**Trường THCS Hoàng Lê Kha** **THEME 7: MY NEIGHBORHOOD Grade 8**

Week 13 - P: 25, 26 **LESSON 2: READ**

Date: 29/11-04/12/2021

1. **VOCABULARY.**

(CÁC EM DỊCH BÀI READ VÀO VỞ, COPY DERIVATIVES VÀ HỌC THUỘC)

1. mall (n) khu thương mại
2. different **from** (adj) khác với
3. present (adj) hiện nay, hiện tại
4. shopping area (n) khu mua sắm
5. roof (n) mái nhà
6. convenient (adj) thuận tiện, tiện lơi
7. especially (adv) đặc biệt
8. humid (adj) ẩm ướt
9. month (n) tháng
10. customer (n) khách hàng
11. comfort (n) sự thoải mái ->
12. notice (v) lưu ý, lưu tâm, để ý
13. weather (n) thời tiết
14. change (n) sự thay đổi
15. owner (n) chủ nhân
16. business (n) việc kinh doanh

🡆 take their business : chiếm việc kinh doanh

1. goods (n) hàng hóa
2. **be the same as** : giống như
3. offer (v) bày bán
4. wide (adj) rộng
5. selection (n) sự lựa chọn
6. product (n) sản phẩm
7. price (n) giá
8. resident (n) cư dân
9. concerned **about** (adj) quan tâm đến
10. organize (v) tổ chức
11. meeting (n) cuộc họp
12. discuss (v) thảo luận, bàn cãi
13. situation (n) tình hình, hoàn cảnh
14. air-conditioned (adj) có điều hòa nhiệt độ
15. specialty (n) đặc sản
16. special (adj) đặc biệt
17. discount (n) sự giảm giá đặc biệt
18. pleased (adj) hài lòng
19. comfortable (adj) thoải mái
20. facility (n) cơ sở vật chất
21. available (adj) sẵn có

**DERIVATIVES**

1. comfort (n) sự thoải mái **≠** **dis**comfort (n) sự bất tiện

🡆 comfortable (adj) thoải mái **≠ un**comfortable (adj) bất tiện

1. convenient (adj) thuận tiện **≠ in**convenient (adj) bất tiện

🡆 convenience (n) sự thuận tiện, sự tiện nghi

1. select (v) chọn lựa **≠** **in**convenience (n) sự bất tiện 🡆 selection (n) sự lựa chọn
2. own (v) sở hữu

🡆 owner (n) chủ nhân, chủ sỡ hữu

1. exhibit (v) triển lãm

🡆 exhibition (n) cuộc triển lãm

1. special (adj) đặc biệt

🡆 specialty (n) đặc sản

1. discuss (v) thảo luận

🡆 discussion (n) cuộc thảo luận

1. inform (v) thông báo
2. 🡆 information (n) thông tin

🡆 informative (adj) nhiều thông tin

1. perform (v) biểu diễn

🡆 performance (n) buổi biểu diễn

🡆 performer (n) người biểu diễn

1. **arrive (v) đến**🡆 arrival (n) sự tới nơi
2. expense (n): chi phí, vật đắt tiền 🡆 expensive (adj) đắt tiền ≠ inexpensive (adj) không đắt, rẻ

**II. LISTEN**

1. suggest (v) đề nghị

2. exhibition (n) buổi triển lãm

3. sound (v) nghe có vẻ

4. English Speaking Contest (n) cuộc thi hùng biện nói tiếng Anh

5. province (n) tỉnh

6. join (v) tham dự

7. Culture House (n) nhà văn hóa