Đỗ Hoàng Phương

12520324-Page 50-Unit 7

1. Anxiety /æŋˈzaɪəti/ (n): Mối lo âu
2. Attitude /ˈætɪtjuːd/ (n): Thái độ quan điểm
3. Blind /blaɪnd/ (adj): Đui, m ù
4. Contribute / kənˈtrɪbjuːt / (v):Đóng góp, góp phần
5. Cure /kjʊə(r)/ (v): Sự chữa bệnh
6. Emotional / ɪˈməʊʃənl / (adj): Cảm động
7. Estimate / ˈestɪmət / (n): S ự đành giá
8. Illness /ˈɪlnəs/ (n): Sự đau ốm
9. Mathematican / ˈestɪmət  / (n):Toán học
10. Mental /ˈmentl/ (adj): Thuộc tâm thần.
11. Murder / ˈmɜːdə(r) / (n): V ụ án mạng
12. Overcome / ˌəʊvəˈkʌm  / (v): Chiến thắng
13. Paranoid / ˈpærənɔɪd  / (adj): chứng bện hoang tưởng
14. React /  riˈækt  / (v): Tác động trở lại
15. Schizophrenia /  ˌskɪtsəˈfriːniə  / (n): Bện viện tâm thần
16. Stomach /  ˈstʌmək  / (n): Da dày
17. Suffer /  ˈsʌfə(r)  / (v): Trải qua
18. Throat / θrəʊt  / (n): C ổ, cổ h ọng
19. Tornado / tɔːˈneɪdəʊ / (n): Bảo táp
20. Treatment / ˈtriːtmənt  / (n): sự đối xử
21. Unfortunately / ʌnˈfɔːtʃənətli  / (adv): một cách đáng tiếc