# UNIT 1: FRIENDSHIP

## Reading- Vocabulary

1. acquaintance (n) /ə'kweɪntəns/: người quen
2. admire (v) /əd'maɪə/: ngưỡng mộ
3. aim (n) /eɪm/: mục tiêu
4. appearance (n) /ə'pɪərəns/: vẻ ngoài
5. attraction (n) /ə'træk∫n/: sự thu hút
6. **be based on** (exp) /beɪs/: dựa trên
7. benefit (n) /ˈbenəfɪt/: lợi ích
8. change (n,v) /t∫eɪndʒ/: thay đổi/ sự thay đổi  
   changeable (adj) /'t∫eindʒəbl/: hay thay đổi/ thất thường
9. close (adj) /kləʊz/ thân thiết, gần gũi
10. **concerned (with)** (adj) /kən'sə:nd/: quan tâm
11. condition (n) /kən'dɪ∫n/: điều kiện
12. constancy (n) /'kɔnstənsɪ/: sự liên tục  
    constant (adj) /'kɔnstənt/: liên tục
13. common (adj) /ˈkɒmən/: phổ biến # uncommon
14. delighted (adj) /di'laɪtɪd/: vui vẻ
15. enthusiasm (n) /in'θju:zɪæzm/: sự háo hức
16. feature (n) /'fi:t∫ə/: đặc điểm
17. give-and-take (n) /gɪv ænd teɪk/: cho và nhận (sự nhường nhịn)
18. gossip (v)/'gɔsɪp/: bàn tán
19. **incapable (of)** (adj)/ ɪn'keɪpəbl/: không thể
20. influence (v) /'ɪnfluəns/: tác động, ảnh hưởng
21. **insist on** (v)/ ɪn'sɪst/: khăng khăng
22. last (v) /lɑ:st/: kéo dài  
    lasting (adj) /'lɑ:stɪη/: dài lâu
23. lifelong (adj) /'laɪflɔη/: suốt đời
24. **loyal to**(adj) /'lɔɪəl/: trung thành  
    loyalty (n) /'lɔɪəltɪ/: lòng trung thành
25. mutual (adj) /'mju:tjuəl/: lẫn nhau
26. pursuit (n) /pə'sju:t/: sự theo đuổi
27. quality (n) /'kwɔlɪtɪ/: chất lượng, phẩm chất
28. relationship (n)/rɪ'leɪ∫n∫ɪp/: mối quan hệ
29. rumour (n) /'ru:mə/: lời đồn đại
30. secret (n) /'si:krɪt/: bí mật
31. selfish (adj) /'selfɪ∫/: ích kỉ # unselfish: không ích kỉ   
    unselfishness (n) /,ʌn'selfɪ∫nɪs/: sự không ích kỉ
32. suspicion (n) /sə'spɪ∫n/: sự nghi ngờ  
    suspicious (adj) /sə'spɪ∫əs/: nghi ngờ
33. sorrow (n) /'sɔrəʊ/: nỗi buồn
34. sympathy (n) /'sɪmpəθɪ/: sự cảm thông
35. **take up** (v) /'teɪk'ʌp/: theo đuổi (sở thích)
36. uncertain (adj) /ʌn'sə:tn/: không chắc chắn
37. understanding (n) /,ʌndə'stændɪη/: sự thấu hiểu

## Phrases and structure

1. *Be down and troubled*: buồn rầu và thất vọng
2. *Think of/ about:* nghĩ về  
   *Think about:* *to use your mind to consider something, to form connected ideas, to try to solve problems, etc. (=consider)*  
   Eg: I’m thinking about applying for a new job.  
   *Think of*: *to have a particular idea or opinion about something/somebody (= recall)*  
   Eg: I can think of 10 reasons why you shouldn’t text and drive.

\**Khi nói về các sự việc tương lai và về người thì không có sự khác biệt nhiều giữa 2 cấu trúc.*  
Eg: I’m thinking of/about you.

