**Essex County Council**

**Hội đồng Hạt Essex**

**Dual Language**

**Các cụm từ song ngữ**

 **Phrases for School**

**dành cho trường học**

English/Tiếng Anh (Vietnamese)

Hello and welcome to Essex. This booklet has everyday words,

Xin chào mừng các em đến với Essex. Cuốn sách nhỏ này chứa các từ,

phrases and sentences that will help you at school.

cụm từ và câu hàng ngày nhằm trợ giúp các em khi ở trường.

You can use this booklet with other pupils, your teachers, school

Các em có thể sử dụng cuốn sách nhỏ này với các bạn học sinh khác, giáo

staff and your new friends.

viên của các em, cán bộ nhà trường và bạn bè mới của các em.

Don’t worry about trying to talk in English straightaway. You need to

Đừng lo lắng về việc cố gắng nói tiếng Anh ngay lập tức. Trước tiên các

listen first.

em cần phải lắng nghe.

**Contents Mục lục**

1. **Introduction to the school Giới thiệu về nhà trường**
2. **Family Gia đình**
3. **Your Education Việc học tập của em**
4. **School Routines Hoạt động thông thường ở trường**
5. **Asking for Help Yêu cầu giúp đỡ**
6. **Question Words Các từ để hỏi**
7. **Using a Dictionary or the Internet Sử dụng từ điển hoặc Internet**
8. **Classroom Instructions Các hướng dẫn trong lớp**
9. **Homework Bài tập về nhà**
10. **School Trips and Visits Các chuyến đi và thăm quan ở trường**
11. **School Holidays Các kỳ nghỉ của trường**
12. **Feelings Cảm giác**
13. **Websites for Learning English Các trang web học tiếng Anh**

**Introduction to the School- Giới thiệu về nhà trường**

* Hello

Xin chào

* How are you?

Em có khỏe không?

* What is your name?

Em tên là gì?

* My name is ……..

Tên em là…….

* This is……….

Đây là……..

* How old are you?

Em bao nhiêu tuổi?

* I am …………years old.

Em…………tuổi.

* I am your teacher.

Cô/thầy là giáo viên của em.

* This is your buddy.

Đây là bạn của em.

* Come here.

Hãy lại đây.

* Please sit down.

Hãy ngồi xuống.

* Come with me. I will show you the school.

Hãy đi với cô/thầy. Cô/thầy sẽ giới thiệu trường cho em.

* This is the hall.

Đây là phòng lớn.

* This is the toilet.

Đây là nhà vệ sinh.

* This is the school office.

Đây là văn phòng nhà trường.

* If you get lost, come to the school office.

Nếu em bị lạc, hãy đến văn phòng nhà trường.

* This is where you put your coat.

Đây là nơi em để áo khoác.

* This is the library.

Đây là thư viện.

* This is the playground.

Đây là sân chơi.

* This is the sports hall.

Đây là phòng thể dục.

* This is your classroom.

Đây là phòng học của em.

* It is lunchtime.

Đã đến giờ ăn trưa.

* This is where you go for lunch.

Đây là nơi em đến để ăn trưa.

* It is assembly time.

Đã đến lúc tụ họp.

* We have to go into the hall.

Chúng ta phải đi vào phòng lớn.

* It is time to go home.

Đã đến lúc về nhà.

* Thank you.

Cảm ơn cô/thầy.

* Please.

Cô/thầy rất vui.

* Goodbye

Tạm biệt

**Family- Gia đình**

mother father sister brotheraunt

mẹ bố chị em gái anh em trai cô, dì

uncle cousin grandmother grandfather

chú, bác anh chị em họ bà ông

* Which languages do you speak?

Em nói tiếng gì?

* Where do you come from?

Em từ đâu đến?

* Does anyone in your family speak English?

Có ai trong gia đình em nói tiếng Anh hay không?

* What’s your address?

Địa chỉ của em ở đâu?

* Who brings you to school?

Ai đưa em đến trường?

* Who do you go home with?

Em đi về nhà cùng với ai?

* How do you get to school?

Em đi đến trường bằng phương tiện gì?

* I can speak…………….

Em có nói…………….

* I come from…………..

Em đến từ………….

* I am an only child.

Em là con một.

* I have…….sister and ……brother.

Em có……..chị gái và…….em trai.

* My ……….. can speak English.

………của em có thể nói tiếng Anh.

* My address is…………………

Địa chỉ của em là……………..

