UNIT 6: COMPETITIONS

1. competition (n): sự đua tranh, việc cạnh tranh

🡪 competitor (n): người cạnh tranh, đối thủ, đấu thủ

🡪 competitive (a): cạnh tranh, đua tranh

🡪 compete (+ against/with s.b) / (+ in/for s.th): cạnh tranh, đua tranh

2. representative (n): đại diện

🡪 representative (a): tiêu biểu, điển hình

3. annual (a) = yearly (a): hằng năm, thường niên, mỗi năm một lần

🡪 annually (adv) = yearly (adv):

4. organize (v) = set up (v) = establish (v): tổ chức, thành lập

🡪 organization (n): việc tổ chức, sự cấu tạo

🡪 organizer (n): nhà tổ chức, người tổ chức

5. to stimulate the spirit of s.th: khích lệ tinh thần

🡪 stimulate (v) = encourage (v): khích lệ, khuyến khích

🡪 stimulation (n): sự khích lệ, sự khuyến khích

6. sponsor (v): tài trợ, bảo trợ, đỡ đầu

🡪 sponsor (n) người bảo trợ, nhà tài trợ

7. the Students’ Parents Society (N-phr.): Hội Cha Mẹ Học Sinh

8. to explain s.th to s.b: giải thích điều gì

🡪 explanation (n): việc giảng giải, sự thanh minh, lời giải thích

9. complete (v) = finish (v) hoàn thành, làm xong

🡪 completion (n): sự hoàn thành, sự kết thúc

10. worksheet (n): bảng điểm, bảng chấm công

11. judge (n): trọng tài, quan tòa, thẩm phán, người đánh giá

🡪 judge (v): xét xử, phán xử, đánh giá

12. observe (v): quan sát, theo dõi

🡪 observation (n): sự quan sát, sự theo dõi

13. score (v): cho điểm

🡪 score (n): điểm số, bàn thắng, tỉ số

14. performance (n): sự biểu diễn, cuộc biểu diễn, việc thực hiện

🡪 perform (v): biểu diễn, trình diễn, thi hành, thực hiện

🡪 performer (n): người biểu diễn, người trình diễn

15. at the end of s.th:

16. announce (v) = declare (v): báo, loan báo, tuyên bố, công báo

🡪 announcement (n): cáo thị, thông cáo

17. to be awarded s.th for + V-ing/s.th: được tặng/thưởng cái gì về

🡪 to award s.th to s.b: thưởng, tặng, phạt

18. a set of (CDs, chair, …): một bộ …

19. to find out = to discover: tìm ra, khám phá

20. smoothly (adv): một cách êm ả, một cách trôi chảy

🡪 smooth (a): bằng phẳng, êm ả, mượt mà, suôn sẻ, trôi chảy

21. to have difficulty (in) + V-ing/s.th: gặp phải khó khăn về

22. to recite (the poem, the lesson, …): kể lại, thuật lại, ngâm thơ, đọc thuộc lòng

23. to feel (a bit) disappointed) (+ with): thấy thất vọng

24. to apologise (+ to s.b) + for (not) V-ing/s.th: xin lỗi vì đã làm gì

25. enjoyment (n): sự thích thú, sự thưởng thức, sự thú vị

🡪 enjoy (v): thích thú, thích

🡪 enjoyable (a): thú vị, thích thú

26. to appoint s.b to s.th: chọn, cử, bổ nhiệm vào vị trí nào đó

🡪 to appoint s.b as s.th: bổ nhiệm ai làm gì

🡪 appointment (n): sự bổ nhiệm, sự sắp xếp

27. on/in behalf of s.b: nhân danh ai, thay mặt cho ai, đại diện cho ai

28. achieve (v) = gain (v) = get (v): đạt được

**WORDFORM:**

* 1. How many …+N –PARTICIPANTS………….. are there in the competition? ( PARTICIPATE) (V)🡪 PARTICIPATION// PARTICIPANT
	2. Universities are very ………….. for the best students. ( COMPETE)
	3. Don’t write anything until the instructors finishes his ……… ( EXPLAIN)
	4. The company must reduce costs to compete……………. (EFFECT)
	5. Education is the best………………for children’s future. ( PREPARE)
	6. The United Nations is an international……………….. (ORGANIZE)
	7. This price reduction is due to……………..among suppliers. ( COMPETE)
	8. The [company](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/company) has ……………………in most [European](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/european) [capitals](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/capital) ( REPRESENT)
	9. Admittedly, I was enraptured by her …………. on the stage last night. (PERFORM)
	10. According to Gardener, it is motivation that plays an important role in his……………. ( SUCCESSFUL)