**Lesson 1. PEOPLE**

1. People => individual , one

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰[#Example](https://www.facebook.com/hashtag/example?source=feed_text&story_id=520555028281559) : (people => one)

Taking trips to remoted villages and farm region have become increasingly popular. It is abundantly evident that these kinds of tourism are akin to medication for one’s soul

Thực hiện những chuyến đi về miền quê và vùng nông trại xa xôi trở nên rất phổ biến. Rõ ràng là những hình thức du lịch này là liều thuốc cho tâm hồn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 2a. [Many/few/some] people => numerous [people/individuals]

+Bạn cũng chỉ cần dùng Many, few, some để thay cho [Many/few/some] people

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 2b.Most people => individuals at large

+ most people => [virtual all ; nearly all ; almost every] individuals

+ hoặc bạn chỉ cần dùng từ "Most" để thay thế "most people".

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

Most prefer living in megalopolis/metropolis rather than living in rural regions

=> People at large prefer living in megapolis rather than living in rural regions

(Hầu hết mọi người thích cuộc sống ở thành phố hơn là sống ở nông thôn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 3. Local people => native people , the natives

và hay hơn nữa sẽ là các từ

+ indigenous+ [individuals/residents/settlers/dwellers/occupants] : người địa phương

và khi nói người dân của một nước nào đó :

The Singapore people = the natives of Singapore = inhabitants of Singapore = Singapore settlers

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 4. The Public = the ordinary people = the community : công chúng

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 5. Rich People = The Rich : người giàu

=> Bạn hay quên từ này đi và dùng các từ thay thế dưới đây

+ wealthy people = người giầu

+ first-class people = người tầng lớp thượng lưu

+ emerging middle class = tầng lớp trung lưu mới nổi lên

+ an afluent middle class = tầng lớp trung lưu giàu có

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 6. Poor People = The Poor : người nghèo

=> Bạn hãy thề với chính bạn rằng, bạn sẽ không bao giờ dùng hai từ này nữa, và thay thế "poor people" bằng các cụm từ dưới đây.

+ impoverished people/individuals/folks/of men = những người nghèo

+ needy people : những người luôn cần gì đó

+ people living below the poverty line = những người sống dưới mức nghèo

+ people of limited means = những người điều kiện hay phương tiện sống giới hạn

+ people living in poverty and sufferings = những người sống trong khó nghèo và đau khổ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 7. Variety of poor and wealthy families ( nhiều gia đình nghèo và giàu)  
=> variety of cross sections of socio-economic status (các tầng lớp kinh tế xã hội khác nhau)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 8. People in the world : cư dân toàn thế giới

=> Much/Most of the world’s citizenry = nhiều/hầu hết cư dân trên thế giới

Citizenry = toàn thể cư dân

Từ citizenry là một từ rất hay mà bạn nên học, nhưng bạn cần phải chú ý là từ này được xem là một danh từ số ít, vì nó chỉ sự tổng thể. Sau này mình sẽ đề cập rất nhiều câu về từ citizenry để bạn tham khảo thêm.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

While much of the world's citizenry lives in proverty, governments have other funding priorities for other purposes

Trong khi rất nhiều cư dân thế giới sống trong nghèo khổ, chính phủ lại ưu tiên tài trợ cho những mục đích khác.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 9. Many people in rich country : những người sống ở nước giàu  
=> Bạn cần phải thay thế từ rich, và thay cả từ country nếu có thể, vì hai từ này rất phổ biến rồi.  
+ numerous citizens in developed world  
+ numerous people in industrialised nations  
+ numerous people in [developed/advanced/wealthy] nations/societies

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 10. Many peope in poor country : những người sống ở nước nghèo

=> Bạn có thể thay thế các từ đơn, như sau

+ poor => impoverished/underdeveloped

+ country => nations/societies

=> Và những cụm từ "Chất" dùng để thay thế "people in poor country" sẽ là :

+ Numerous citizens in impoverished nations

+ Citizenry in imporverished nations = công dân của những nước nghèo

+ Numerous people in underdeveloped nations = những người ở nước kém phát triển

+ Citizenry living in impoverished nations = những công dân sống ở những nước nghèo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 11. Husbands and wifes and lovers => spouses and romantic partners :   
Những cặp vợ chồng và những người đang yêu.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

Living and working in megapolis, spouses and romatic partners find little time to date and just chat about their future and aspiration.

