## UNIT 9

### Vocabulary – Từ vựng

1. disaster (n) : thảm họa
2. disastrous (a) : tai hại, thảm khốc
3. natural disaster : thảm họa thiên nhiên
4. storm (n) : cơn bão
5. stormy (a) : có bão
6. earthquake (n) : động đất
7. forecast (v) : dự báo, dự đoán
8. weather forecast : bảng tin dự báo thời tiết
9. experience temperature**s** between 250C and 300C: có nhiệt độ từ 250C tới 300C
10. central highland**s** : vùng cao nguyên trung bộ
11. rim (n) : vành, bờ, mép
12. Pacific Rim (n) : vùng lòng chảo Thái Bình Dương
13. Ring of Fire (n) : vành đai lửa
14. hurricane (n) = tropical storm : bão nhiệt đới

= cyclone (n) = typhoon :

1. volcanic eruption (n) : sự phun trào núi lửa
2. funnel-shaped (a) : có dạng hình phễu
3. tornado (n) : lốc xoáy
4. can (v) : đóng hộp

can (n) : cái lon/ hộp

canned (a) : được đóng hộp

canned food : thức ăn đóng hộp

1. peg (n) : cái cọc
2. rope (n) : dây thừng
3. latch (n) : cái chốt cửa
4. blow (v) : thổi
5. expert (n) : chuyên gia
6. fixture (n) : đồ đạc cố định trong nhà
7. block (v) : khóa chặt
8. roller (n) : con lăn
9. drill (n) : sự luyện tập
10. strike – struck – struck (v) : đánh vào, đập vào
11. collapse (v) (n) : đổ, sập
12. tide (n) : thủy triều

tidal (a) : liên quan đến thủy triều

tidal wave = tsunami (n) : sóng thần

1. abrupt (a) : bất ngờ , đột ngôt
2. erupt (v) : phun trào
3. eruption (n) : sự phun trào
4. shift (v) (n) : dịch chuyển, thay đổi
5. underwater (a) (adv) : ở dưới nước
6. hit – hit – hit (v) : va trúng, đánh vào
7. baby carriage (n) : xe nôi

### Prepositions – Giới từ

1. turn **up** : mở to
2. turn **down** : mở nhỏ
3. **along** the coast **of** : dọc theo bờ biển của…
4. **during** the day : suốt cả ngày
5. prepare **for** : chuẩn bị cho
6. **on** the other side **of** the river : ở bên kia bờ sông
7. bring **along** : mang theo
8. (just) **in** case : phòng hờ, phòng ngừa
9. laugh **at** : cười
10. fill… **with** : làm đầy ….với
11. tie sth / sb **to** sth / sb : cột cái gì/ai đó **vào** cái gì / ai đó
12. invite sb **over** : mời …ghé thăm
13. give a talk **to** sth : nói chuyện về…
14. to be know**n as** : được biết là…
15. warn sb **of** sth : cảnh báo, báo trước
16. warn sb **about** sb / sth : cảnh báo ai đó **về** người / vật
17. suck **up** : cuốn lên, hút lên
18. pass overland **below** a thunderstorm : đi ngang qua đất liền dưới dạng cơn bão có sấm sét
19. **in** their path : trên đường đi của chúng