1. *Brighten up:* thắp sáng, làm vui tươi
2. *Call out:* to ask somebody to come, especially to an emergency
3. *Have got + to V= have + to V*: phải làm gì  
   *have got sth= have sth:* có (cái gì)
4. *Be capable of+ Ving= be able + to V*: có thể (= can+ V)  
   *Be incapable of= be unable to*: không thể
5. *Be loyal to:* trung thành
6. *Be based on*: dựa trên
7. *Be concerned about= be worried about*: lo lắng  
   *be concerned with= be interested in*: quan tâm đến/ liên quan đến  
   Eg: Public is more concerned with how the food is produced.
8. *Be tired of*: chán = be bored with   
   Eg: I’m really tired of listening to others’ complaints.  
   *be tired from:* mệt Eg: We were tired from the long journey.
9. *Take up*: learn or start to do sth, especially for pleasure.  
   *take up an interest:* theo đuổi 1 sở thích
10. *Feel the attraction of:* cảm nhận sức hút của…
11. *Tell a secret:* kể bí mật
12. *Keep a secret*: giữ bí mật
13. *Sympathy with sb/sth:* showing support or approval  
    *sympathy for sb/sth:* showing your care and understanding about sb’s problem  
    *sympathize for:* thông cảm, ủng hộ
14. *There be+ N:* có (be chia theo chủ ngữ phía sau)  
    Eg: There is a glass of milk on the table./ There are books on the shelf.
15. *Insist on*: khăng khăng ( to state clearly that something is true, especially when other people do not believe you)
16. *Get suspicious*: nghi ngờ (get+ adj= become+ adj)
17. *Feel safe:* cảm thấy an toàn (feel+ adj) – linking verb
18. *A true friend:* người bạn đích thực ( a best friend/ a close friend/ a good friend)
19. *Two-sided-affair*: mối quan hệ 2 mặt
20. *Give and take*: cho và nhận (nhường nhịn)
21. *mutual understanding:* sự thấu hiểu lẫn nhau  
    *mutual sympathy:* sự đồng cảm với nhau  
    *mutual trust:* sự tin tưởng lẫn nhau
22. *close and lasting friendship/ relationship:* tình bạn/ mối quan hệ thân thiết và lâu bền
23. *lifelong friendship:* tình bạn cả đời (tình tri kỉ)
24. *so+ adj/ adv+ that+ S+ can/could+ V:* quá… đến nỗi  
    Eg: They must know each other **so well that** there can be no suspicious between them.  
    *So that+ S+ V thì:* để (trong văn nói thường chỉ dùng ‘so’)  
    Eg: There must be mutual trust between friends, **so that** each can feel safe when telling the other his or her secret.

*The other:* người/ vật còn lại trong 2 đối tượng được nhắc tới (thường đi kèm ‘one’)  
Eg: I have 2 friends. **One** is a teacher, and **the other** is a doctor.

1. *Those who= people who*

# UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCE

## VOCABULARY

1. complain (v) /kəmˈpleɪn/ phàn nàn
2. complaint(n) /kəmˈpleɪnt/ lời phàn nàn
3. dollar note (n) /'dɔlə nəʊt/ tiền giấy đô-la
4. embarrassing(adj) /ɪm'bærəsɪη/ ngượng ngùng  
   embarrass(v): làm cho (ai) ngượng ngùng  
   embarrassed (adj): xấu hổ, ngượng ngùng  
   embarrassment(n): sự ngượng ngùng
5. embrace(v) /ɪmˈbreɪs/ ôm
6. experience (n) /ɪkˈspɪərɪəns/ trải nghiệm
7. floppy(adj) /'flɔpɪ/ mềm
8. glance at (v) /glɑ:ns/ liếc nhìn
9. at once(exp) Ngay lập tức
10. idol (n) /ˈaɪdl/ thần tượng
11. imitate(v) /ˈɪmɪteɪt/ bắt chước
12. **make a fuss (about/ over)** (v) /fʌs/ làm ầm ĩ
13. own (v) /əʊn/ sở hữu
14. purse (n) /pə:s/ ví nữ
15. shy (adj) /ʃaɪ/ e thẹn, mắc cỡ
16. sneaky (adj) /ˈsniːki/ lén lút
17. thief (n) /θiːf/ ăn trộm
18. turn away(v) /tɜːn əˈweɪ/ quay đi
19. wad (n) /wɒd/ Cọc tiền
20. wave (v) /weɪv/ vẫy tay
21. reply(v) /rɪˈplaɪ/ Trả lời

## Phrases and structures

1. *Get on a bus*: lên xe buýt  
   Dùng get on cho tất cả các phương tiện nhưng dùng “ get in a car”
2. *On sb’s face*: trên gương mặt (thường để chỉ mặt biểu hiện cảm xúc)  
   Lưu ý: hạn dùng “in sb’s face”, cụm này có thể mang nghĩa cực kì xúc phạm trong một vài trường hợp  
   Eg: There was a sneaky look on his face.