(Sống và làm việc ở thành phố lớn, các cặp vợ chồng và những người yêu nhau có ít thời gian để hẹn hò, và chỉ trò chuyện về tương lai của họ và hoài bão của họ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 12. Rural people : người sống ở nông thôn, người miền quê

=> Bạn có thể thay thế các từ đơn, như sau  
People => inhabitants / individuals / ones/ folks / those  
Rural (adj) => rural areas/regions/communities = countryside = village and farm regions

=> Và cụm từ "Chất Hơn" dùng để thay thế "rural people" sẽ là :  
+ rural [inhabitants/individuals/folks]

+[inhabitants / individuals / ones/ folks / those] who live and work in village and farm regions (bạn tự thay thế các từ khác nhé)

+ [inhabitants / individuals / ones/ folks / those] living and working in village and farm regions (khi bỏ who đi thì phải thêm ing, sau động từ live và work)

+ [inhabitants / individuals / ones/ folks / those] living far away from hustle and bustle of megalopolis/metropolis : những người sống xa sự bon chen và hối hả của những đô thị lớn

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

People who live in villages and farm regions could be much more satisfied than those live in hustle and bustle of megapolis.

(những người sống ở miền quê và nông trại thì có thể hạnh phúc hơn những người sống ở khu đô thi lớn có nhiều bon chen và hối hả)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 13. City people : người sống ở thành phố

Bạn thực hiện thay thế như sau :

People => inhabitants / individuals / ones/ folks / those

City => urbans / megalopolis (đô thi lớn) / metropolis (thủ đô hay trung tâm đô thị)

=> Và các cụm từ thay thế như sau :

+ urban [inhabitants/individuals/folks]

+[inhabitants / individuals / ones/ folks / those] who live and work in [urbans / megalopolis / metropolis]

+ [inhabitants / individuals / ones/ folks / those] living and working in [urbans / megalopolis / metropolis] (khi bỏ who đi thì phải thêm ing, sau động từ live và work)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 14a) Optimistic people = optimist : người lạc quan

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 14b)Pesimistic people = pesimist : người bi quan

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 15a) Office staff => white collar worker / intellectual employee : nhân viên văn phòng

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

The average white collar worker slaves away in a small cubicle nearly 12 hours a day and is often expected by their employers to work unpaid overtime

Những nhân viên văn phòng làm nô lệ cho những khoang ô hình chữ nhật gần 12 giờ một ngày và thường được sếp mong muốn họ làm việc thêm giờ không phải trả lương.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 15b) Workers => blue collar worker / manual worker: công nhân lao động.  
+ First-class worker / skilled worker/ experienced worker / tradedman = công nhân lành nghề, có kỹ năng và được đào tạo.

+ Skilled workforce = lực lượng lao động lành nghề

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 16) Determined people = resilient people = người kiên trì

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

Resilient people often take risks, they court failure to learn  
not to fear it

Người kiên thường mạo hiểm, họ chuốc lấy thất bại để học cách không sợ nó  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 17) intelligent people/children = [gifted/talented/bright] people/children = người/trẻ thông mình

genius people = prodigy = high IQ and highly achieving people = người thiên tài

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 18a) Old People (người già) => The elderly , senior citizens , older generations   
Note : older population / citizenry + Động từ chia ở số ít

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 18b) Young People (người trẻ) => The young , the juior citizens , younger generations  
Note : younger population/citizenry + Động từ chia ở số ít

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 18c) Teenager = juvenile = adolescent = youngster : người ở tuổi vị thành niên (13-18t)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 19) Colleague : đồng nghiệp   
+ younger colleagues : đồng nghiệp trẻ  
+ senior colleagues : đồng nghiệp lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 20) Student => school-age population

+ Most students => [virtuall all ; almost every] school-age populations : hầu hết sinh viên  
+ university student = undergraduate student : sinh viên đại học  
+ Master's student = graduate student  
+ Freshman , Sophomore , Junior, Senior : sinh viên năm nhất/hai/ba/tư  
+ less successfull student = strugling student : sinh viên lận đận trong việc học

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 21) Traveller = commuter : người đi lại thường xuyên bằng các phương tiện công cộng

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 22) fortunate individual = người may mắn  
+ unfortunate individual = người không may mắn  
+ successful and seemingly happy individual : người thành công và hạnh phúc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 23a) Opponents : những người chống đối

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 23b) Supporters = promoters = advocates (n) = những người ủng hộ

Note : opponent (n) (adj) ; advocate (n) (v)

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :   
Some [ people => cristics / scholars ] advocate that governments should find the sectors that bring tangible and immediate benefits to the public such as medical care and educational system, while opponets suggest that those large urban developments, such as stadium and theatres, are worth government funding.

