# Week 2 Speaking Topic (29 June 2022)

**WORK & STUDIES**

1. Do you work or study? (Do you work or are you a student?)
2. Do you enjoy your work? (Do you like your job?)
3. Why did you choose to do that kind of work?
4. Is that a popular job in your country?
5. Is there anything special about job?
6. Would you recommend your current job to other people?
7. Is there another type of job you would like to do?

# VOCAB

* Enhance (v) ***[ɪnˈhæns]*** : Nâng cao (to improve)
* Recommend (v) ***[ˌrek.əˈmend]*** : Đề nghị
* Be good at = be best at : Giỏi về
* Dream of (have dreamt) : Mơ về
* Daydreaming (adj) : Tối ngày mơ mộng
* Encourage (v) ***[ɪnˈkɝː.ɪdʒ]*** : Khuyến khích
* Courage (n) = bravery : Dũng cảm
* Courageous = brave = bold (adj) : Dũng cảm
* Shy = timid (adj) : Nhút nhát
* Intuitive (adj) ***[ɪnˈtuː.ɪ.t̬ɪv]*** : Thấu hiểu (I am intuitive)
* Office work (n) : Công việc Văn phòng
* Monotonous (a) ***[məˈnɑː.t̬ən.əs]*** : Đơn điệu, tẻ nhạt
* Dull (a) ***[dʌl]*** : Tối tăm
* Develop / have a passion for (v) : Phát triển/ Có niềm đam mê
* Have an affinity for (v) ***[əˈfɪn.ə.t̬i]*** : Thích
* Love = affection (n) ***[əˈfek.ʃən]*** : Yêu thích
* Suit (v) : Phù hợp
* Work(ing) experience (n) : Kinh nghiệm làm việc
* Accumulate (v) ***[əˈkjuː.mjə.leɪt]*** : Tích lũy
* Major (n) : Chuyên ngành
* No strings attached : Không ràng buộc

(There are no strings attached between A and B)

* Improve (v) : Cải thiện
* Set the foundation for (v) : Đặt nền tảng
* Freelancer (n)
* Creativity (n) : Sự sáng tạo
* Enthusiasm (n) ***[ɪnˈθuː.zi.æz.əm]*** : Sự nhiệt tình
* Imagination (n) ***[ɪˌmædʒ.əˈneɪ.ʃən]***: Sự tưởng tượng
* Reflect (v) ***[rɪˈflekt]*** : Phản chiếu
* Aspect (n) ***[ˈæs.pekt]*** : Khía cạnh
* Inspiration (n) ***[ˌɪn.spəˈreɪ.ʃən]*** : Nguồn cảm hứng
* Blame (v) for : Đổi lỗi
* Freedom (n)
* Entire (a) = whole, total, complete, thorough, comprehensive: Tổng thể, toàn bộ
* Journalism (n) ***[ˈdʒɝː.nə.lɪ.zəm]*** : Ngành báo
* Photography (n) ***[fəˈtɑː.ɡrə.fi]*** : Nhiếp ảnh
* In general = Generally (adv) : Người thiết lập
* Trend Setter (n) : Người tạo xu hướng
* Although = Though = Even though
* Despite = In spite of + N
* Furthermore = Moreover : Hơn thế nữa
* Constantly (adv) ***[ˈkɑːn.stənt.li]*** : Cố định
* Instant : Nhanh chóng
* Appreciate (v) ***[əˈpriː.ʃi.eɪt]*** : Cảm kích
* Improbable (a) = Unlikely***[ɪmˈprɑː.bə.bəl]*** : Không thể thực hiện được
* Unexpected ***[ˌʌn.ɪkˈspek.tɪd]*** : Không ngờ tới
* Expectant = pregnant ***[ˈpreɡ.nənt]*** : Có thai
* To a large extent : Nâng tầm (gắn cuối câu)
* KOL: Key opinion leader
* USB: Universal serial bus
* USP: Unique Selling Point