days and big cities will be quiet and boring.

/ˈdʊrɪŋ tet moʊst ʃɑːps ən ˈrest(ə)rənts wɪl biː kloʊzd fɔːr ə fjuː deɪz ən bɪɡ ˈsɪtiz wɪl biː ˈkwaɪət ən ˈbɔːrɪŋ/

Trong Tết, phần lớn các cửa hàng và nhà hàng sẽ đóng cửa vài ngày còn những thành phố lớn sẽ rất tĩnh lặng và buồn chán.

**Bài 145**

In some cultures you are expected to have your own opinions.

/ɪn sʌm ˈkʌltʃərz juː ɑːr ɪkˈspektɪd tə hæv jɔːr oʊn əˈpɪnjənz/

Ở nhiều nền văn hóa người ta mong chờ bạn có chủ kiến riêng.

It is so hard for many people to adapt to new surroundings, a new culture and a new lifestyle.

/ɪt ɪz soʊ hɑːrd fɔːr ˈmeni ˈpiːp(ə)l tə əˈdæpt tə nuː səˈraʊndɪŋz ə nuː ˈkʌltʃər ən ə nuː ˈlaɪfˌstaɪl/

Thật khó đối với một số người để họ thích nghi với môi trường sống mới, văn hóa mới, lối sống mới.

When I move to a new place, there are always the stares which make me feel out of place.

/wen aɪ muːv tə ə nuː pleɪs ðer ɑːr ˈɑːlˌweɪz ðə sterz wɪtʃ meɪk miː fiːl aʊt əv pleɪs/

Khi tôi dọn đến sống ở một nơi mới, luôn có những ánh nhìn chằm chằm làm tôi cảm thấy thật lạc lõng.

Some international students feel excited about living in a new country, meeting new friends, and tasting new cuisines.

/sʌm ˌɪntərˈnæʃən(ə)l ˈstuːd|nts fiːl ɪkˈsaɪtɪd əˈbaʊt ˈlɪvɪŋ ɪn ə nuː ˈkʌntri ˈmiːtɪŋ nuː frendz ən ˈteɪstɪŋ nuː kwɪˈzinz/

Nhiều sinh viên quốc tế cảm thấy hứng thú với việc sống tại một đất nước mới, gặp gỡ bạn bè mới, và thưởng thức những món ăn mới.

Many people don't like the customs and traditions of their own country.

/ˈmeni ˈpiːp(ə)l doʊnt laɪk ðə ˈkʌstəmz ən trəˈdɪʃ(ə)nz əv ðer oʊn ˈkʌntri/

Nhiều người không thích những phong tục và truyền thống của chính đất nước họ.

**Bài 146**

Do not automatically perceive anything that is different to be "wrong" or "negative".

/duː nɑːt ˌɑːtəˈmætɪkli pərˈsiːv ˈeniˌθɪŋ ðæt ɪz ˈdɪf(ə)rənt tə biː rɑːŋ ɔːr ˈneɡətɪv/

Đừng có máy móc nghĩ rằng bất cứ điều gì khác biệt đều là “sai” và “tiêu cực”.

As you learn about the country to which you are going, keeping an open mind is necessary.

/æz juː lɜːrn əˈbaʊt ðə ˈkʌntri tuː wɪtʃ juː ɑːr ˈɡoʊɪŋ ˈkiːpɪŋ ən ˈoʊpən maɪnd ɪz ˈnesəˌseri/

Khi bạn tìm hiểu về đất nước mà bạn sẽ đến, suy nghĩ thoáng là một điều cần thiết.

Learning the local language helps you to integrate with the local community.

/ˈlɜːrnɪŋ ðə ˈloʊk(ə)l ˈlæŋɡwɪdʒ helps juː tə ˈɪntəˌɡreɪt wɪð ðə ˈloʊk(ə)l kəˈmjuːnəti/

Học tiếng địa phương giúp bạn hòa nhập với cộng đồng dân cư ở đó.

Don't be too hard on yourself if you make a cultural gaffe.

/doʊnt biː tuː hɑːrd ɑːn jɔːrˈself ɪf juː meɪk ə ˈkʌltʃərəl ɡæf/

Đừng quá khắt khe với bản thân nếu bạn mắc phải sai lầm không chủ ý (bị hớ) liên quan đến văn hóa.

The more prepared you are for a different way of life, the easier it will be for you to cope with new ideas and experiences.

/ðə mɔ:r prɪˈperd ju: ɑːr fɔ:r ə ˈdɪf(ə)rənt weɪ əv laɪf ði: ˈiziər ɪt wɪl bi: fɔr ju: tə koʊp wɪð nu: aɪˈdiəz ən ɪkˈspɪriənsɪz/

Bạn càng chuẩn bị kĩ cho một cuộc sống mới khác, bạn sẽ càng dễ đối mặt với những ý tưởng và trải nghiệm mới.

**Bài 147**

Some people feel reassured by the idea that there is a god looking out for them.

/sʌm ˈpiːp(ə)l fiːl ˌriːəˈʃʊrd baɪ ðiː aɪˈdiːə ðæt ðer ɪz ə ɡɑːd lʊkɪŋ aʊt fɔːr ðem/

Nhiều người cảm thấy yên lòng khi cho rằng có một đấng tối cao luôn dõi theo họ.

We have all heard about cases that a person's physical well-being has been improved by their religious beliefs.

/wiː hæv ɑːl hɜrd əˈbaʊt keɪsɪz ðæt ə ˈpɜːrs(ə)nz ˈfɪzɪk(ə)l wel ˈbiːɪŋ hæz bɪn ɪmˈpruːvd baɪ ðer rəˈlɪdʒəs bɪˈliːfs/

Tất cả chúng ta đều từng nghe về những trường hợp sức khỏe của một người được cải thiện nhờ vào tín ngưỡng tôn giáo của họ.

Many people have been known to turn to religion after the loss of a partner or loved one.

/ˈmeni ˈpiːp(ə)l hæv bɪn noʊn tuː tɜːrn tuː rɪˈlɪdʒən ˈæftər ðə lɑːs əv ə ˈpɑːrtnər ɔːr lʌvd wʌn/

Nhiều người đã được biết tìm đến với tôn giáo sau khi mất đi một nửa của mình hoặc người mà họ yêu quý.

The faith in religion can give a person the strength to carry on, to struggle through obstacles and become stronger and better.

/ðə feɪθ ɪn rɪˈlɪdʒən kən ɡɪv ə ˈpɜːrs(ə)n ðə streŋθ tə ˈkeri ɑːn tə ˈstrʌɡ(ə)l θruː ˈɑːbstək(ə)lz ən bɪˈkʌm ˈstrɔːŋgər ən ˈbetər/

Niềm tin vào tôn giáo cho phép một người có sức mạnh để tiếp tục, để đấu tranh vượt qua nghịch cảnh và trở nên mạnh mẽ và tốt hơn.

Religion helps me believe that I will overcome these challenges to achieve my goal.

/rɪˈlɪdʒən helps miː bɪˈliːv ðæt aɪ wɪl ˌoʊvərˈkʌm ðiːz ˈtʃæləndʒɪz tuː əˈtʃiv maɪ ɡoʊl/

Tôn giáo giúp tôi tin rằng tôi sẽ vượt qua những thử thách này để đạt được mục tiêu của tôi.