Name:...................................................................

Class:......................

**GRADE 9: VOCABULARY**

**MODULE 1- CELEBRATIONS**

**1a / p.4-5**

* theme (n) chủ đề
* float (n) đèn chiếu, cái phao
* firework (n) pháo bông
* aluminium (n) nhôm
* alien (n) người ngoài hành tinh
* sculpture (n) bức tượng, nghệ thuật điêu khắc
* sculptor (n) nhà điêu khắc
* spaceship (n) tàu vũ trụ
* mascot (n) người, con vật đem lại vận may/ phước
* display (n) sự biểu diễn, sự phô bày
* foil (n) lá ( kim loại)
* military (n) quân đội
* vampire (n) ma cà rồng
* carnival (n) lễ hội
* creature (n) sinh vật
* fancy (a) khác thường , lạ lùng
* crown (v) đội vương miện, tôn lên làm ...🠚 crowning (n)
* prehistoric (thuộc) thời tiền sử
* carve (v) khắc, tạc, chạm, đục
* fabulous (a) thần thoại, ( thuộc ) truyện cổ tích

**1c / p.8-9**

* mud ( n) bùn
* take place (v) diễn ra
* discover (v) khám phá
* beneficial (a) có ích
* mineral (n) khoáng chất
* cosmetics (n) mỹ phẩm
* deposit (v) để/ đặt cái gì xuống, đặt cọc tiền
* a range of : phạm vi, loại
* sliding (n) sự trượt ( trên tấm thảm)
* skiing (n) sự trượt ( với gậy)
* wrestling (n) môn đấu vật, vật lộn với
* massage (n) sự xoa bóp
* acupunture (n) sự châm cứu
* contribute (to) (v) đóng góp, góp phần ,giúp đỡ
* symbolise (v) tương trưng cho
* march (n) cuộc diễn hành
* trunk (n) thân cây
* **1d,e,f / p.10-11**
* trail (n) đường, đường mòn, vết
* project (n) dự án
* memorial (n) đài kỉ niệm
* war memorial (n) đài liệt sĩ
* painful (a) đau đớn, đau khổ
* monument (n) bia kỉ niệm
* battlefield (n) chiến trường
* survival (n) sự sống sót
* eagle (n) chim đại bàng
* tomb (n) mồ, mã= **grave**
* coincide with (v) trùng với
* impact on (v) tác động đến
* label (n) cái nhãn
* honour (v) tôn kính, kính trọng
* ❄**Writing:**
* attract (v) thu hút
* preparation (n) sự chuẩn bị
* exhibition (n) cuộc triển lãm
* technician (n) nhà kỹ thuật , thợ máy giỏi
* live (a) trực tiếp
* comedy (n) hài kịch
* weird (a) kì lạ, huyền bí
* cheerful (a) vui vẻ

 **MODULE 2- STRANGE BUT TRUE!**

* **2a / p.12-13**
* terrified (a) kiếp sợ
* confused (a) bối rối
* scream (v) la hét
* legendary (a/ n) truyện cổ tích, truyền thuyết = **mythical** (n)
* legend (n) truyện cổ tích, truyền thuyết, huyền thoại
* hound (n) chó săn
* transform (v) biến đổi, thay đổi
* scary (a) đáng sợ
* creature (n) sinh vật
* tale (n) chuyên kể
* ghostly (a) (thuộc) ma quỷ
* beast (n) thú vật, quái vật
* cave (n) hang động
* victim (n) nạn nhân
* narrow (a) hẹp
* alley (n) hẻm, lối đi
* creepy (a) rùng mình, sởn gai ốc
* shallow (a) nông, cạn, không sâu
* humped (a) gù lưng, có bướu
* tail (n) cái đuôi
* serpent (n) con rắn
* camel (n) con lạc đà
* loch (n) hồ, vũng
* howl (n) tiếng tru, tiếng hú
* howl (v) tru , hú, gào lên
* rebel (n) người nổi loạn, chống đối
* vicious (a) xấu xa, đồi bại
* **2c / p.16-17**
* phenomenon (n) hiện tượng
* sensation (n) cảm giác
* sense (v) có cảm giác, cảm thấy
* common (a) chung, phổ biến
* researcher (n) nhà nghiên cứu
* produce (v) tạo ra , đưa ra
* theory (n) lý thuyết
* current (a) hiện thời, hiện nay
* cause (v) gây ra
* brain (n) bộ não
* memory (n) trí nhớ
* scientist (n) nhà khoa học
* bizarre (a) kỳ quái, kỳ lạ
* insurance (n) sự bảo hiểm
* brave (a) can đảm
* exact (a) chính xác
* spare (a) dư, thừa, rảnh rỗi
* frightening (a) đáng sợ
* save (v) cứu
* assassinate (v) ám sát
* predict (v) dự đoán, báo trước
* push (v) xô, đẩy
* ferocious (a) dữ tợn, hung ác, dã man
* fortune teller (n) thấy bói
* wave (n) sóng
* **2d,e,f / p.18-19**
* bull (n) con bò đực
* lizard (n) con thằn lằn
* bat (n) con dơi
* stork (n) con cò
* chase (v) rượt đuổi
* conquer (v) chinh phục
* invade (v) xâm chiếm
* hover (v) bay lượn
* march (v) diễu hành, tuần hành
* protect (v) bảo vệ
* enemy (n) kẻ thù, kẻ địch
* belief (n) niềm tin
* dragon (n) con rồng
* privacy (n) sự riêng tư, đời tư
* emblem (n) biểu tượng
* coat of arms (n) huy hiệu
* powerful (a) hùng mạnh
* strength (n) sức mạnh
* power (n) quyền lực, quyền hạn
* defeat (v) đánh bại
	+ **Writing:**
* look forward to (v) mong đợi
* camping site (n) địa điểm cắm trại
* notice (v) chú ý
* valley (n) thung lũng
* at the bottom of : ở dưới đáy
* shape (n) hình dạng
* curious (a) tò mò
* ruined (a) bị hư hỏng
* abandon (v) từ bỏ
* gasp (v) thở hổn hển
* flood (n) lũ lụt
* set off (v) lên đường
* transfer (v) dời, chuyển, dọn

