<https://quizlet.com/vn/892446797/vocab-11-job-flash-cards/?i=4zv715&x=1qqt>

<https://quizlet.com/vn/894151453/vocab-21-marketing-advertising-promotion-flash-cards/?i=4zv715&x=1qqt>

<https://quizlet.com/vn/893396209/vocab-12-job-flash-cards/?i=4zv715&x=1qqt&authuser=3>

<https://quizlet.com/vn/894987292/vocab-22-marketing-advertising-promotion-flash-cards/?i=4zv715&x=1qqt>

<https://quizlet.com/vn/895934486/vocab-3-manufacturing-flash-cards/?i=4zv715&x=1qqt>

<https://quizlet.com/vn/897553070/vocab-41-shipping-flash-cards/?i=4zv715&x=1jqt>

<https://quizlet.com/vn/898380100/vocab-42-shipping-flash-cards/?i=4zv715&x=1qqt>

<https://quizlet.com/vn/898946859/vocab-51-technology-internet-flash-cards/?i=4zv715&x=1qqt>

|  |  |
| --- | --- |
| Water(v) | Tưới nước |
| Examine(v) | Xem xét, nghiên cứu |
| Leaf through(v) | Đọc lướt |
| Stare at (v) | Nhìn chằm chằm |
| Point at(v) | Chỉ vào |
| Chop up something(v) | Cắt cg |
| Type on(v) | Soạn |
| Arrange(v) | Sắp xếp, cắm hoa |
| Gesture(n) | Cử chỉ |
| Stroll(v) | Đi dạo,tản bộ |
| Hike(v)(n) | Đi bộ đường dài, cuộc đi bộ |
| Get off (v) | Xuống phương tiện |
| Ascend = go up(v) | Đi lên |
| Next to | Bên cạnh |
| Posture(n) | Tư thế |
| Lean against/on(v) | Dựa vào |
| Long-sleeved shirt(n) | Áo dài tay |
| Paperwork(n) | Công vc giấy tờ |
| Laboratory(n) | Phòng thí nghiệm, pha chế |
| Microscope(n) | Kính hiển vi |
| Instrument(n) | Công cụ, dụng cụ |
| Glove(n)(v) | Bao tay, gang tay,đeo găng |
| Avenue(n) | Đại lộ |
| Lane(n) | Ngõ, làn đường |
| Give/ hold a presentation | Thuyết trình |
| Passenger(n) | Hành khách |
| Waitress(n) | Bồi bàn nữ |
| A piece of | 1 mảnh/mẩu |
| Grass(n) | Cỏ |
| Fold up(v) | Gấp lại |
| Put on(n) | Mặc đồ |
| Furniture(n) | Nội thất |
| Clap(v) | Vỗ tay |
| Refreshment(n) | Giải khát |
| Shelf(n) | Kệ |
| Office(n) | Văn phòng |
| Post office(n) | Bưu điện |
| Bench(n) | băng ghế |
| Schedule(v) | Lịch trình |
| Ladder(n) | Cái thang |
| Gate(n) | Cổng |
| Yard(n) | sân |
| Fan(n) | Quạt |
| Poster(n) | Tấm áp phích |
| Garage(n) | Ga ra |
| Tire(n) | Lốp xe |
| Operate(v) | Vận hành |
| Packing(v) | Thu dọn |
| Purchase(v) | mua |
| Pour(v) | Đổ/ rót / trút nước |
| Bend down(v) | Cúi xuống |
| Stone ledge(n) | Gờ đá |
| Lawn(n) | Bãi cỏ |
| Unload(v) | Gỡ hàng |
| Fireplace(n) | Lò sưởi |
| Podium(n) | Bục giảng |
| Guardrail(n) | Lan can |
| Pillow(n) | Cái gối |
| Gallery(n) | Thư viện |
| Tow(v) | kéo |
| Monitor(n,v) | Màn hình, giám sát |
