Tuesday, May 18, 2021

UNIT 16: INVENTIONS

I. NEW WORDS:

1. papyrus (n): cây cói giấy

2. cocoa bean (n): hạt ca cao

3. manufacture (v): chế tạo; sản xuất

Eg. This product was manufactured in a small factory in the country.

(Sản phẩm này được sản xuất tại một nhà máy nhỏ ở nông thôn.)

4. process (n): quy trình; tiến trình

🡪 manufacturing process (n): quy trình sản xuất

5. touch (v): chạm, đụng; sờ

Eg. Don't touch that button. It's very dangerous!

(Đừng chạm vào nút đó. Rất nguy hiểm!)

6. remove (v): lấy ra; loại bỏ

7. crush (v): nghiền nát; ép (hoa quả)

Eg. Wine is made by crushing grapes. (Rượu vang được làm bằng cách ép nho.)

8. liquify (v): hóa lỏng; nấu chảy ra

9. grind (v) (pt, pp ground): xay; nghiền

Eg. The coffee beans are ground to powder. (Hạt cà phê được xay thành bột.)

10. mold (n) (như mould): cái khuôn đúc

11. conveyor belt (n): băng truyền; băng tải

12. facsimile (n): máy fax

Eg. Do you know how to use a facsimile machine?

(Bạn có biết cách sử dụng máy fax không?)

13. reinforced concrete (n): bê tông cốt thép

14. loudspeaker (n): loa (phóng thanh)

15. procedure (n): thủ tục

Eg. What's the procedure for opening an account?

(Thủ tục mở tài khoản là như thế nào?)

16. pulp (n): bột giấy

🡪 wood pulp (n): bột gỗ (làm giấy)

17. vat (n): thùng to; bể; chum

18. fiber (n) (như fibre): sợi

19. convey (v): chuyển, chuyên chở

Eg. The furniture was conveyed to your house.

(Đồ đạc đã được chuyển đến nhà anh.)

20. microwave (n): lò vi ba

21. vacuum (n) (như vacuum cleaner): máy hút bụi

Eg.: Vacuum is used to clean the floor, rugs, etc.

(Máy hút bụi được dùng để làm sạch sàn nhà, thảm,

22. toaster (n): lò / máy nướng (bánh mì)

Eg. She put two slices of bread into the toaster.

(Cô ấy bỏ hai lát bánh mì vào lò nướng.)

🡪 toast (v): nướng

23. utensil (n): dụng cụ, đồ dùng

24. defrost (v): làm hết đông lạnh; làm tan băng; rã đông

Eg. How long will it take to defrost this meat? (Sẽ mất bao lâu để rã đông miếng thịt này?)

25. log (n): khúc cây; khúc gỗ

26. roast (v): rang; quay; nướng

27. ferment (v): lên men

Eg. Fruit juices ferment if they are kept a long time. (Nếu để quá lâu nước trái cây sẽ lên men.)

28. powder (n): bột; bụi

Eg. Crush the cocoa beans to powder. (Nghiền những hạt ca cao thành bột.)

29. zipper (n): khóa kéo; phéc mơ tuya

30. maize (n): ngô

II. GRAMMAR (Ngữ pháp)

1. Passive forms (Dạng bị động)

Review the Grammar of Unit 10 and Unit 13. (Xem lại phần Ngữ pháp của bài 10 và bài 13.)

Active: Lewis Waterman invented the fountain pen in 1884.

(Lewis Waterman đã phát minh bút máy vào năm 1884.)

Passive: The fountain pen was invented by Lewis Waterman in 1884.

(Bút máy đã được phát minh bởi Leucis Waterman vào năm 1884.)

2. Sequence markers (Từ chỉ trình tự)

First (trước tiên, trước hết); second (thứ hai); then (sau đó); next (tiếp đến); after this (sau điều này); after that (sau đó); finally (cuối cùng) dùng để mô tả tiến trình sản xuất...

Những từ và cụm từ này được dùng để kết nối chuỗi các hành động, sự kiện hoặc để chỉ trật tự trước sau trong một quy trình.

Eg.

First: First, the rice crop is harvested.

Then: Then the rice plants are threshed to separate the grains from the straw.

Next: Next, the rice grains are husked in the mill to produce brown rice.

After this: After this, the bran is removed in the mortar.

Finally: and it is finally winnowed to produce white rice.

EXERCISES

1. **Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank**

**space in each sentence:**

1. The rice \_\_\_ is often harvested several weeks before Tet.

A. crop B. field C. tree D. bed

2. They used to \_\_\_ the rice by hand.

A. choose B. winnow C. pour D. separate

3. They \_\_\_ bread over an open fire.

A. liquified B. roasted C. shelled D. toasted

4. The cacao beans are roasted to bring out the chocolate \_\_\_.

A. color B. flavor C. powder D. candy

5. A(n) \_\_\_ supervises and directs other workers in the factory.

A. manager B. engineer C. foreman D. mechanic

6. The rice plants are threshed to \_\_\_ the grain from the straw.

A. distinguish B. widen C. tighten D. separate

7. He has learned to use a computer \_\_\_ he was a child.

A. when B. until C. since D. because

8. Children, be careful. Don't \_\_\_ that button.

A. take B. put C. touch D . catch

9. Chocolate is made \_\_\_ cocoa beans.

A. of B. from C. by D. in

10. The printer is \_\_\_ guarantee, so the company will repair it.

A. on B. in C. for D. under

**II. REWRITE THE SENTENCES:**

1. People must dry the beans in the sun.

The beans \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. We haven't finished our homework yet.

Our homework \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. The Chinese invented paper in the first century AD.

Paper \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. They will show this machine to the public when it is finished.

This machine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Did they discover Australia at the end of the 16th century?

Was \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

6. Michael Faraday invented the dynamo in 1831.

The dynamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. She wrote many books in Information Technology.

Many books \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Dresser discovered aspirin in 1889.

Aspirin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Where did you take these photographs?

Where were \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

10. Miss Hong teaches us English.

We \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

GOOD LUCK TO YOU!