* My ……. brings me to school.

……..của em đưa em đến trường.

* I go home with my ………

Em về nhà với………của em.

* I go home on my own.

Em tự đi về nhà.

* I walk to school.

Em đi bộ đến trường.

* I come by bus

Em đi bằng xe buýt

* I come by car.

Em đi bằng xe ô tô.

* I come by bike.

Em đi bằng xe đạp.

* I come to school on my own.

Em tự mình đến trường.

**Education Giáo dục**

* At what age did you start school in ………..?

Ở…….em bắt đầu đi học lúc mấy tuổi?

* What time did school start in ……..?

Ở……trường học bắt đầu lúc mấy giờ?

* What time did school finish in …….?

Ở…… trường học kết thúc lúc mấy giờ?

* What languages can you read and write?

Em có thể đọc và viết những ngôn ngữ nào?

* Did you learn any languages at school?

Ở trường, em có học bất kỳ ngôn ngữ nào không?

* Did you learn English at your school?

Em có học tiếng Anh ở trường không?

* Which subjects did you like at school?

Em thích những môn học nào ở trường?

* Do you play any musical instruments?

Em có chơi dụng cụ âm nhạc nào không?

* Do you like sport?

Em có thích thể thao không?

* I started school when I was………

Em bắt đầu đi học khi em……..

* School started at ………….

Trường học bắt đầu lúc……….

* School finished at ………….

Trường học kết thúc lúc………

* I can read…… and I can write in ………..

Em có thể đọc…….và có thể viết……..

* I learnt the ………… language at school.

Em đã học tiếng ………… ở trường.

* Yes, I learnt English at school./No, I didn’t learn English at school.

Có, em đã học tiếng Anh ở trường./Không, em không học tiếng Anh ở trường.

* My favourite subjects at school were…………..

Môn học yêu thích ở trường của em là…………

* I can play the ……………

Em có thể chơi………..

* Yes I like sport/No, I don’t like sport.

Có, em thích thể thao/Không, em không thích thể thao.

maths science physics biology

toán khoa học vật lý sinh học

chemistry geography history music

hóa học địa lý lịch sử âm nhạc

art religion sport literature

nghệ thuật tôn giáo thể thao văn học

**School Routines- Các hoạt động thông thường ở trường**

* School begins at………………and ends at…………………

Trường học bắt đầu lúc……….và kết thúc lúc……………..

* Registration is at……………………………………………..

Đăng ký vào lúc………………………………………………

* The first lesson is at …………………………………………

Bài học đầu tiên vào lúc……………………………………..

* Morning break is at …………………for……………minutes.

Giải lao buổi sáng vào lúc……………..trong………..phút.

* Lunch is at ………………………………………………….

Bữa trưa vào lúc…………………………………………….

* You can bring a packed lunch to school or have a school

Em có thể mang hộp đồ ăn trưa đến trường hoặc ăn tối ở

dinner.

trường.

* A school dinner costs……………..

Bữa tối ở trường có giá…………….

* The meat here is not halal but there are lots of other things

Thịt ở đây không thích hợp với đạo Hồi nhưng em có thể ăn

you can eat.

nhiều đồ ăn khác.

* The first lesson in the afternoon is at ………………………

Bài học đầu tiên trong buổi chiều bắt đầu vào lúc…………

* PE (games lessons) will be on …………………… and

PE (bài học trò chơi) sẽ diễn ra vào ngày……………….và

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………….

* For PE, you will need to bring your PE kit to school.

Đối với PE, em sẽ phải mang bộ PE của em đến trường.

shorts t-shirt trainers tracksuit

quần soóc áo phông giày thể thao quần áo ấm rộng

plimsolls football boots towel

giày vải đế cao su giày đá bóng khăn tắm

* This is your time-table.

Đây là thời khóa biểu của em.

* The number of the room for each lesson is written on your

Số phòng của mỗi buổi học được ghi trên thời khóa biểu của

time-table.

em.

* If you get lost, go to the school office. It’s here on your map.

Nếu em bị lạc, hãy đến văn phòng nhà trường. Văn phòng đó ở vị trí này trên bản đồ của em.

* Tomorrow is a non-pupil day, you do not come to school.

Ngày mai là ngày học sinh nghỉ học, em không phải đến trường.

* There are three terms in the school year. Autumn, Spring and Summer.