| Qualification(n) | Trình độ chuyên môn |
| Job application(n) | Đơn xin việc |
| Pleased(adj) | Vừa lòng |
| Inquire(v) | Dò xét, thăm hỏi |
| In addition to | Ngoài ra |
| Chief(n) | Người đứng đầu |
| Chief executive(n) | Giám đốc điều hành |
| Track(n) | Đường ray |
| Hang(v) | treo |
| Pile up / stack up(v) | Xếp chồng, chồng chất |
| Occupy(v) | Chiếm giữ, chiếm đóng |
| Pot(n) | Nồi, chậu trồng cây |
| Counter(n) | Kệ bếp,quầy tính tiền |
| Curtain(n) | rèm |
| Ceiling(n) | Trần nhà |
| Ceiling fan(n) | Quạn trần |
| Projector(n) | Máy chiếu |
| Couch(n) | Giường |
| Elevator(n) | Thang máy |
| Escalator(n) | Thang cuốn |
| Drawer(n) | Ngăn kéo |
| Cabinet(n) | Tủ |
| Toll gate(n) | Cổng thu phí |
| Station(n) | Nhà ga |
| Boat(n) | Thuyền |
| Pavement=sidewalk | Vỉa hè |
| Trim the lawn | Cắt cỏ |
| Sweep the floor | Quét sàn |
| Mop(n) | Chổi lau nhà |
| Polish(v) | Đánh bóng |
| Dust(v) | Phủi bụi |
| Vacuum(n) | Máy hút bụi |
| Grocery/department store | Cửa hang tạp hóa |
| Vase(v) | Lọ,bình |
| Suitcase(n) | Va ly |
| Lobby(n) | Sảnh |
| Treadmill(n) | Máy chạy bộ |
| Cross(v) | Đi qua |
| Towel(n) | Khan lau |
| Beach towel(n) | Khan tắm |
| Parasol(n) | Dù che nắng |
| Stock shelf(v) | Cất hàng lên giá |
| Pedestrian(n) | Ng đi bộ |
| Net(n) | Mạng lưới |
| Dock(n) | Bến tàu |
| side of a boat(n) | Mạn thuyền |
| Tent(n) | Lều |
| Hill(n) | Ngọn đồi |
| Climb(v) | leo |
| Merchandise(n) | Hang hóa |
| Crowded(n) | Đông đúc |
| Tye(v) | Buộc |
| Balcony(n) | Ban công |
| Wheelbarrow(n) | Xe cút kít |
| Wrap(v) | Gói lại |
| Silverware(n) | Đồ dung bằng bạc |
| Shovel(v,n) | Xẻng , xúc bằng xẻng |
| Sled(n) | Xe trượt tuyết |
| Zip up jacket | Kéo khóa áo khoác |
| Pipe(n) | Đường ống |
| Concert(n) | Buổi hòa nhạc |
| Carpenter(n) | Thợ mộc |
| Council(n) | Hội đồng, hội nghị |
| Distribute(v) | Phân phát, phân phối |
| Apparel(n) | Hang may mặc, trang phục |
| Take apart = disassemble | Tháo rời |
| Confidential(n) | Bảo mật |
| Patio(n) | Hiên nhà |
| Grill(v) | Nướng |
| Oven(n) | Lò vi sóng |
| Helmet(n) | Mũ bảo hiểm |
| Belt(n) | Thắt lưng |
| Weld(v) | hàn |
| Cement(N) | Xi măng |
| Demolish(v) | Phá hủy |
| Dig(v) | đào |
| Pilot(v) | Lái (máy bay) |
| Kneel(v) | Quỳ |
| Luggage(n) | Hành lý |
| Within(n) | Trong vòng |
| Lawyer(n) | Luật sư |
| Header quarter(n) | Trụ sở chính |
| Secretary(n) | Thư kí |
| Hall(n) | Hành lang |
| Cough(v) | ho |
| Cafeteria(n) | Quán cà phê |
| Stringed instrument(n) | Nhạc cụ có dây |