Một số [nhà phê bình / học giả ] ủng hộ rằng, chính phủ nên tìm những giải pháp mang lại lợi ích ngay thiết thực và ngay lập tức cho dân chúng ví dụ như chăm sóc sức khỏe và hệ thống giáo dục, trong khi đó, những người chống đối [ đề nghị / có xu hướng ủng hộ] rằng những yếu tố phát triển ở các đô thị lớn như sân vận động và rạp hát thì xứng đáng tài trợ của chính phủ

**Lesson 2. BENEFIT – EFFORT- INCREASE – REDUCE**

1. BENEFIT (n) : lợi ích   
benefit (v) : đem lại lợi ích cho ai đó

Một số nhóm từ vựng liên quan đến từ "benefit" .   
------------  
+ Get some benefits => “reap some benefits” : thu được lợi ích

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 [#Example](https://www.facebook.com/hashtag/example?source=feed_text&story_id=521025078234554) :

Society can reap some great benefits from tax revenue on gambling/casino in order to fund activites of greater social value such as medical care and education system

Xã hội có thể nhận được những lợi ích lớn từ việc thu thuế đánh bạc/sòng bài, để tài trợ cho các hoạt động có giá trị xã hội lớn hơn như chăm sóc y tế và hệ thống giáo dục.  
-------------  
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fd4/1/16/1f606.png😆 Tiếp theo là một cụm từ chỉ "benefits" mà mình cực kỳ thích, vì nó áp dụng ở rất nhiều trường hợp.

+ bring benefits to someone => bring [tangible / touchable] and immediate benefits to someone : đem lại lợi ích có thể cảm thấy được/ sờ thấy được và ngay lập tức cho ai đó

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

Numerous [critics / scholars ](1) advocate that governments should find the sectors (2) that bring tangible and immediated benefits (3) to [the ordinary people / the public] (4) , such as medical care and educational system, while opponents (5) are inclined to suppose (6) that those (7) large urban developmnets, such as stadium and theatres, are worth government funding. (8)

Một số [nhà phê bình / học giả ] ủng hộ rằng, chính phủ nên tìm những giải pháp mang lại lợi ích ngay thiết thực và ngay lập tức cho dân chúng ví dụ như chăm sóc sức khỏe và hệ thống giáo dục, trong khi đó, những người chống đối [ đề nghị / có xu hướng ủng hộ] rằng những yếu tố phát triển ở các đô thị lớn như sân vận động và rạp hát thì xứng đáng tài trợ của chính phủ

=> Giải thích một số điểm hay trong câu ví dụ , bạn nên học thuộc câu ví dụ này để sau này áp dụng rất nhiều ở phần "Introduction"

(1) many people =>numerous critics / scholars => bạn không sử dụng từ people nữa, mà nên thay thế bằng từ “critics (nhà phê bình) / scholars (học giả)” thì sẽ hay hơn và áp dụng được trong hầu hết các trường hợp.  
(2) factors => sectors : bạn thay từ factors bằng từ sectors thì nó hay hơn  
(3) bring benefits => bring tangible/touchable and immediated benefits : đem lại những lợi ích sờ thấy được và ngay lập tức  
(4) the public = the ordinary people : công chúng   
(5) others (những người khác) => opponents (những người chống đối)   
(6) suppose => be inclined to suppose => bạn thêm tính từ inclined (adj) vào tạo sự mới lạ một chút.   
(7) those = the sectors : từ “those” thay thế cho từ “sectors” được nói ở trước đó  
(8) are worth governmnet funding : xứng đáng tài trợ của chính phủ => cụm từ này rất hay và bạn học thuộc để dùng nhiều sau này.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓2. Effort (n) : sự nỗ lực  
Affort (v) : nỗ lực làm gì đó

Một số cụm từ liên quan.