Một năm học có ba kỳ học. Mùa Thu, mùa Xuân và mùa Hè.

**Asking for Help- Yêu cầu sự giúp đỡ**

* Where is the toilet?

Nhà vệ sinh ở đâu ạ?

* Where is the library?

Thư viện ở đâu ạ?

* Where is the sports hall?

Phòng thể dục ở đâu ạ?

* I am lost. Where is room……..?

Em bị lạc. Phòng………ở đâu ạ?

* Can I borrow a pen, please?

Em có thể mượn một chiếc bút mực được không ạ?

* I can’t find my:

Em không thể tìm thấy…….của em.

book pen pencil bag

sách bút mực bút chì cặp

time-table coat PE bag money

thời khóa biểu áo khoác túi PE tiền

buddy watch pencil-case lunch-box

bạn đồng hồ hộp bút hộp đồ ăn trưa

* I don’t feel well.

Em cảm thấy không khỏe.

**Question Words- Các từ để hỏi**

* Where?

Ở đâu?

* What?

Cái gì?

* When?

Khi nào?

* Who?

Ai?

* How?

Như thế nào?

* Which?

Cái gì?

* Why?

Tại sao?

**Using a Dictionary or the Internet- Sử dụng từ điển hoặc Internet**

* Have you got a dictionary in your language and English

Em có từ điển bằng ngôn ngữ của em và từ điển tiếng Anh

dictionary?

không?

* Have you got a dual language dictionary at home?

Ở nhà em có từ điển song ngữ không?

* Bring your dictionary to school every day.

Hãy mang từ điển của em đến trường hàng ngày.

* Have you got the Internet at home?

Ở nhà em có Internet không?

* You can use Google Translate on the Internet to help you.

Em có thể sử dụng dịch thuật Google trên Internet để giúp em.

<https://translate.google.co.uk/>

* Or you can use: Dictionary.com Translator, Bing Translator, Free Translation, Babelfish and Babylon on the Internet.

Hoặc em có thể sử dụng: Dictionary.com Translator, Bing Translator, Free Translation (Dịch thuật Miễn phí), Babelfish và Babylon trên Internet.

* This is a book for you to write useful English words in.

Đây là cuốn sách giúp em viết các từ tiếng Anh hữu dụng.

* Keep this book with you in class.

Hãy giữ cuốn sách này bên mình khi ở trong lớp.

* Write the meanings of important English words in your first

Hãy viết nghĩa của các từ tiếng Anh quan trọng bằng tiếng

language in your book.

mẹ đẻ của em trong cuốn sách.

* Begin to make lists of important English words for each of

Bắt đầu lập danh sách các từ tiếng Anh quan trọng cho từng

your subjects.

môn học của em.

* Do you know the English alphabet?

Em có biết bảng chữ cái tiếng Anh không?

* You can download a translation app for your phone from Google-

Em có thể tải ứng dụng dịch cho điện thoại của em từ Google-

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=en_GB>

**Classroom Instructions- Các hướng dẫn trong lớp**

* Copy

Hãy chép lại

* Write

Hãy viết

* Read

Hãy đọc

* Draw

Hãy vẽ

* Cut this out

Hãy cắt cái này ra

* Colour this in.

Hãy tô màu cái này.

* Underline

Hãy gạch chân

* Put a tick

Hãy đánh dấu

* Put a cross

Hãy gạch ngang

* Put these in order

Hãy xếp những cái này theo thứ tự

* Line up

Hãy xếp thành hàng

* Clear up

Hãy dọn sạch

* Stand up

Hãy đứng dậy

* Sit down

Hãy ngồi xuống

* Show me

Hãy cho cô xem

* Use a pencil/pen

Sử dụng bút chì/bút mực

* Put your hand up

Hãy giơ tay lên

* Get your book out

Hãy lấy sách ra

* Put your book away

Hãy cất sách đi

* Write your name here.

Hãy viết tên của em ở đây.

* Draw a diagram and label it.

Hãy vẽ một biểu đồ và ghi nhãn biểu đồ đó.

* Write in English.

Hãy viết bằng tiếng Anh.

* Write in your first language

Hãy viết bằng tiếng mẹ đẻ của em

* Use your dictionary and look up these words in your first

Hãy sử dụng từ điển của em và tìm nghĩa của những từ này

language.

bằng tiếng mẹ đẻ của em.

* Be quiet

Hãy trật tự

* Listen

Hãy lắng nghe

* Look at …..

