**Nội dung chuẩn bị từ vựng:**

**Đọc các bài học và chuẩn bị các từ được gạch chân (in đậm) trong bài đọc Trình bày theo hình thức dưới đây**

**Họ và Tên Sinh viên Mã số sinh viên Từ vựng bài học: GHI TÊN BÀI HỌC VÍ DỤ:** Steel Frame ; Concrete floors)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Từ | Nghĩa | Phiên âm | Từ loại | Định nghĩa theo từ điển | Dịch phần định nghĩa | Câu có chứa từ vựng trong bài học | Dịch nghĩa tiếng Việt |
| 1 | Abc |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | def |  |  |  |  |  |  |  |

**Mỗi bài học trình bày trên 1 tờ giấy A4 ngang**

**23.11.2019:** Steel Frame ; Concrete floors

**26.11.2019:** Site investigation; Site layout

**30.11.2019:** Excavation 1; Excavation 2

**03.12.2019:** Formwork 1; Formwork 2

**07.12.2019:** Worksite Safety