Vocabulary Unit 4 Page 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vocabulary | Phiên âm | Nghĩa |
| Develop (v) | /**di'veləp**/ | Phát triển |
| Compare (v) | /kәm'peә(r)/ | So sánh, đối chiếu |
| Payment (n) | /'peim(ə)nt/ | Sự trả tiền, số tiền trả |
| Awful (adj) | /´ɔ:ful/ | Uy nghi,đáng gờm, khủng khiếp |
| Temporary (adj) | /ˈtɛmpəˌrɛri/ | Tạm thời, nhất thời |
| Describe( v) | /dɪˈskraɪb/ | Diện tả, mô tả |
| Permanent (adj) | /'pə:mənənt/ | Lâu dài, vĩnh cữu |
| Course ( n) | /kɔ:s/ | Tiến trình, dòng |
| Construction (n) | /kən'strʌkʃn/ | Sự xây dựng,cấu trúc |
| Occupation(n) | /,ɔkju'peiʃn/ | Sự chiếm giữ, sự chiếm đóng |