Hãy nhìn…..

* Do you understand? Yes/No

Em có hiểu không? Có/Không

**Homework- Bài tập về nhà**

* You will get homework every……….

Em sẽ có bài tập về nhà mỗi……….

* Write down what you have to do for homework in your homework diary/planner.

Hãy viết cái em phải làm đối với bài tập về nhà vào sổ nhật ký/sổ kế hoạch bài tập về nhà.

* Copy this into your exercise book.

Hãy chép cái này vào vở bài tập về nhà của em.

* You have to give your homework in on…..

Em phải nộp bài tập về nhà của em vào ngày…..

* Do you understand what you have to do?

Em có hiểu em phải làm gì không?

* Can anyone at home help you with your homework?

Có ai ở nhà có thể giúp em làm bài tập về nhà không?

* I don’t understand what I have to do for homework.

Em không hiểu em phải làm gì với bài tập về nhà.

* There is no-one at home who can help me with my homework.

Không ai ở nhà có thể giúp em làm bài tập về nhà

* I’m sorry. I couldn’t do my homework because I didn’t

Em xin lỗi. Em không thể làm bài tập về nhà vì em không

understand what I had to do.

hiểu em phải làm gì.

* I tried to do the homework but it was too hard.

Em đã cố làm bài tập về nhà nhưng nó quá khó.

* I’m sorry. I forgot to bring my homework to school.

Em xin lỗi. Em quên không mang bài tập về nhà đến trường.

* When do we have to hand in our homework?

Khi nào chúng em phải nộp bài tập về nhà ạ?

* I couldn’t do my homework because I was ill.

Em không thể làm bài tập về nhà vì em bị ốm.

today tomorrow next week

hôm nay ngày mai tuần tới

this week last week this Friday

tuần này tuần trước thứ 6 tuần này

next Friday last Friday in two weeks’ time

thứ Sáu tuần tới thứ 6 tuần trước trong thời gian hai tuần

morning afternoon yesterday

buổi sáng buổi chiều ngày hôm qua

Monday Tuesday Wednesday

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Thursday Friday after the holidays

Thứ 5 Thứ 6 sau kỳ nghỉ

before the holidays at the weekend

trước kỳ nghỉ cuổi tuần

**School Trips and Visits- Các chuyến đi và thăm quan ở trường**

* This letter is about the school trip. Take the letter home.

Bức thư này là về chuyến đi ở trường. Hãy mang bức

Show it to your mum/dad/aunt/uncle.

thư này về nhà và đưa cho bố/mẹ/cô dì/chú bác của em.

* Ask your mum/dad/aunt/uncle to sign the letter to say that

Hãy yêu cầu bố/mẹ/cô dì/chú bác của em ký bức thư này để

you can go on the trip. Bring the letter back to school and

em có thể tham gia chuyến đi này. Mang bức thư này đến

give the letter to your teacher.

trường và đưa cho giáo viên của em.

* You will not be able to go on the trip unless your parent or

Em sẽ không thể tham gia chuyến đi này nếu bố mẹ hoặc cô

aunt/uncle signs the letter.

dì/chú bác của em không ký tên vào bức thư này.

* Your class will be going on a school trip on…………

Lớp học của em sẽ diễn ra trong chuyến đi của trường vào ngày……..

* You will travel by coach/minibus/train.

Em sẽ đi bằng xe khách/xe buýt nhỏ/tàu hỏa.

* You will leave school at ……and come back at …………….

Em sẽ rời trường vào lúc……và trở lại lúc…………….

* You must be in school by ……..

Em phải có mặt ở trường trước……….

* You will need to bring a packed lunch for the school trip.

Em sẽ phải mang hộp đồ ăn trưa cho chuyến đi của trường.

* Bring a: raincoat/ jacket/umbrella/sensible shoes

Hãy mang: áo mưa/áo khoác/ô/giày chắc bền

* You can take some money with you to spend. You can

Em có thể mang theo một ít tiền để chi tiêu. Em có thể

take………

mang theo…..

* The trip is to:

Chuyến đi này nhằm mục đích:

* You must wear your school uniform for the trip (but you can

Em phải mặc đồng phục của trường trong chuyến đi này

wear trainers.

(nhưng em có thể đi giày thể thao.

* You can wear your own clothes for the trip.