| Tile(n) | Gạch |
| Trial(n) | Thử nghiệm |
| Seminar(n) | Hội thảo |
| Reception area(n) | Khu vực lễ tân |
| Invoice(n) | Hóa đơn |
| Issue(n) | Số báo, số tạp chí |
| Vet(n) | Bác sĩ thú y |
| Surgeon(n) | bác sĩ ngoại khoa |
| Physician(n) | Bác sĩ nội khoa |
| Physicist(n) | Nhà vật lý học |
| Philanthropist(n) | Nhà từ thiện |
| Founder(n) | Ng sáng lập |
| Supervisor(n) | Nhà quản lý |
| Reception(n) | Bữa tiệc |
| Colleague(n) | Đồng nghiệp |
| Architect(n) | Kiến trúc sư |
| Sweater(n) | Áo len |
| Cotton(n) | bông |
| Agenda(n) | Chương trình nghị sự |
| Digital clock(n) | Đồng hồ kĩ thuật số |
| Loan(n) | Khoản vay |
| Agreement(n) | Hợp đồng, thỏa thuận |
| Accessory(n) | Phụ kiện |
| Article(n) | Bài báo |
| trade show(n) | Triển lãm thương mại |
| Agent(n) | Đại lý |
| Exhibit(n,v) | Triển lãm, trưng bày |
| Measurement(n) | Số đo |
| Estate(n) | Tài sản |
| Estate agent(n) | Đại lý bất động sản |
| Campaign(n,v) | Chiến dịch, tùng quân |
| Facility(n) | Cơ sở, vật chất |
| Enthusiastic(n) | Nhiệt tình |
| Battery(n) | pin |
| Cartridge(n) | Hộp đạn |
| Closet(n) | Tủ quần áo, buồng nhỏ |
| Consult(v) | Tham khảo ý kiến |
| Renew(v) | Gia hạn |
| Coast(n) | Bờ biển |
| Prize(n) | Giari thưởng |
| Committee(n) | ủy ban |
| Entrance(n) | Lối vào |
| Travel abroad | Đi nước ngoài |
| It slip one’s mind | Quên |
| Carpet(n) | Thảm |
| Plastic(n) | Nhựa |
| Air conditioning unit(n) | Điều hòa không khí |
| Fence(n) | hàng rào |
| Cashier(n) | Nhân viên thu ngân |
| Discard(v) | Vứt bỏ |
| Mirror(n) | gương |
| Lawn mower(n) | Máy cắt cỏ |
| Award(n) | Giải thưởng |
| Intern(n) | Thực tập sinh |
| Boardroom(n) | Phòng họp |
| Itinerary(n) | Hành trình |
| Auditorium(n) | Khan phòng |
| Inspire(v) | truyền cảm hứng |
| Chalkboard(n) | Tấm bảng đen |
| Staircase(n) | Cầu thang |
| Cutting board(n) | thớt |
| Bowl(n) | Bát đĩa |
| Budget(n) | Ngân sách |
| Designate(v) | Chỉ định |
| Pharmacy(n) | Hiệu thuốc |
| Workshop(n) | Hội thảo |
| Reporter(n) | Phóng viên |
| Figures(n) | Số liệu |
| Banquet(n) | Bữa tiệc |
| Catering service(n) | Dịch vụ ăn uống |
| Counsel(v) | Tư vấn |
| Ultrasonic(n) | Siêu âm |
| Therapist(n) | Bs tâm lý học |
| Applicant(n) | ứng cử viên |
| Airline(n) | hãng hang không |
| office supplies(n) | Văn phòng phẩm |
| Trade(n) | Thương mại |
| Procedure(n) | Thủ tục |
| Appliance(n) | Thiết bị |
| Invest(v) | Đầu tư |
| Penalize(v) | Xử phạt |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |