**1. GREETING (Chào hỏi)**

How do you do?

Hello

Hi

Good morning/ Good afternoon/ Good evening/Good night/ Good bye

What is your name? = What’s your name? Bạn tên là gì?

I am … = I’m … Tên tôi là …

My name is … = My name’s … Tên tôi là …

Nice to meet you.

Nice to see you. Rất vui được gặp bạn

Nice to meet you too. Tôi cũng rất vui được gặp bạn.

Me too. Tôi cũng vậy.

(Game: Ask and remember as many names of your friends as possible)

**2. HOW ARE YOU? (Hỏi thăm sức khỏe)**

How are you? Bạn có khỏe không?

- I am fine. = I’m fine. Thank you. Tôi khỏe. Cảm ơn bạn.

- Fine. Thanks. Tôi khỏe. Cảm ơn bạn.

- I’m very well. Tôi rất khỏe

- I’m good . Tôi rất tốt

- I’m ok. Tôi khỏe

- I’m not very well. Tôi không khỏe lắm.

**3. NUMBER (Số đếm)**

one: 1 two: 2 three: 3 four: 4 five: 5 six: 6

seven: 7 eight: 8 nine: 9

ten: 10 eleven: 11 twelve: 12 thirteen: 13 fourteen: 14 fifteen: 15 sixteen: 16 seventeen: 17 eighteen: 18

nineteen: 19 twenty: 20 thirty: 30 forty: 40 fifty: 50 sixty: 60

seventy: 70 seventy: 70 eighty: 80 ninety: 90 hundred: 100 twenty one: 21 twenty two: 22 twenty three: 23 twenty four: 24

twenty five: 25…

Grammar: The verb tobe (động từ tobe)

I am – Am I?

You are – Are you?

We are – Are we?

They are – Are they?

He is – Is he?

She is- Is she

It is – Is it?

**4. ASK – ANSWER ABOUT AGE (Hỏi - trả lời về tuổi)**

How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?

- I am twenty five years old. Tôi 25 tuổi.

How old is he? Anh ấy bao nhiêu tuổi?

- He is thirty two years old. Anh ấy 32 tuổi.

**5. ARE YOU MARRIED (Hỏi – trả lời về tình trạng hôn nhân)**

single: độc thân

married: kết hôn

divorced: li hôn

Are you single? Bạn vẫn độc thân à?

- Yes, I am. Vâng, tôi vẫn độc thân.

- No, I am not. Không, tôi không còn độc thân.

Are you married? Bạn đã kết hôn chưa?

- Yes, I am. Vâng, tôi đã kết hôn

- No, I am not. Không, tôi chưa kết hôn

Is he married? Anh ấy đã kết hôn chưa?

- Yes, he is. Vâng, anh ấy đã kết hôn.

- No, he is not. Không, anh ấy chưa kết hôn.

**6. WHERE ARE YOU FROM? (Hỏi và trả lời bạn từ đâu tới, quốc tịch gì?)**

Tên nước - Quốc tịch

Vietnam - Vietnamese (Việt Nam)

America - American (Mỹ)

England – English (Anh)

Germany – German (Đức)

France - French (Pháp)

Japan - Japanese (Nhật Bản)

Thailand - Thai (Thái Lan)

China - Chinese (Trung Quốc)

Korea - Korean (Hàn Quốc)

Laos - Laotians (Lào)

Cambodia - Cambodian (Cam-pu-chia)

Sweden - Swedish (Thụy Điển)

Switzerland – Swiss (Thụy Sĩ)

Malaysia – Malaysian (Ma-lai-xi-a)

The Philippines – Filipino (Philipine)

Where are you from? Bạn từ đâu tới?

- I’m from Vietnam Tôi đến từ Việt Nam

Where is he from? Anh ấy từ đâu tới?

- He is from Vietnam. Anh ấy đến từ Việt Nam.

What nationality are you? = What’s your nationality? Quốc tịnh của bạn là gì?

- I’m Vietnamese. Tôi là người Việt Nam

What nationality is he? Quốc tịch của anh ấy là gì?

- He is Vietnamese. Anh ấy là người Việt Nam.

Are you Vietnamese? Bạn là người Việt Nam à?

- Yes, I am. Vâng

- No, I am not. Không phải ạ.

Is he Vietnamese? Anh ấy là người Việt Nam à?

- Yes, he is. Vâng, đúng vậy.

Where do you live? Bạn sống ở đâu?

I live in London. Tôi sống ở thủ đô Luân Đôn

Where does he live? Anh ấy sống ở đâu?

He lives in London. Anh ấy sống ở Luân Đôn

**7. DAYS OF THE WEEK (THỨ TRONG TUẦN)**

Monday: Thứ hai

Tuesday: Thứ ba

Wednesday: Thứ tư

Thursday: Thứ năm

Friday: Thứ Sáu

Saturday: Thứ bảy

Sunday: Chủ Nhật

day: ngày

today: hôm nay

week: tuần

What day is it today? Hôm nay là thứ mấy?

- It is Monday today = It’s Monday today.

- Today is Monday. Hôm nay là thứ hai.

**8. MONTHS, REASONS OF THE YEAR (THÁNG, MÙA TRONG NĂM)**

January : Tháng 1  
 February: Tháng 2  
 March: Tháng 3  
 April: Tháng 4  
 May: Tháng 5  
June: Tháng 6  
July: Tháng 7  
August: Tháng 8  
September: Tháng 9  
October: Tháng 10  
November: Tháng 11  
December: Tháng 12

month: tháng

season: mùa

year: năm

spring: mùa xuân

summer: mùa hè

autumn = fall: mùa thu

winter: mùa đông

What month is it? = What is this month? Bây giờ là tháng mấy?

It is March. Tháng 3

What season is it? = What is this season? Giờ là mùa gì?

It is Spring: Đang là mùa xuân.

**9. ASK – ANSWER ABOUT THE WEATHER (HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ THỜI TIẾT)**

sunny: có nắng

rainy: có mưa

windy: có gió

cloudy: có mây

stormy: có bão

snowy: có tuyết

foggy: sương mù

hot: nóng

cold: lạnh

cool: mát mẻ

fine: đẹp trời

nice: đẹp trời

weather: thời tiết

What’s the weather like today? = How’s the weather today? Hôm nay thời tiết như thế nào?

- It’s sunny. Trời nắng

What’s the weather like in Hanoi today? Hôm nay thời tiết ở Hà Nội như thế nào?

- It’s sunny and windy. Trời nắng và gió.

What’s the weather like in autumn? Thời tiết mùa thu như thế nào?

- It’s cool. Trời mát mẻ.

**10. PARTS OF THE BODY (CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ)**

|  |  |
| --- | --- |
| head: đầu | armpit: nách |
| hair: tóc | finger: ngón tay |
| ear: tai | thumb: ngón cái |
| forehead: trán | index finger: ngón trỏ |
| temple: thái dương | middle finger: ngón giữa |
| eye: mắt | ring finger: ngón áp út |
| nose: mũi | little finger: ngón út |
| mouth: miệng | leg: chân |
| tooth – teeth: răng | shin: cẳng chân |
| chin: cằm | knee: đầu gối |
| face: mặt | heel: gót chân |
| neck: cổ | thigh: bắp đùi |
| shoulder: vai | calf: bắp chân |
| chest: ngực | foot - feet: bàn chân |
| breast: ngực, vú | toe: ngón chân |
| stomach: bụng, dạ dày | big toe: ngón chân cái |
| throat: họng | middle toe: ngón giữa |
| jaw: quai hàm | ring toe: ngón áp út |
| jaw bone: xương quai hàm | little toe: ngón út |
| cheekbone: xương gò má | sole: lòng bàn chân |
| back: lưng | instep: mu bàn chân |
| waist: eo, thắt lưng | ligament: dây chằng |
| hip: hông | tendon: gân |
| buttock: mông | sciatic nerve: thần kinh tọa |
| arm: cánh tay | facial nerve: thần kinh mặt |
| upper arm: cánh tay trên | ligament /'ligəmənt/: dây chằng |
| forearm: cẳng tay | tendon: gân |
| elbow: khuỷu tay |  |
| palm: lòng bàn tay |  |
| **Xương: bone** |  |
| skeleton /'skelitn/ : bộ xương | vertebra /'və:tibri:/ (số nhiều: vertebrae): đốt sống |
| skull /skʌl/: xương sọ | collarbone / clavicle /'klævikl/: xương đòn |
| scapula /'skæpjulə/: xương bả vai | humerus /'hju:mərəs/: xương cánh tay |
| rib cage /keidʤ/: khung xương sườn | thigh bone hoặc femur /'fi:mə/: xương đùi |
| rib: xương sườn | ulna, ulnae (số nhiều): xương trụ |
| spine / backbone: xương sống | tibia : xương chày |
| Joint: khớp (xương) | Kneecap/knee-pan: xương bánh chè |
| knuckle: khớp ngón tay | pelvis /'pelvis/: xương chậu |

**11. DIALOGUES IN MASSAGE (Hội thoại trong lĩnh vực massage)**

Come in please! Xin mời vào

Sit down please! Xin mời ngồi xuống

Sit up: ngồi dậy

Can you sit up please? Ông/bà có thể ngồi dậy được không ạ?

Stand up please! Xin mời đứng lên

Lie down: nằm xuống

Lie down on your stomach: nằm sấp xuống

Lie down on your back: nằm ngửa lên

Lie down on your right-side: nằm nghiêng sang phải

Lie down on your left-side: nằm nghiêng sang trái

Put your arms by your side: duỗi thẳng tay ra

Put your face here**:** Hãy để mặt của bạn ở vị trí này

Follow me please. Xin mời đi theo tôi

Untie/ take off your clothes and hang them on the hook: Cởi quần áo của bạn ra và treo chúng lên mắc

Where does it hurt? Ông/bà đau ở đâu?

Does it hurt? Có đau không ạ?

Do you have any wound? Ông/bà có vết thương nào không ạ?

Is this too much pressure? Như này có mạnh quá không ạ?

Would you like more pressure? Ông/bà có muốn mạnh hơn không ạ?

Would you like to have a shower before we start? Ông/bà có muốn tắm trước khi làm mát xa không ạ?

What kind of massage do you offer? Anh/chị cung cấp dịch vụ mát xa gì?

Would you like to book an appointment? Ông/bà có muốn đặt lịch trước không ạ?

Please come again. Mong ông/bà sẽ quay lại ạ.

See you next time/week. Hẹn gặp lại ông bà lần sau/tuần sau.

**Masseur & Client**

**- Hi:** Chào anh/chị

**- Please lie down on your stomach and untie your robe:** Xin mời nằm xuống và cởi nút áo

**- I will help you take off your robe:** Tôi sẽ giúp bạn cởi áo ra

**- Please put your arms by your side :** Làm ơn duỗi tay thẳng ra

**- Please put your face here:** Hãy để mặt của bạn ở vị trí này

**12. TYPES OF MASSAGE AND THINGS IN THE MASSAGE ROOM (Các kiểu massage và dụng cụ trong phòng massage)**

foot massage: mát-xa chân

traditional massage: mát- xa truyền thống

Japanese massage: mát-xa Nhật Bản

Swedish massage: mát-xa Thụy Điển

office massage: mát-xa văn phòng

massage area: vùng mát-xa

steam room: phòng xông hơi

massage room: phòng mát- xa

massage table: bàn mát-xa

massage towel: khăn mát-xa

massage oil: dầu mát-xa

blanket: chăn

sheets: ga

pillow: gối

pedicure basin: chậu ngâm chân

hook: mắc áo

window: cửa sổ

door: cửa ra vào

**13. DIALOGUES IN MASSAGE (continued) (Hội thoại trong lĩnh vực massage (tiếp theo)**

comfortable /'kʌmfətəbl/: thoải mái

relax /ri'læks/: thư dãn

tired: mệt

press: ấn,bóp

pressure /'preʃə/: sức ép, áp lực (nghĩa đen) & (nghĩa bóng), áp suất

pain: điểm đau  
hurt: làm đau

wound /waund/: vết thương

sore: đau

headache: đau đầu

backache: đau lưng

migraine //'mi:grein/ bệnh đau nửa đầu

cold: lạnh, cảm lạnh

I am tired. Tôi bị mệt

I have sore eyes. Tôi bị đau mắt.

I have a headache: Tôi bị đau đau đầu

I have migraines: Tôi bị đau nửa đầu

I have a backache: Tôi bị đau lưng

I have a stomachache. Tôi bị đau dạ dày.

I feel dizzy /'dizi/: Tôi thấy chóng mặt

I **have high pressure:** Tôi bị có huyết áp cao.

I have low pressure: Tôi bị huyết áp thấp.

