1. ***Cardinal numbers (số đếm)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Odd numbers (số lẻ)*** | ***Even numbers (số chẵn)*** |
| 1 – one | 2 - two |
| 3 – three | 4 – four |
| 5 – five | 6 – six |
| 7 – seven | 8 – eight |
| 9 – nine | 10 – ten |
| 11 – eleven | 12 – twelve |
| 13 – thirteen | 14 – fourteen |
| 15 – fifteen | 16 – sixteen |
| 17 – seventeen | 18 – eighteen |
| 19 – nineteen | 20 - twenty |

Sự khác nhau giữa đuôi “**teen**” và “**ty**”

Nhỏ hơn 20 thì nhấn vào **teen**, lớn hơn 20 thì nhấn vào **ty**

|  |  |
| --- | --- |
| 13 – thir**teen** | 30 – **thir**ty |
| 14 - four**teen** | 40 – **for**ty |
| 15 – fif**teen** | 50 - **fif**ty |
| 16 -six**teen** | 60 – **six**ty |
| 18 – eigh**teen** | 80 – **eigh**ty |
| 19 – nine**teen** | 90 - **nine**ty |

**Cách đọc số**

86: eighty six

**1**05 one hundred and five

**1**34: one **hundred** (and) thirty four

**1,4**86: one **thousand** four **hundred** (and) eighty six

**16,2**74: sixteen **thousand** two **hundred** (and) seventy four

**1,4**5**6,7**89: one **million** four **hundred** fifty six **thousand** seven **hundred** (and) eighty nine

126,283,593: one hundred twenty six million two hundred eight three thousand five hundred (and) ninety three.

1,008,653,201: one billion eight million six hundred fifty three thousand two hundred and one.

1. **Ordinal numbers (số thứ tự)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 - one | 1st | the first |
| 2 - two | 2nd | the second |
| 3 - three | 3rd | the third |
| 4 - four | 4th | the fourth |
| 5 - five | 5th | the fifth |
| 9 - nine | 9th | the ninth |
| 12 - twelve | 12th | the twelfth |
| 13 - thirteen | 13th | the thirteenth |
| 20 - twenty | 20th | the twentieth |

**Example:**

21: twenty-one => 21st the twenty-first

32: thirty -two => 32nd the thirty – second

29: twenty-nine => 29th the twenty-ninth

Các trường hợp dùng số thứ tự

Date: 1/5 – May the first.

Titles in name: King George II – King George the second

Floors in the building: I live on the second floor.

E.g: I am the second to come to the party – Tôi là người thứ 2 tới bữa tiệc.

1. **Fractions and Decimals (Phân số và số thập phân)**

**Phân số:**

* Tử số (numerator) được viết bằng số đếm mẫu số (denominator) được viết bằng số thứ tự.

E.g: 1/10 -> one-tenth; 1/5 -> one – fifth

* Nếu tử số là số nhiều thì mẫu số cũng phải có hình thức số nhiều.

E.g: 5/8 -> five-eighths; 2/7 -> two-sevenths

* Nếu phân số có một số nguyên trước nó ta thêm “and” trước khi viết phân số.

E.g: 3 5/8 -> three and five-eighths

* Các phân số đặc biệt:

1/2 -> a half

1/4 -> one quarter, one forth

3/4 -> three quarters

Ví dụ:

1/3 thành viên trong lớp tôi thích chơi trò chơi điện tử.

* A third of my class members like playing video games.

Anh ấy ăn hết nửa cái bánh.

* He ate half of the cake/ a half of the cake was eaten.

Số thập phân

|  |  |
| --- | --- |
| Fractions | Decimals |
| 1 ¼ = one and a quarter | 1.25 = one point two five |
| 1 ½ = one and a half | 1.5 = one point five |
| 1 ¾ = one and three quarters | 1.75 = one point seven five |
| ½ = a half | 0.5 = zero point five/ nought point five |
|  | 2.03 = two point 0h three |

1. **Arithmetic** **(số học)**

**Addition (+); subtraction (-); multiplication(x); division(/)**

**6 + 4 = 10**

**=> six (plus/ and) four (equals/ is) ten.**

**4 – 4 = 2**

**=> six (minus/ subtract four (equals/is) two.**

**6 x 4 = 24**

**=> six (times/multiplied by) four (equals/is) twenty-four**

**6 / 2 = 3**

**=> six (divided by) two equals/ is three**