+ great effort => intensive effort : nỗ lực lớn

+ effort => try one’s best to => make [a/the] [maximum/greatest] [effort/attempt] to : thực hiện nỗ lực hết sức để làm gì (chú ý các từ ở trong dấu [ ] là các từ đồng nghĩa)

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

It is difficult to deny that illegal gambling occurs all over the world, including in countries that try their best to stop it

=> (viết lại câu hay hơn) It is difficult to deny that illegal gambling occurs all over the world, including in nations that make a maximum attempt to prohibit it

Thật khó có thể từ chối rằng, đánh bạc bất hợp pháp xuất hiện khắp nơi trên thế giới, kể cả ở những quốc gia hết sức nỗ lực để ngăn cấm nó.

+ result of extraordianry collaborative effort : kết quả của sự nỗ lực cộng tác chặt chẽ (câu này mình thấy hay nên ghi lại ở đây để các bạn tham khảo thêm)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 3. INCREASE (v) : tăng => boost, grow, rise, raise, escalate , enhance ,   
Increase (n) => boost, growth , rise, raise, escalation

“Increase” là một từ vựng tiếng anh, rất thường được sử dụng khi viết essay. Vậy từ nay bạn hãy quên từ “increase” và thay nó bằng các từ đồng nghĩa khác nhé.

Tiếp theo, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cụm từ mà chúng ta thường sử dụng đi với từ “increase” để bạn sử dụng khi viết essay cho hay.  
---------------  
\* increase (v) => be more likely to grow

Bằng cách thêm cụm từ “be more likely to” sẽ làm từ này hay hơn và dài hơn.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

Giving high wages are to increase staff satisfaction, which increases company’s income

=> (viết lại câu hay hơn) Giving highly generous employment packages (1) are more likely to significantly grow (2) the rate of staff satisfaction (3), which subsequenly leads to a rise in the company’s [income / profit / revenue]. (4)

Việc cung cấp các ưu đãi trong công việc thì tăng sự hài lòng của nhân viên, điều đó dẫn tới kết quả là tăng doanh thu công ty .

Giải thích câu ví dụ :   
(1) giving high salaries => Giving highly generous employment packages  
(2) Increase (v) => significantly grow ( bạn thêm trạng từ trước động từ thì sẽ hay hơn, đúng không nào)  
(3) staff satisfaction => the rate of staff satisfaction (mức độ hài lòng của nhân viên)  
(4) which increases company’s income => which subsequenly leads to a rise in the company’s revenue  
----------------  
+ increase knowledge => enhance [aweraness / understanding] of => to be more likely to enhance [awareness / understanding] of : tăng sự hiểu biết

Bằng cách thay thế các từ vựng khác cho hai từ “increase” và “knowledge”, ban có nhận thấy là câu sẽ hay hơn và chúng ta có nhiều từ hơn cho bài essay đúng không nào ?  
---------------  
+ to increase customers => have a greater growth in the [customer / client / buyer] numbers : tăng lượng khách khách hàng

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 4. REDUCE = decrease (v) => diminish, lessen, lighten, alleviate, take a toll

Trong các từ đồng nghĩa ở trên thì mình thích nhất là hai từ "alleviate" "take a toll ", vì hai từ này rất ít người biết để sử dụng.

=> Các cụm từ vựng được dùng để thay thế :   
-------------------  
+ reduce => take a toll : lấy đi một phần

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example 1 :   
Intensive working produce fatigue [reducing => taking its toll ] on performance.   
Làm việc quá sức sẽ sinh ra mệt mỏi, lấy đi một phần năng suất của nó.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example 2 : Trend to live individually [reduce => takes a toll] on the development of a nation's population as it slows down the process of producing new generations to replace the dying or aging generation.

Xu hướng sống đơn thân lấy đi một phần sự phát triển dân số quốc gia vì nó làm chậm quá trình sản sinh thế hệ trẻ để thay thế lượng dân số già hoặc chết   
-----------------

+ to reduce headache => relieve/alleviate headache pain : giảm cơn đau đầu

+ to reduce finacial burden => alleviate some of the finacial burden : giảm ghánh nặng tài chính

+ to reduce traffic jam => to alleviate pressure on the roads as well as congeston : giảm sự áp lực đường xá cũng như sự tắc nghẽn   
-------------------  
+ to diminish the number of sth going further down : giảm số lượng …đang đi xuống

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

Government are going to make the greatest attemp to diminish the number of endangered animals going further down.