*Look sb in the face/ eye*: nhìn thẳng vào mặt/ mắt ai đó

1. *After a while*: một lúc sau
2. *Be busy+ Ving*: bận rộn làm gì  
   Eg: I was busy imagining how I would look in the hat.
3. *Say a word*: nói
4. *Of sb’s dream*: hoàn hảo  
   Eg: Into the bar walked a girl of his dream.
5. *Pay for*: chi trả
6. *Point to*: chỉ hướng tới ai/cái gì (xa)  
   *Point at*: chỉ tay vào cái gì (gần)  
   Eg: He pointed to the spot where the house used to be.  
   “What’s your name?”, he asked, pointing at the child with his pen.
7. *Am/is/are+ always+ Ving*: diễn tả sự phàn nàn về 1 hành động lặp lại  
   Eg: She is always making a fuss.
8. *Embarrassed*: tính từ tạo thành từ Ved, mô tả cảm xúc  
   *Embarrassing*: tính từ tạo thành từ Ving, mô tả bản chất sự vật  
   Eg: She was embarrassed in an embarrassing situation.
9. *In… way:* theo cách thức

# UNIT 3: A PARTY

## VOCABULARY

1. relationship/rɪˈleɪʃənʃɪp/ (n): mối quan hệ
2. candle/ˈkændl/ (n): cây nến
3. **blow out** /bləʊ aʊt/ (v): thổi tắt
4. birthday card /ˈbɜːθdeɪ kɑːd /: thiệp sinh nhật
5. present /ˈprezənt/ (n) quà = gift
6. toy/tɔɪ/ (n): đồ chơi
7. celebrate /ˈseləbreɪt/ (v): kỉ niệm  
   celebration /ˌseləˈbreɪʃən/ (n): lễ kỉ niệm  
   celebratory /ˌseləˈbreɪtərɪ/(adj): mang tính kỉ niệm
8. joke /dʒəʊk/ (v) (n): nói đùa/ câu chuyện đùa
9. perhaps/pəˈhæps/ (adv) : có lẽ = maybe
10. get old: trở nên già, lớn tuổi hơn
11. anniversary/ˌænəˈvɜːsəri/ (n): lễ kỉ niệm
12. couple /ˈkʌpəl/ (n): cặp đôi
13. wedding anniversary: lễ kỉ niệm ngày cưới
14. special /ˈspeʃəl/ (adj): đặc biệt
15. silver anniversary: lễ kỉ niệm bạc/ lễ ngân khánh
16. golden anniversary: lễ kỉ niệm vàng/ lễ kim khánh
17. milestone  /ˈmaɪlstəʊn/ (n): cột đá đánh dấu

## Phrases and structures

1. *mark a milestone:* rẽ bước ngoặt
2. *silver anniversary:* lễ kỉ niệm bạc/ lễ ngân khánh (25 năm)
3. *golden anniversary*: lễ kỉ niệm vàng/ lễ kim khánh (50 năm)
4. *blow out* /bləʊ aʊt/ (v): thổi tắt
5. *Tell a joke:* nói đùa
6. *People of all ages:* mọi người thuộc mọi độ tuổi  
   *At the age of 7:* ở tuổi lên 7  
   *Over the age of 30:* trên 30 tuổi  
   *Under the age of 20:* dưới 20 tuổi
7. *Have a party= hold a party= organize a party:* tổ chức tiệc  
   *Give sb a party:* tổ chức tiệc cho ai  
   *At a party*
8. *Celabrate a birthday/ an anniversary:* mừng sinh nhật/ lễ kỉ niệm
9. *Get married (to sb):* kết hôn (với ai) = marry sb
10. *Be together:* ở bên nhau
11. *Đảo ngữ khi trạng ngữ chỉ nơi chốn được đưa lên đầu câu:*  
    Eg: On the table **is** a birthday cake with seven candles.  
    Here **comes** the fall.

