**LESSON 2**

**MY NEIGHBOURHOOD**

**PHẦN I: LÝ THUYẾT**

A. PHÁT ÂM

I. ÂM /I/

1. “a” được phát âm là /i/ khi đối với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng “age”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Village | /ˈvɪl.ɪdʒ/ | Làng xã |
| Cottage | /ˈkɒt.ɪdʒ/ | Nhà trang, lều tranh |
| Shortage | /ˈʃɔː.tɪdʒ/ | Tình trạng thiếu hụt |
| Baggage | /ˈbæg.ɪdʒ/ | Hành lý trang bị cầm tay |

2. “e” được phát âm là /i/ trong tiền tố “be”, “de” và “re”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Begin | /bɪˈgɪn/ | Bắt đầu |
| Become | /bɪˈkʌm/ | Trở nên, trở thành |
| Behave | /bɪˈheɪv/ | Cư xử |
| Decide | /dɪˈsaɪd/ | Quyết định |

3. “i” được phát âm là /i/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Win | /wɪn/ | Chiến thắng |
| Miss | /mɪs/ | Nhớ |
| Ship | /ʃɪp/ | Thuyền, tàu |
| Bit | /bɪt/ | Miếng nhỏ, một mẩu |

4. “ui” được phát âm là “i”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Build | /bɪld/ | Xây dựng |
| Guilt | /gɪlt/ | Tội lỗi |
| Guinea | /ˈgɪn.i/ | Đồng tiền Anh (21 shilings) |
| Guitar | /gɪˈtɑːr/ | Đàn ghi ta |

II. ÂM /I:/

1. Âm “e” được phát âm là /i:/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e và trong những chữ be, he, she, me...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Scene | /siːn/ | Phong cảnh, cảnh quay |
| Complete | /kəmˈpliːt/ | Hoàn toàn |
| Cede | /siːd/ | Nhường, nhượng bộ |
| Secede | /sɪˈsiːd/ | Phân ly, ly khai |

2. Âm “ea” thường được phát âm là /i:/ khi: từ có tận cùng là “ea” hoặc “ea” + một phụ âm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Tea | /tiː/ | Trà |
| Meal | /mɪəl/ | Bữa ăn |
| Easy | /ˈiː.zi/ | Dễ dàng |
| Cheap | /tʃiːp/ | Rẻ |

3. “ee” được phát âm là /i:/.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Three | /θriː/ | Số 3 |
| See | /siː/ | Nhìn, trông, thấy |
| Free | /friː/ | Tự do |
| Heel | /hiːl/ | Gót chân |

Lưu ý: khi “ee” đứng trước tận cùng là “r” của 1 từ thì không phát âm là /i:/ mà phát âm là /iə/. Ví dụ beer /biə/, cheer /tʃiə/

4. “ei” được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Receive | /rɪˈsiːv/ | Nhận được |
| Ceiling | /ˈsiː.lɪŋ/ | Trần nhà |
| Receipt | /rɪˈsiːt/ | Giấy biên lai, hóa đơn |
| Deceive | /dɪˈsiːv/ | Đánh lừa, lừa đảo |

Lưu ý: trong một số trường hợp khác “ei” được phát âm là /ei/, /ai/, /eə/ hoặc /e/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Eight | /eɪt/ | Số tám |
| Height | /haɪt/ | Chiều cao |
| Heir | /eə/ | Người thừa kế (nam) |
| Heifer | /ˈhef.ə/ | Bò nái tơ |

5. “ey” thường được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp.

Lưu ý: “ey” còn được phát âm là /ei/ hay /i/. Ví dụ: prey /prei/, obey /o’bei/, money /mʌni/

6. “ie” được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Grief | /griːf/ | Nỗi lo buồn |
| Chief | /tʃiːf/ | Người đứng đầu |
| Believe | /bɪˈliːv/ | Tin tưởng |
| Belief | /bɪˈliːf/ | Niềm tin, lòng tin |

Trường hợp ngoại lệ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Friend | /frend/ | Bạn |
| Science | /saɪən*t*s/ | Khoa học |

B. NGỮ PHÁP

COMPARATIVE ADJECTIVES

1. Phân biệt tính từ ngắn, tính từ dài và cách thành lập tính từ so sánh hơn

- Tính từ ngắn: gồm 1 hoặc 2 âm tiết kết thúc bằng “y, er, el, ow”.

