**LESSON 5**

**OUR TET HOLIDAY**

**PHẦN I: LÝ THUYẾT**

A. PHÁT ÂM

**I. ÂM /ʃ/**

1. “e” được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước ia, ie, io, iu, ea

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| special | /ˈspeʃəl/ | đặt biệt |
| social | /ˈsəʊʃəl/ | thuộc xã hội |
| artificial | /ˌɑːtɪˈfɪʃəl/ | nhân tạo |
| musician | /mjuːˈzɪʃən/ | nhạc sỹ |

2. “s” phát âm là /ʃ/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| ensure | /ɪnˈʃɔː(r)/ | đảm bảo |
| insure | /ɪnˈʃɔː(r)/ | bảo hiểm |
| pressure | /ˈpreʃə(r)/ | áp lực, sức ép |
| insurance | /ɪnˈʃɔːrən*t*s/ | sự bảo hiểm |

3. “t” phát âm là /ʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đứng trước ia, io

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| nation | /ˈneɪʃən/ | quốc gia |
| intention | /ɪnˈtenʃən/ | ý định |
| ambitious | /æmˈbɪʃəs/ | tham vọng |
| conscientious | /ˌkɒn*t*ʃiˈen*t*ʃəs/ | có lương tâm |

4. Lưu ý: “x” có thể được phát âm là /kʃ/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| anxious | /ˈæŋkʃəs/ | lo âu, băn khoăn |
| luxury | /ˈlʌkʃəri/ | sang trọng |

5. “ch” được phát âm là /ʃ/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| machine | /məˈʃiːn/ | máy móc |
| chemise | /ʃəˈmiːz/ | áo lót |
| chicanery | /ʃɪˈkeɪnəri/ | sự tranh cãi, kiện nhau |
| chevalier | /,ʃevə'liə/ | kỵ sĩ, hiệp sĩ |

6. “sh” luôn được phát âm là /ʃ/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| shake | /ʃeɪk/ | lắc, rũ |
| shall | /ʃæl/ | sẽ, phải |
| sharp | /ʃɑːp/ | nhọn, sắc |
| shear | /ʃɪə(r)/ | xén, tỉa |

**II. ÂM /S/**

1. “c” được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| city | /ˈsɪti/ | thành phố |
| bicycle | /ˈbaɪsɪkl ̩/ | xe đạp |
| recycle | /ˌriːˈsaɪkl ̩/ | tái sinh, tái chế |
| center | /ˈsentə(r)/ | trung tâm |

Ngoại lệ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| soccer | /ˈsɒkə(r) / | bóng đá |
| Sceptic | /ˈskeptɪk/ | hoài nghi |

2. “s” được phát âm là /s/ khi: -“s” đứng đầu một từ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| see | /siː/ | nhìn thấy |
| sad | /sæd/ | buồn |
| sing | /sɪŋ/ | hát |
| song | /sɒŋ/ | bài hát |

Ngoại lệ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| sure | /ʃɔ:(r)/ | chắc chắn |
| sugar | /ˈʃʊgə(r)/ | dường ăn |

3. “s” ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| most | /məʊst/ | hầu hết |
| haste | /heɪst/ | vội vàng, hấp tấp |
| describe | /dɪˈskraɪb/ | miêu tả |
| display | /dɪˈspleɪ/ | trưng bày |

Ngoại lệ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| cosmic | /ˈkɒzmɪk/ | thuộc về vũ trụ |
| cosmopolitan | /ˌkɒzməˈpɒlɪtən/ | có tính quốc tế |
| cosmetics | /kɒzˈmetɪk/ | mỹ phẩm |
| dessert | /dɪˈzɜːt/ | món tráng miệng |

4. “s” ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Roofs | /ruːfs/ | mái nhà |
| Stuffs | /stʌfs/ | vật liệu |
| Books | /bʊks/ | sách |
| Kicks | /kɪks/ | cú đá |

**B. NGỮ PHÁP**

**I. SHOULD AND SHOULDN’T FOR ADVICE**

* Should và shouldn’t dùng để đưa ra lời khuyên, sự gợi ý nhưng không bắt buộc

Ví dụ:

* She should see a doctor.
* You shouldn’t eat too much fast food.

**II. WILL AND WON’T TO TALK ABOUT INTENTIONS**

* Dùng will và won’t khi nói về dự định làm một việc gì trong tương lai, có thể dùng cho cả tương lai gần và tương lai xa.

Ví dụ:

* I will do it tomorrow (Ngày mai mình sẽ làm việc đó)
* Next year I will go abroad. (Năm tới mình sẽ ra nước ngoài)

**C. TỪ VỰNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **New words** | **Transcription** | **Meaning** |
| peach blossom | /piːtʃ ˈblɒsəm/ | Hoa đào |
| apricot blossom | /ˈeɪ.prɪ.kɒt ˈblɒsəm/ | Hoa mai |
| kumquat tree | /ˈkʌm.kwɒt triː/ | Cây quất |
| the new year tree | /ðiː njuː jɪə(r) triː/ | Cây nêu |
| sticky rice | /ˈstɪki raɪs/ | Gạo nếp |
| jellied meat | /ˈdʒelid miːt/ | Thịt đông |
| lean pork paste | /liːn pɔːk peɪst/ | Giò lụa |
| pickled onion | /ˈpɪkld ˈʌnjən/ | Dưa hành |
| pickled small leeks | /ˈpɪkld smɔːl liːk/ | Củ kiệu |
| roasted watermelon seeds | /rəʊst ˈwɔːtəmelən siːd/ | Hạt dưa |
| dried candied fruits | /draɪd ˈkændid fruːt/ | Mứt |
| spring festival | /sprɪŋ ˈfestɪvəl/ | Hội xuân |
| parallel | /ˈpærəlel/ | Câu đối |
| dragon dancers | /ˈdrægən ˈdɑːn*t*sə(r)/ | Múa lân |
| the kitchen god | /ðiː ˈkɪtʃən gɒd/ | Táo quân |
| fireworks | /ˈfaɪəwɜːk/ | Pháo hoa |
| first caller | /ˈfɜːst ˈkɔːlə(r) / | Người xông đất |
| to first foot | /tuː ˈfɜːst fʊt/ | Xông đất |
| go to pagoda to pray for | /gəʊ tuː pəˈgəʊdə tuː preɪ fɔː(r)/ | Đi chùa để cầu |
| exchange New year’s wishes | /ɪksˈtʃeɪn*d*ʒ njuː jɪə(r) wɪʃ/ | Chúc Tết nhau |
| dress up | /dres ʌp/ | Ăn diện |
| sweep the floor | /swiːp ðiː flɔː(r)/ | Quét nhà |