**MODULE 3 : ALL THINGS HIGH TECH**

* addicted (adj) nghiện
* advance (v) tiến bộ
* android (n) robot hình người
* artificial (adj) nhân tạo
* assistance ( n) sự trợ giúp
* avatar (n) ảnh đại diện
* awareness (n) sự nhận thức
* bomb disposal unit (n) đội gỡ mìn
* command (n) lệnh, mệnh lệnh
* companionship (n) tình bạn, tình bằng hữu
* complexities (n) những rắc rồi, phức tạp
* constant (adj) liên tục
* debate (n) cuộc thảo luận
* device (n) dụng cụ, thiết bị
* disarm (v) vô hiệu hóa, tước vũ khí
* equipment (n) trang thiết bị
* feature (n) điệu bộ
* fortunate (adj ) may mắn
* graphics (n) hình vẽ phát thảo
* handle (v) cầm nắm
* hearing aid (n) thiết bị trợ thính
* implant (v) cắm vào
* instant (adj) ngay lặp tức
* interact (v) tương tác
* joystick (n) cần điều khiển
* limb (n) tay chân
* pacemaker (n) máy trợ tim
* partially (adv) bộ phận, cuc bộ, phần nào
* quality (n) chất lượng
* require (v) yêu cầu , đòi hỏi
* restore (v) sửa chữa
* sample (n) mẫu, vật mẫu
* separate (adj) tách rời, riêng biệt
* sight (n) tầm nhìn
* squad (n) tổ , đội, nhóm
* submarine (n) tàu ngầm
* vehicle (n) xe cộ
* veteran (n) ngươi lính
* vision (n) thị lực
* joystick (n) cần điều khiển
* keypad (n) phím số máy tính
* touch screen (n) màn hính cảm ứng
* attach (v) gắn, dán, gắn liền với
* function (v/n) hoạt động, chạy, chức năng
* identify (v) nhận ra, nhận biết
* surgeon (n) bác sĩ phẫu thuật,
* squad (n) tổ, đội, ê kíp
* artificial (adj) nhân tạo
* limb (n) tay chân, tay, chân
* human (n) con người, loài người
* disability (n) không khả năng
* fascination (n) sự lôi cuốn, sự quyến rủ, sự yeu thích
* reality (n) thực tế, tính xác thực
* wire (n) dây dẫn
* technician (n) kỹ thuật viên
* science- fiction (n) khoa học viễn tưởng
* technology (n) công nghệ , kỹ thuật
* mind (n) trí não, đầu óc
* sophisticated (adj) tinh vi, công phu, rắc rối
* complexity (n) sự phức tạp, rắc rối
* veteran (n) người lính
* partially (adv) phần nào đó, thiên vị, cục bộ
* individual (adj) cá nhân
* crash (v/n) phá tan tành, đổ sầm, tong đụng
* fake (adj) giả, giả mạo
* cottage (n) nhà tranh, nhà lá
* presentation (n) sự trình bày, trình diễn
* project (n) đồ án, dự án , kế hoạch
* high-tech (adj) kỹ thuật cao
* gadget (n) đồ dùng, thiết bị
* vacuum (n) chân không, maý hút chân không
* contact (v) liên lạc
* depth (n) độ sâu
* robotic (adj) cứng nhắc, máy móc, như người máy
* vehicle (n) xe cộ
* seabed (n) đáy biển
* handle (v/n) cầm, nắm, tay cầm
* record (v) ghi hình , ghi âm, ghi nhận
* sample (n) mẫu, vật mẩu
* researcher (n) nhà khảo sát, nghiên cứu
* laboratory (n) phòng thí nghiệm
* virtual (adj) ảo
* avatar (n) ảnh đại diện
* debate (n) cuộc tranh luận
* demand (v) đòi hỏi, yêu cầu, cần
* site (n) nơi, chỗ, địa điểm
* glue (v) gắn lại, dán dính (hồ, keo)
* hook (v) móc vào, mắc vào
* circuit (n) chu vi , vòng, đoạn mạch
* generate (v) sinh ra, tạo ra, phát sinh
* motherboard (n) bo mạch chính máy tính
* port (n) lỗ thông hơi
* remind (v) nhắc nhở
* process (v) xử lý, chế biến
* interpret (v) giải thích
* lack (v) thiếu
* recognize (v) nhận ra
* feature (n) điệu bộ
* personality (n) nhân cách, tính cách
* pack (n) gói, bộ, loạt, lô,bầy
* mule (n) con la