Em có thể mặc quần áo của chính mình trong chuyến đi này.

a science museum an art gallery

viện bảo tàng khoa học phòng tranh

an exhibition the seaside

cuộc triển lãm bờ biển

the theatre a castle

nhà hát lâu đài

a history museum a town/village

viện bảo tàng lịch sử thị trấn/ngôi làng

a country park a nature reserve

công viên quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên

a wildlife park a church

vườn thú hoang dã nhà thờ

a mosque a hindu temple

nhà thờ hồi giáo ngôi đền hindu

a historical site a sports stadium

di tích lịch sử sân vận động thể thao

a zoo botanical gardens

sở thú vườn bách thảo

an aquarium a farm

thủy cung trang trại

**School Holidays- Các kỳ nghỉ của trường**

* Term starts on …………………………………….

Học kỳ bắt đầu vào ngày………………………….

* Term finishes on ……………………………………

Học kỳ kết thúc vào ngày………………………………

* There are school holidays at the end of each term.

Cuối mỗi học kỳ, nhà trường sẽ có các kỳ nghỉ.

* Next week is half term. School will be closed.

Tuần tới là giữa kỳ. Trường học sẽ đóng cửa.

* School will start again on ……………………………………..

Trường học sẽ bắt đầu trở lại vào ngày…………….

* Tomorrow the school will be closed.

Ngày mai, trường học sẽ đóng cửa.

* ………..is non-pupil day. Only teachers come to school on that day.

………..là ngày học sinh nghỉ học. Chỉ có giáo viên mới đến trường vào ngày đó.

* …………………is non-uniform day. You do not have to

………………..là ngày không phải mặc đồng phục. Em

wear your school uniform on that day.

không phải mặc đồng phục trường vào ngày đó.

Autumn Term Spring Term

Học kỳ mùa thu Học kỳ mùa xuân

Summer Term Christmas holidays

Học kỳ mùa hè Kỳ nghỉ giáng sinh

Easter holidays Summer holidays

Kỳ nghỉ phục sinh Kỳ nghỉ mùa hè

non-pupil day non-uniform day

ngày học sinh nghỉ học ngày không phải mặc đồng phục

Public holiday

Ngày quốc lễ

**Feelings- Cảm giác**

How do you feel?

Em cảm thấy thế nào?

I feel:

Em cảm thấy:

happy sad angry confused

vui buồn giận giữ bối rối

lonely tired home-sick upset

cô đơn mệt mỏi nhớ nhà đau khổ

okay hungry thirsty cold

ổn đói khát lạnh

hot shy confident ill good

nóng xẩu hổ tự tin ốm tốt

* I like/I don’t like…………………………….

Em thích/Em không thích…………………..

* I want to go home.

Em muốn về nhà.

* I want to call my mum/dad/aunt/uncle, please.

Em muốn gọi điện cho bố/mẹ/cô dì/chú bác của em.

* Someone is being nasty to me.

Có người đang khó chịu với em.

* Someone is making fun of me.

Có người đang đùa giỡn em.

* I want to go to the toilet.

Em muốn đi nhà vệ sinh.

* I’ve got a headache.

Em bị đau đầu.

* I feel sick.

Em cảm thấy bị ốm.

* I’ve got toothache.

Em bị đau răng.

* I feel better now.

Bây giờ em cảm thấy khá hơn.

I’ve hurt my;

Em bị đau;

foot arm leg

bàn chân cánh tay cẳng chân

hand head back

tay đầu lưng

finger knee ankle

ngón tay đầu gối mắt cá chân

nose ear eye

mũi tai mắt

**Websites for Learning English- Các trang web học tiếng Anh**

* British Council for young children:

Hội đồng Anh dành cho trẻ nhỏ:

<http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/>

* British Council for teenagers:

Hội đồng Anh dành cho thanh thiếu niên

<http://learnenglishteens.britishcouncil.org/>

* British Council magazine:

Tạp chí của hội đồng Anh:

<http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine>

* BBC- Learning English

BBC- học tiếng Anh

<http://www.bbc.co.uk/learningenglish/>

* Learn English

Học tiếng Anh

<http://www.learn-english-today.com/>

* English Banana

<http://m.englishbanana.com/>

* On Stop English

<http://www.onestopenglish.com/>

* Many things

Nhiều điều

<http://www.manythings.org/>

* Activities

Hoạt động

<http://a4esl.org/>

**Add your own useful phrases here- Thêm các cụm từ hữu dụng của chính em ở đây**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**