# UNIT 4: VOLUNTEER WORK

## VOCABULARY

1. Volunteer/ˌvɒlənˈtɪə/ (v) : tình nguyện (n): người làm tình nguyện
2. Voluntary/ˈvɒləntəri/ (adj): mang tính tình nguyện  
   # involuntary/ɪnˈvɒləntəri/ (adj) không mang tính tình nguyện  
   Voluntarily /ˈvɒləntərəli/ (adv) # involuntarily  /ɪnˈvɒləntərəli/  
   Một cách tình nguyện# một cách không tình nguyện
3. High school : trường trung học phổ thông
4. College/ˈkɒlɪdʒ/ (n): trường cao đẳng
5. University /ˌjuːnəˈvɜːsəti/ (n): trường đại học
6. Hospital/ˈhɒspɪtl/ (n): bệnh viện
7. Orphanage/ˈɔːfənɪdʒ/ (n): trại mồ côi
8. Place/pleɪs/ (n): nơi
9. Just /dʒəst/ (adv): chỉ
10. Problem /ˈprɒbləm/ = difficulty/ˈdɪfɪkəlti/ (n): vấn đề/ khó khăn
11. Clean up /kliːn ʌp/: dọn sạch
12. Do the shopping: đi chợ
13. Mow the lawn /məʊ ðə lɔːn/ : cắt cỏ ở bãi cỏ
14. Organise/ˈɔːɡənaɪz/ (v): tổ chức  
    Organizer/ˈɔːɡənaɪzə/ (n): người tổ chức  
    Organisation/ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən/ (n): tổ chức, hội
15. Baseball/ˈbeɪsbɔːl/ (n): bóng chày  
    Baseball game: trận đấu bóng chày
16. Disadvantaged/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ (adj): trong hoàn cảnh khó khăn
17. Handicapped /ˈhændikæpt/= disabled /dɪsˈeɪbəld/ (adj): tàn tật
18. Comfort/ˈkʌmfət/ (n): an ủi
19. Overcome/ˌəʊvəˈkʌm/ (v): vượt qua
20. War /wɔː r/ (n): chiến tranh
21. Natural disaster /ˈnætʃərəl dɪˈzɑːstə / : thảm họa tự nhiên
22. Vacation/vəˈkeɪʃən/=holiday /ˈhɒlədeɪ/: kì nghỉ
23. Remote/rɪˈməʊt/ (adj): xa xôi
24. Mountainous /ˈmaʊntənəs/ (adj): đồi núi
25. Area /ˈeəriə/ (n): khu vực
26. Provide /prəˈvaɪd/ (v): cung cấp
27. Education /ˌedjʊˈkeɪʃən/ (n): giáo dục
28. A number of = a lot of= many: nhiều
29. Club /klʌb/ (n): câu lạc bộ
30. Some of: một số
31. Trip /trɪp/ = journey/ˈdʒɜːni/ = tour= excursion/ɪkˈskɜːʃən/ : chuyến đi
32. Beach/biːtʃ/ (n): bãi biển
33. Believe /bəˈliːv/ (v): tin
34. Bring-brought-brought: mang đến
35. Retire /rɪˈtaɪə / (v): nghỉ hưu
36. Service /ˈsɜːvɪs /: dịch vụ
37. The Red Cross: Hội Chữ Thập Đỏ
38. Company /ˈkʌmpəni/ (n): công ty
39. Donate /dəʊˈneɪt/ (v): hiến tặng
40. Truck /trʌk/ (n): xe tải

## Phrases and structures

1. *Flooded area* /flʌdɪd eəriə/: khu vực lũ lụt
2. *In the world= all over the world=around the world*: khắp thế giới
3. *Place of interest* / pleɪs əv ˈɪntrɪst/: danh lam thắng cảnh
4. *Bring happiness to sb:* đem hạnh phúc đến cho ai
5. *voluntary organization:* tổ chức tình nguyện  
   *voluntary service:* công tác tình nguyện
6. *overcome difficulties:* vượt qua gian khó
7. *remote and mountainous area*: vùng đồi núi xa xôi
8. *Be fired*: bị sa thải
9. *Take part in= join (in)= participate in* /pɑːˈtɪsəpeɪt/: tham gia
10. *No longer = not… any longer:* không còn nữa
11. *Take care of = look after= care for= give care to:* chăm sóc
12. *Home for the aged*/həʊm fə ði ˈeɪdʒɪd/ (n): viện dưỡng lão
13. *Suffer from*/ˈsʌfə/ (v): chịu đựng
14. *Provide sb with sth*: cung cấp cho ai cái gì  
    *Provide sth for sb:* cung cấp cái gì cho ai
15. *Get+ to V*: khiến ai làm gì  
    Eg: We couldn’t get him to sign the agreement.
16. *So sánh nhất với tính từ ngắn*: *THE adj/adv ngắn + EST* : happy-> the happiest
17. *So sánh hơn với tính từ ngắn: Adj/adv ngắn+ ER*: young->younger
18. *Adj/adv enough+ to V*: đủ để làm gì  
    Eg: They are young enough to understand the problem of younger boys and girls.
19. *A number of+ N (số nhiều)+ V (số nhiều):* nhiều *The number of+ N (số nhiều)+ V (số ít):* con số  
    Eg: Each city has a number of clubs where boys and girls can go to play games.

