Rapid rate: tốc độ nhanh

Applications for unemployment benefits : đơn xin trợ cấp thất nghiệp

Responsibilities: trách nhiệm

Reliable: đáng tin tưởng

Threory of evolution: thuyết tiến hóa

Electic light: đèn điện

That Causes a lot of to

Causes something to someone

Tired of:mệt mỏi về

Afraid of : sợ

Bored of: chán

Interested in: quan tâm

Noun of noun

Schoolboy: nam sinh

Schoolgirls: nữ sinh

Foreign language: ngoại ngữ

One of the+ N(số nhiều)

V + adv-ly + V

Give-gave up

Sau his + danh từ

Bring + O

A heavy smoker: người nghiện thuốc lá nặng

Take/took place: diễn ra

No + N

Have+ breakfast-lunch-dinner

Take/took a lot of + N

In the sun on the beach: ngoài trời trên biển

Under the noon