- Tính từ dài: gồm 2 âm tiết trờ lên khi phát âm

Cách thành lập tính từ so sách

- Đối với tính từ ngắn, thêm đuôi er: thich -> thicker, cold -> colder

- Đối với tính từ ngắn có 1 phụ âm tận cùng (trừ w, x, z) và trước đó là 1 nguyên âm, phải gấp đôi phụ âm cuối: big -> bigger, hot -> hotter

- Đối với tính từ dài, thêm more (hơn) hoặc less (kém) trước tính từ đó: more beautiful, more important...

- Đối với tính từ tận cùng là phụ âm + y, phải đổi y thành ier: happy -> happier, pretty -> prettier...

- Đối với tính từ có hậu tố ed, ful, ing, ish, ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn: more useful, more boring...

- Một số trường hợp khác: friendlier = more friendly.

2. Cấu trúc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | short adj-er + than |  |
| S + V + | more + long adj + than | + noun/pronoun |
|  | less + adj + than |  |

Ví dụ:

* Today is hotter than yesterday
* This chair is more comfortable than that chair.
* My appearance is less impressive than her appearance.

C. TỪ VỰNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| High street | /haɪ striːt/ | Phố lớn |
| Lamp post | /læmp pəʊst/ | Cột đèn đường |
| Pedestrian Subway | /pəˈdestriən ˈsʌbweɪ/ | Đường hầm đi bộ |
| Square | /skweə(r)/ | Quảng trường |
| Antique shop | /ænˈtiːk ʃɒp/ | Cửa hàng đồ cổ |
| Bakery | /ˈbeɪkəri/ | Cửa hàng bán bánh |
| Barbers | /ˈbɑːbə(r)/ | Hiệu cắt tóc |
| Beauty salon | /ˈbjuːti ˈsæl.ɒn/ | Cửa hàng làm đẹp |
| Charity shop | /ˈtʃærɪti ʃɒp/ | Cửa hàng từ thiện |
| Chemists/pharmacy | /ˈkemɪst ˈfɑːməsi/ | Cửa hàng thuốc |
| department store | /dɪˈpɑːtmənt stɔː(r)/ | Cửa hàng bách hóa |
| Dress shop | /dres ʃɒp/ | Cửa hàng quần áo |
| General store | /ˈdʒenərəl stɔː(r)/ | Cửa hàng tạp hóa |
| Gift shop | /gɪft ʃɒp/ | Cửa hàng đồ lưu niệm |
| Greengrocers | /ˈgriːŋgrəʊsə(r)/ | Cửa hàng rau quả |
| Hairdresser’s | /ˈheədresə(r)/ | Hiệu uốn tóc |
| Shoe shop | /ʃuː ʃɒp/ | Cửa hàng giày |
| Sports shop | /spɔːts ʃɒp/ | Cửa hàng đồ thể thao |
| Cathedral | /kəˈθiːdrəl/ | Nhà thờ lớn |
| Fire station | /faɪə(r) ˈsteɪʃən/ | Trạm cứu hỏa |
| Health centre | /helθ ˈsen.tə(r)/ | Trung tâm y tế |
| Petrol station | /ˈpetrəl ˈsteɪʃən/ | Trạm xăng |
| Police station | /pəˈliːs ˈsteɪʃən/ | Đồn cảnh sát |
| Cemetery | /ˈsemətri/ | Nghĩa trang |
| children’s playground | /ˈtʃɪldrənz ˈpleɪ.graʊnd/ | Sân chơi trẻ em |
| Marketplace | /ˈmɑːkɪtpleɪs/ | Chợ |
| Town square | /taʊn skweə(r)/ | Quảng trường thành phố |
| Historic | /hɪˈstɒrɪk/ | Có tính chất lịch sử |
| Convenient | /kənˈviːniənt/ | Tiện nghi |
| Boring | /ˈbɔːrɪŋ/ | Buồn chán |
| Noisy | /ˈnɔɪzi/ | ồn ào |
| Polluted | /pəˈluːt/ | Ô nhiễm |