# UNIT 6: COMPETITION

## VOCABULARY

1. Compete /kəmˈpiːt/ (v) thi đấu
2. Competitive/kəmˈpetətɪv/ (adj) mang tính cạnh tranh
3. Competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/ = contest /ˈkɒntest/ (n): cuộc thi
4. Competitor /kəmˈpetɪtə/ (n): người thi đấu
5. Representative/ˌreprɪˈzentətɪv/ (n): người đại diện
6. Take part in= participate in= join in: tham gia
7. Participation /pɑːˌtɪsəˈpeɪʃən/ (n): sự tham gia
8. Annual  /ˈænjuəl/ = yearly= every year: hằng năm
9. Spirit /ˈspɪrɪt/(n): tinh thần
10. Stimulate  /ˈstɪmjəleɪt/ (n): kích thích
11. Sponsor /ˈspɒnsə/ (v): tài trợ
12. Rule /ruːl/ (n): luật (chơi)
13. In all: tổng cộng
14. Complete /kəmˈpliːt/ (v): hoàn thành
15. Completion /kəmˈpliːʃən/ (n): sự hoàn thành
16. Worksheet /ˈwɜːkʃiːt/ (n): phiếu bài tập
17. Judge /dʒʌdʒ/ (n): giám khảo
18. Observe /əbˈzɜːv/ (v): quan sát
19. Score /skɔː / (v): chấm điểm (n): điểm số
20. Performance /pəˈfɔːməns/ (n) sự trình diễn, sự thể hiện
21. Announce /əˈnaʊns/ (v): thông báo
22. Win- won-won: chiến thắng
23. Winner /ˈwɪnə/ (n): người chiến thắng
24. Be awarded /əˈwɔːdɪd/ : được thưởng
25. A set of CDs: một bộ đĩa CD
26. Smoothly/ˈsmuːðli/ (adv): suôn sẻ
27. Complete/kəmˈpliːt/ = finish
28. Have difficulty + Ving= Have trouble+ Ving
29. Recite/rɪˈsaɪt/ (v): ngâm (thơ)
30. Poem/ˈpəʊɪm/ (n): bài thơ
31. Energy/ˈenədʒi/ (n): năng lượng
32. Altogether/ˌɔːltəˈɡeðə/ (adv: cùng với nhau
33. Appoint/əˈpɔɪnt/ (v): bổ nhiệm
34. encourage/ɪnˈkʌrɪdʒ / (v): khuyến khích

## Phrases and structure

1. *On behalf of* /bɪˈhɑːf / : thay mặt
2. *Students’ Parents Society*: Hội Cha Mẹ học sinh
3. *Make it better:* cải thiện  
   Eg: When a child is hurt, sympathy will **make it better.**
4. *A bit = a little bit= a little* : hơi hơi, một chút  
   Eg: He felt **a bit** disappointed with the result of his group.
5. *At the end of # at the beginning of*: vào phút cuối của (nói đến thời gian)  
   *In the end = finally # at first:* cuối cùng (nói đến kết quả)  
   Eg: We are going away **at the end of** January.  
   Nancy couldn't decide where to go for his holidays. She didn't go anywhere **in the end.**
6. *Find out:* tìm ra
7. *Go smoothly:* diễn ra suôn sẻ
8. *On completion of*: khi hoàn tất/ để hoàn tất  
   Eg: You will be paid **on completion of** the project.
9. *Its aim is to V*: mục đích của cái gì là gì  
   Eg: **Its aim is to stimulate** the spirit of learning English among students.
10. *In all*: tổng cộng  
    Eg: Each group must complete five activities **in all**.
11. *Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động thành cụm quá khứ phân từ*: (xem ngữ pháp unit 11)  
    Eg: The students took part in the competition ~~which was~~ **organized** by English teachers.
12. *Have difficulty+ Ving= have trouble+ Ving*: gặp khó khăn khi làm gì  
    Eg: He **had difficulty reciting** the poem.