Chính phủ đang nỗ lực tối đa để giảm số lượng động vật quý bị tiệt chủng. (từ “going further down” là một cụm từ hay bạn nên học thuộc)  
------------------  
{chuyển reduce (v) => reduction (n) }

+ a high probability of reduction in : có khả năng giảm cao

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

Pesticide will lead to a high probability of reduction in agricultural production

Thuốc trừ sâu sẽ dẫn để khả năng giảm sản phẩm nông nghiệp rất cao.

**Lesson 3. BELIEVE**

BELIEVE (v) => be convinced , be am of opinion, strongly assert, take a stance

--------------  
+ "I agree/believe that"

Để giúp các bạn rộng đường lựa chọn câu hay, mình sẽ liệt kê nhiều câu thể hiện ý “I believe” ở dưới đây :

I agree/believe that => (a) I am convinced that ; (b) I am of the opinion that ; (c) I take a stance that ; (d) I have reached the opinion that (dùng ở câu introduction) ; (e) I have still reached the conclusion that (bạn dùng câu dùng ở phần kết luận)

(a) Tôi tin rằng ; (b) Tôi có ý kiến rằng ; (c) Tôi đứng trên một lập trường rằng ; (d) Tôi đạt đến một ý kiến rằng ; (e) Tôi vẫn đi đến một kết luận rằng

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 [#Example](https://www.facebook.com/hashtag/example?source=feed_text&story_id=522278731442522) :

I am convinced that high-rise buildings are better horizontal [buildings => ones] in megalopolis/metropolis

--------------  
+ “Some people believe that” :

Bạn có thể lựa chọn các câu thay thế dưới đây :

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 BELIEVE (v) => be convinced , be am of opinion, strongly assert, take a stance

Nhìn chung, ở một khía cạnh nhất định, thì từ “believe = agree” , vì chúng cùng thể hiện quan điểm đồng ý về một vấn đề gì đó, nên bạn chỉ cần học một từ Believe là đủ

Trong bài học từ vựng IELTS số 3 này, mình sẽ nhắc lai những lại những từ đã học ở hai bài học trước, để giúp các bạn hiểu rõ các áp dụng các từ vựng đã học vào việc IELTS Essay

--------------  
+ Để giúp các bạn rộng đường lựa chọn câu hay, mình sẽ liệt kê nhiều câu thể hiện ý “I believe” ở dưới đây :

I agree/believe that => (a) I am convinced that ; (b) I am of the opinion that ; (c) I take a stance that ; (d) I have reached the opinion that (dùng ở câu introduction) ; (e) I have still reached the conclusion that (bạn dùng câu dùng ở phần kết luận)

(a) Tôi tin rằng ; (b) Tôi có ý kiến rằng ; (c) Tôi đứng trên một lập trường rằng ; (d) Tôi đạt đến một ý kiến rằng ; (e) Tôi vẫn đi đến một kết luận rằng

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

I am convinced that high-rise buildings are better horizontal [buildings => ones] in megalopolis/metropolis

--------------  
+ Tương tự đối với “some people believe” :

Some people agree/believe that => (a) Numerous scholars/critics are convinced that ; (b) Numerous scholars/critics are of the opinions that ; (c) Numerous scholars/critics take stance that ; (d) Numerous scholars/critics have reached the opinion that

(a) Nhiều học giả / nhà phê bình tin rằng ; (b) nhiều học giả/nhà phề bình có ý kiến là ; (c) Nhiều học giả / nhà phê bình đứng trên quan điểm rằng ; (d) Nhiều học giả / nhà phê bình đạt đến quan điểm rằng

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

Numerous scholars are of opinios that high-rise buildings are better horizontal ones in megalopolis/metropolis

Mọi người tin rằng những tòa nhà cao tầng thì tốt hơn tòa nhà thấp tầng ở các thành phố trung tâm

-------------  
+ Tuy nhiên, trong một bài essay thì bạn cần phải hạn chế tối đa viết từ “I / we” , do đó bạn cần phải tìm kiếm một từ khác thay thế cho “I” . Vậy chúng ta sẽ chọn là từ nào thay thế từ “I” đây nhỉ ?