**I suffer from paralysis: Tôi**bị liệt. **I have a pain in my side:** Tôi bị đau ở sườn cervical /'sə:vikəl/ spondylosis : thoái hóa đốt sống cổ

Do you have a headache? Ông/bà có bị đau đầu không?

Do you have a backache? Ông/bà có bị đau lưng không?

Do you have sore arms/legs? Ông /bà bị đau tay/chân không?

Do you you have sore eyes? Ông/bà bị đau mắt không?

Do you have a fever? Ông/bà bị sốt không?

**14. ASK - ANSWER ABOUT JOBS (Hỏi – trả lời về nghề nghiệp)**

job: công việc

manager: quản lý, quản đốc, giám đốc

owner: người chủ

masseur: nam nhân viên mát xa

masseuse: nữ nhân viên mát xa

receptionist: lễ tân

teacher: giáo viên

student: học sinh, sinh viên

trainee: học viên

doctor: bác sĩ

nurse: y tá

office worker: nhân viên văn phòng

policeman /pə'li:smən/ : cảnh sát

cook: đầu bếp

driver: lái xe

worker: công nhân

farmer: nông dân

housewife: người nội trợ

client = customer: khách hàng

tourist: du khách

What’s your job? What do you do? Bạn làm nghề gì?

- I am a masseur. Tôi là một nhân viên mát – xa

**15. Dialogue : Ask – answer about time (Hỏi – trả lời về thời gian)**

time: thời gian

o’clock: giờ

quarter: 1/4

half: ½

to: kém

past: hơn

Cách nói về thời gian:

a. It’s + giờ + phút.

b. It’s phút + to/past (kém/hơn) + giờ.

What time is it? What is the time? Mấy giờ rồi?

* It’s 10 o’clock. Mười giờ
* It’s 10.15. It’s quarter past ten. Mười giờ 15 phút
* It’s quarter to ten. Mười giờ kém 15 phút.
* It’s 10.30. It’s half past ten. Mười giờ rưỡi
* It’s 10.40. It’s twenty to eleven. Mười một giờ kém 20

**16. Price - Giá cả trong tiếng Anh**

|  |  |
| --- | --- |
| money /'mʌni/ | tiền |
| dong (VND) | đồng Việt Nam |
| dollar: /'dɔlə/ | đồng Đô la Mỹ |
| euro /*ˈjʊroʊ*/ .n | Đồng Euro |
| pound /*paund*/ n | đồng bảng Anh (£) |

Cách hỏi giá cả trong tiếng Anh:

1. How much + to be + S?

- It is + giá tiền  
Ex: [How much is this hat?](http://tienganh365.vn/upload/noi%20dung/gia/1.mp3)              Chiếc mũ này giá  bao nhiêu?

- It is fifty thousand dong.

How much is one hour of massage?

- It is one hundred thousand dong.

2. What is the price of + N?

- It is + giá tiền.  
Ex: [What is the price of this car?](http://tienganh365.vn/upload/noi%20dung/gia/3.mp3)     Chiếc xe hơi này giá bao nhiêu?

- It is five hundred million dong.

What is the price of one hour of massage?

- It is one hundred thousand dong.

3. Could I have a good price? Tôi có được giá tốt hơn không?

- Sory. We have fixed price. Xin lỗi, chúng tôi có giá cố định rồi ạ.

4. Could I have any discount? Tôi có thể được giảm giá không?

- Yes, you have a ten percent discount. Vâng, bạn được giảm giá 10%.

Dialouge 1:

How much does it cost per hour?

Một tiếng làm massage giá bao nhiêu?

R: It costs 100.000 dong for 60 minutes. Giá 100.000 VNĐ/60 phút.

We are offering a promotion [prə'mou∫n] for new clients. It costs only …. VND/…. minutes. Chúng tôi đang có đợt ưu đãi khuyến khích khách hàng mới. Một tiếng chỉ còn … đồng.

Dialouge 2:

 R: Thank you. May I have your name please? Cảm ơn. Xin cho tôi biết tên?

C: My name is Corrine. Tên tôi là Corrine

R: Could you please spell it? Xin hãy đánh vần?

C: C-O-R-R-I-N-E.

R: Could I have your telephone number, please? Xin cho tôi số điện thoại

0982701663

R: Thank you for calling. See you on Sunday/See you later. Have a great day!

Cảm ơn quý khách đã gọi điện. Hẹn gặp lại quý khách vào Chủ Nhật. Chúc quý khách một ngày tốt lành!