# UNIT 7: WORLD POPULATION

## VOCABULARY

1. A.D. (Anno Domini) /'ænəʊ'dɔmɪnaɪ/(n) : sau công nguyên
2. B.C. (Before Christ) /bɪ'fɔ: kraɪst/(n): trước công nguyên
3. awareness /əˈweənəs/(n): ý thức
4. birth-control method /'bə:θkən'troul 'meθəd/(n.p): phương pháp hạn chế sinh sản
5. carry out /'kærɪ'aʊt/ (v): tiến hành
6. claim /kleɪm/(n,v): (sự) đòi hỏi
7. death rate (n): tỉ lệ tử vong
8. expert /ˈekspɜːt/(n): chuyên gia
9. explosion /ɪkˈspləʊʒn/(n): sự bùng nổ
10. family planning /'fæmɪlɪ'plænɪη/(n): kế hoạch hóa gia đình
11. fresh water /fre∫ 'wɔ:tə/(n.p): nước ngọt
12. generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/(n): thế hệ
13. government /ˈɡʌvənmənt/ (n)(n): chính phủ
14. growth /ɡrəʊθ/(n): sự tăng trưởng
15. implement /ˈɪmplɪment/(v): thực hiện
16. improvement /ɪmˈpruːvmənt/(n): sự cải thiện
17. insurance /in'∫uərəns/(n): sự bảo hiểm
18. lack /læk/(n): sự thiếu hụt
19. limit /ˈlɪmɪt/(n,v): giới hạn
20. limited /ˈlɪmɪtɪd/(adj): có giới hạn
21. standard /ˈstændəd/(n): mức sống
22. overpopulated /ˌəʊvəˈpɒpjuleɪtɪd/(adj): quá đông dân
23. petroleum /pəˈtrəʊlɪəm/(n): dầu mỏ, dầu hỏa
24. policy /ˈpɒləsɪ/(n): chính sách
25. population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/(n): dân số
26. punishment /ˈpʌnɪʃmənt/(n): sự trừng phạt  
    punish (v): phạt
27. quarrel /ˈkwɒrəl/(n,v): (sự) cãi nhau
28. raise /reɪz/(v): nuôi
29. religion /rɪˈlɪdʒən/(n): tôn giáo
30. resource /rɪˈsɔːs/(n): tài nguyên
31. solution /səˈluːʃn/(n): giải pháp
32. United Nations (UN) /ju:'naɪtɪd'neɪ∫nz/  (n.p): Liên hiệp quốc

## Phrases and structures

1. *World population*: dân số thế giới  
   *Population growth*: sự gia tăng dân số  
   *Population explosion*: sự bùng nổ dân số
2. *Natural resources*: tài nguyên thiên nhiên
3. *Living condition*: điều kiện sống
4. *Living standard*: mức sống
5. *developing country* /dɪ'veləpɪη 'kʌntrɪ/(n.p): nước đang phát triển  
   *developed country:* nước phát triển  
   *underdeveloped country:* nước kém phát triển
6. *Instead of*: thay vì
7. *Be used for+ Ving= be used to V*: được sử dụng để làm gì  
   *Used to+ V*: đã thường  
   *Be/ get used to+ Ving*: trở nên quen với  
   Eg: Only 10% of the earth’s land **can** **be used for** farming.
8. *Faster and faster* : ngày càng nhanh
9. *There is a limit to sth*: cái gì có giới hạn  
   Eg: **There is a limit to** the water we can use.
10. *It takes/ took (sb/ sth) time+ to V= It takes/ took time+ for sb/sth+ to V* : (ai) mất bao nhiêu thời gian thực hiện điều gì  
    Eg: It took 1750 years for the world population to reach 625 million.
11. *It is expected to V*: người ta trông đợi nó sẽ…(cấu trúc bị động động từ tường thuật- xem ngữ pháp unit 16)

*It’s time+ S+ V(simple past)= It’s time for sb to V*: đã đến lúc làm gì  
Eg: It’s time the governments did something to help the homeless.  
  
