https://quizlet.com/vn/892446797/vocab-11-job-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 |