Do something to my heart’s content -> làm gì đó thỏa thích

For chatting to our hearts’ content

Spacious != cramped /adj/ confined

A regular of: khách quen

Catch up with each other:

**Run-of-the-mill** student: học sinh bình thường

**Run-of-the-mill** laptop: một laptop bình thường

Barely have time to meet up: hiếm lắm mới có thời gian gặp nhau

Every so often / Every now and then: lâu lâu, thỉnh thoảng

formal

Posh /adj/ coffeeshop/ restaurant: quán cà phê/ quán ăn sang chảnh

There’s no clatter of people’s voices : không có tiếng ồn trộn lẫn vào

Gather/ meet up/ have get-together: gặp mặt

Chip in/ pool money: góp tiền, chia tiền

Khi tính tiền 🡪 chia tiền: go dutch

Mutural fund: quỹ chung

For a change of atmosphere/scenery/breath: Đổi gió, đổi không khí, đổi cảnh

For quite some time: Cũng khá lâu rồi

Straighten up the place = tidy up the place: thu dẹp

Read it halfway: đọc sách giữa chừng

I’m mostly knackered / drained of energy: hết năng lượng

Reflect on my day: nhìn lại 1 ngày của tôi -> how I could have done this differently

Homeperson: người thích ở nhà

Morning person: người dậy sớm

I couldn’t get enough of something: có bao nhiêu cũng ko đủ cho tôi

Turn in = go to bed

There’ll be hell to pay: trả cái giá rất đắt

I barely have time for myself, nor for my family

Bond: kết nối

Connect at a deeper level

In the bosom family: Sự bảo bọc của gia đình