I agree/believe that => (a) this writer is convinced that ; (b) This writer is of the opinion that ; (c) This writer takes a stance that ; (d) This writer has reached the opinion that (bạn dùng ở câu introduction) ; (e) This writier has still reached the conclusion that (bạn dùng câu này ở phần kết luận)

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

This writer is of the opinion that [people] (a) who live in [countryside] (b) [are more satisfied] (c) than [people] (d) who live in [big cities] (e) for [some reasons] (f)

=> Câu ở trên dùng các từ vựng rất phổ biến nên khó có thể đạt band điểm cao, chúng ta cùng học cách biến đổi thành câu HAY HƠN các bạn nhé :

This writer is of the opininon that [inhabitants] (a) who live in [villages and farm regions] (b) [could be much more satisfied] (c) than [those] (d) who live in [megalopolis] (e) for [some very sensible and pratical reasons] (f)

Dịch : Tác giả giữ quan điểm rằng những người sống ở làng quê và nông trại thì thỏa mãn hơn những người sống ở thành phố lớn

Note : trong ví dụ, các dấu “=>” thể hiện ý, cần phải thay thế các từ vựng phổ biến bằng các từ vựng khác hay hơn.

(a) people => individuals / settlers / residents / inhabitants / dwellers  
(b) are more satisfied => could be much more satisfied  
(c) countryside => villages and farm regions  
(d) people => those  
(e) big cities => megalopolis/metropolis  
(f) some reasons => some following reasons =>(hay hơn) some very sensible and pratical reasons

**Lesson 4. ARGUE - CONCLUSION**

AGRUE (v) => tend to argue , be inclined to argue : có xu hướng tranh cãi

“Many people argue that” => được chuyển thành câu

+ numerous [scholars / critics/ educators/ economics / socialists] are inclined to argue that …

Nhiều học giả / nhà phê bình / nhà giáo dục / nhà kinh tế học / nhà xã hội học có xu hướng tranh cãi rằng. Trong đó từ “scholars” và “critics” , bạn có thể dùng trong hầu hết các trường hợp

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 [#Example](https://www.facebook.com/hashtag/example?source=feed_text&story_id=523300828006979) : Many educators are inclined to argue that research and the progress it brings are essential for a university and even prosperous society.

Nhiều nhà giáo dục có tranh cãi rằng nghiên cứu và tiến bộ của nó đem lại là cần thiết cho trường đại học và thậm trí sự phồn vinh của xã hội.

+ some scholars including myself, argue that …

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example : some scholars including myself, argue that a professor [once sign on to be an educator] (a) must [place teaching at his/her/their priority] (b) , instead of focusing on [pure research and scientific studies] (c).

Các nhà học giả kể cả tôi tranh cãi rằng, giáo sư, một khi đã ký vào hợp đồng trở thành một nhà giáo dục, phải đặt việc giảng dạy lên hàng đầu, thay vì tập trung vào chỉ thuần túy nghiên cứu và nghiên cứu khoa học.

Giải thích (a)-> (c)

(a) sign on to be [parent / leader / teacher / engineer / doctor / employer / administrative / lawer….] : ký kết đảm đương một chức vụ nào đó. Đây là một vế câu thêm vào để làm cho câu hay hơn và làm phong phú cấu trúc văn phạm trong câu

(b) place sth at his/her/their top priority : đặt cái gì đó là quan trọng hàng đầu . Đây là cụm từ bạn có thể dùng trong nhiều trường hợp.

(c) research => pure research and scientific studies : nghiên cứu thuần túy và nghiên cứu khoa học. Bạn dùng cặp từ này thay thế cho từ research thì sẽ làm câu dài hơn và hay hơn, dù nghĩa vẫn không đổi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa9/1/16/1f353.png🍓 CONCLUSION (n) => in summary / conclusion, to draw a conclusion, be of a conclusion that , has/have [come/reached] to the conclusion that.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6a/1/16/1f530.png🔰 #Example :

In summary, while the issue [remains hotly debated] (1) with each side providing strong support, [I => the writer/this essay] has still reached the conclusion that a university professor ought to focus on teaching as it brings [tangible and immediate benefits] to his students

Tóm lại, trong khi vấn đề duy trì sự tranh cãi kịch liệt với mỗi bên tranh luận đưa ra các ý kiến vững chắc, [Tôi => tác giả/bài viết] này vẫn để đến kết luận rằng giáo sư đại học nên tập trung vào việc dạy vì nó đem lại lợi ích trước mắt và ngay lập tức cho sinh viên.

Note : Các động từ theo sau bởi một tính từ  
+ Động từ tri giá : look, sound, smell, taste, feel + adj  
+ Một số động từ khác : remain , seem, become, come, keep, stay + adj  
+ (1) => remains (v) + debated (adj) => remains + hotly debated