UNIT 8: CELEBRATION

## VOCABULARY

1. Main /meɪn/ (adj): chính
2. Grand /ɡrænd/ (adj): lớn, trọng đại
3. Occasion /əˈkeɪʒən/  (adj): dịp
4. Agrarian people/əˈɡreəriən/ = farmers
5. Calender/ˈkæləndə/ (n): lịch
6. Prepare/prɪˈpeə/(v) chuẩn bị  
   Preparation/ˌprepəˈreɪʃən/ (n) : sự chuẩn bị
7. Celebrate /ˈseləbreɪt/  (v): ăn mừng  
   celebration/ˌseləˈbreɪʃən/ (n):
8. Used to+ V: đã thường (hiện tại không còn nữa)
9. Spread over /spred/ : trải ra(Spread-spread-spread)
10. Excite /ɪkˈsaɪt/ (v): phấn khích  
    excitement /ɪkˈsaɪtmənt/ (n): sự náo nhiệt
11. Decorate /ˈdekəreɪt/  (v): trang trí deccorate sth with sth  
    decoration /ˌdekəˈreɪʃən/ (n): sự trang trí
12. Eg: Streets are decorated with coloured lights and red banners.  
    Coloured light  /ˈkʌləd laɪt/: đèn màu  
    Red banner: băng rôn đỏ/ câu đối đỏ
13. Traditional /trəˈdɪʃənəl/ (adj): mang tính truyền thống  
    tradition/trəˈdɪʃən/ (n): truyền thống
14. Blossom /ˈblɒsəm /(n): hoa (còn trên cây)  
    Eg: *Peach blossom is traditional at Tet in the North and apricot blossom is traditional in the South.*  
    peach blossom/piːtʃ/: hoa đào  
    apricot blossom/ˈeɪprəkɒt/: hoa mai
15. Ripe /raɪp/ (adj): chín (trái cây)
16. Popular/ˈpɒpjələ/ (adj): phổ biến, được yêu thích  
    Eg: *The kumquat tree with its ripe deep orange fruits is popular in the South.*  
    kumquat tree/ˈkʌmkwɒt/: cây tắc
17. Eg*: One of Tet’s most special foods is banhchung, which is made from sticky rice, green been and fatty pork.*  
    sticky rice/ˈstɪki raɪs/: gạo nếp  
    green bean/ɡriːn biːn/: đậu xanh  
    fatty pork/ˈfæti pɔːk/: mỡ heo
18. Polite/pəˈlaɪt/ (adj): lịch sự # impolite
19. Influence /ˈɪnfluəns/ (v,n): ảnh hưởng
20. Whole  /həʊl/ (adj): toàn thể, toàn bộ
21. Thus= so /ðʌs/
22. Comment /ˈkɒment/ (n): lời bình luận  
    Eg: *People believe that what they do on the first day of the year will influence the whole year. Thus, only positive comments should be made.*positive comment/ˈpɒzətɪv/
23. Exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi
24. Pagoda /pəˈɡəʊdə /(n): ngôi chùa
25. Various/ˈveəriəs/ (adj): khác nhau

## Phrases and structures

1. *pray for* : cầu nguyện
2. *Exchange New Year’s wishes*: chúc tết
3. *Be decorate with*: được trang trí bằng
4. *Be busy+ Ving*: bận rộn làm gì
5. *lucky money*/ˈlʌki ˈmʌni/ : tiền lì xì
6. *red envelop*/ɪnˈveləp/: phong bao (lì xì)
7. *traditional foods:* các món ăn truyền thống
8. *Be full of # be empty with:* đầy ắp# trống rỗng
9. *Be made from*: được làm từ  
   *Made of* *is used if the original material has not undergone a major change before becoming the final object.(nguyên liệu không biến đổi)  
   Made from* *is used if the original material has undergone a significant change before becoming the final object.(nguyên liệu đã biến đổi)*Eg: The cabin **is made of** wood.  
   The vine **is made from** grapes.
10. *A great deal of = a lot of*: nhiều
11. *Is much shorter*: cấu trúc so sánh hơn có thể đi cùng much/ far/ a lot (hơn nhiều) hoặc a bit/ a little (hơn ít)  
    Eg: Nowadays the holiday is much shorter.