1. Thorough:

tính từ

kỹ lưỡng, hoàn thành ( it was a thorough waste of time)

không có gì bị bỏ sót

dùng để nhấn mạnh rất tuyệt vời

1. Revise

Động từ

Sửa lại, ôn lại bài, thay đổi ý kiến

1. Revision

Danh từ

Sự sửa lại, sự ôn lại

1. Revised

Tính từ

Đã thay đổi theo 1 số cách

[**changed**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/changed)**in some**[**ways**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/way)**:**

*a revised*[*edition*](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/edition)*of a*[*book*](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/book)

1. Sign

Động từ

Ký vào thư

**to give an**[**order**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/order)**or**[**information**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/information)**, or make a**[**request**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/request)**, using**[**hand**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/hand)**and**[**body**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/body)[**movements**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/movement)**:**

**to use sign**[**language**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/language)**(=**[**language**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/language)**used by**[**people**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/people)**who cannot**[**hear**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/hear)**or**[**talk**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/talk)**)**

1. Management

Danh từ

Sự quản lý

1. Responsive

Tính từ

Nói hoặc làm 1 điều j đó như 1 phản ứng lại với điều j đó hoặc người nào đó, đặc biệt nhanh hoặc tích cực

1. Responsibility

Danh từ

<duty> 1 cái gì đó mà công việc hoặc nghĩ vụ của bạn phải giải quyết

<blame> đổ lỗi cho ai đó

<good judgment> phán đoán tốt và khả năng hành động chính xác và tự mình đưa ra quyết định

1. Responsible

Tính từ

Chịu trách nhiệm về ....

<duty> and <blame>

1. Response

Danh từ

1 câu trả lời hoặc phản ứng

1. Steal < stolen>

Động từ

Lấy thứ gì đó mà k có sự cho phép hoặc k biết của chủ sở hữu và giữ nó

Làm 1 điều gì đó nhanh chóng và không gây chú ý

1. Technical

Tính từ

Liên quan đến kiến thức máy mọc hoặc phương pháp được sửa dụng trong khoa học và công nghiệm

Liên quan đến kỹ năng

Công nghệ, kỹ thuật

1. Technicality

Danh từ

Một chi tiết hoặc 1 vấn đề nhỏ

một quyết định chỉ dựa trên một hoặc nhiều quy tắc cụ thể chứ không dựa trên bất kỳ sự cân nhắc nào khác:

tính kỹ thuật

1. Technically

Trạng từ

Về mặt ký thuật

theo sự hiểu biết chính xác về các quy tắc, sự kiện, v.v.:

1. Technician

Danh từ

1 công nhân được đào tào với các kỹ năng đặc biệt, đặc biệt là về khoa học kỹ thuật

Kỹ thuật viên

1. Possible

Tính từ

Khả thi

1. Implement

Động từ

Thực hiện

Danh từ

một dụng cụ hoặc 1 thiết bị dùng để làm việc

1. Prohibitively

Trạng từ Cấm đoán

**in a way that is too**[**expensive**](https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/expensive)**or too much:**

theo cách quá đắt hoặc quá nhiều:

1. Least

Trạng từ

Định nghĩa

Đại từ

Ít nhất

1. Form

Động từ

Là bắt đầu tồn tại hoặc làm cho ní bắt đầu tồn tại ( hình thức )

Để biến cái gì đó thành 1 hình dạng cụ thể

Danh từ

1 tờ giấy trống đề điền

1. Identify

Động từ

Nhận dạng

1. Identification

Danh từ

Nhận dạng

1. Identifiable

Tính từ

Có thể nhận dạng được

1. Security

Danh từ

Bảo mật, an ninh

1. Guard

Danh từ

Bảo vệ

1. Premises

Danh từ

Cơ sở

1. Governmet

Danh từ

Chính phủ

1. Official

Tính từ

Liên quan đến vị trí, trách nhiệm

được người có thẩm quyền đồng ý hoặc sắp xếp:

Nếu một thông tin nào đó là chính thức thì nó đã được công bố công khai với thẩm quyền:

Chính thức

Danh từ

1 người có vị trí trách nhiệm trong 1 tổ chức

1. Determine

Động từ

Quyết tâm

Determined : xác định

1. Impact

Danh từ

Sự va chạm, 1 tác động

Động từ

Có ảnh hưởng đến 1 cái gì đó

1. Environment

Danh từ

Môi trường

1. Environmental

Tính từ

ảnh hưởng đến môi trường

1. Environmentalist

Danh từ

Người bảo vệ môi trường

1. Environmentally

Trạng từ

Về mặt môi trường

1. Encouraging

tính từ

khuyến khích, khiến bạn cảm thấy tự tin và huy vọng hơn

1. Operation

Danh từ

Hoạt động

1 tổ chức kinh doanh

1. Operator

Danh từ

Người điều hành

1. Operate

Động từ

Vận hành

1. Regulation

Danh từ

Quy định

1. Organization

Danh từ

Tổ chức

1. Laboratories

Danh từ

Phòng thí nghiệm

1. Abide

Động từ

Tuân thủ

1. Police

Danh từ

Cảnh sát

1. Regarding

Danh từ

Về

1. Occupation

Danh từ

Nghề nghiệp

1. Objective

Danh từ

Mục tiêu

một cái gì đó mà bạn dự định làm hoặc đạt được:

tính từ

khách quan

1. Objectivity

Danh từ

Tính khách quan

1. Objectively

Trạng từ

1 cách khách quan

1. Objection

Danh từ sự phản đối

1. Textbook

Danh từ

Sách giáo khoa

1. Practical

Tính từ

Thực tế

1. Paper

Danh từ

Giấy

Động từ

Che chắn bằng giấy gián tường

1. Feasibility

Danh từ

Tính khả thi

1. Studies

Nghiên cứu

Danh từ

1. Inform

Động từ

Thông báo

1. Informative

Tính từ

Cung cấp nhiều Thông tin

1. Appointed

Tính từ

Được bổ nhiệm

1. Manager

Danh từ

Người quản lý

1. Management

Danh từ

Sự quản lý

1. Mangage

Động từ

Quản lý

1. Incident

Danh từ

Sự cố

1. Unxepected

Tính từ

Không ngờ tới

1. Transfer

Động từ

Chuyển khoản, vận chuyển, chuyển nhượng ….

1. Transferable

Tính từ

Có thể chuyển nhượng

1. Transference

Danh từ

Sự chuyển giao

1. Convenient

Tính từ

Thuận lợi

1. Conveniently

Trạng từ

Thuận tiện

1. Convenience

Danh từ

Sự tiện lợi

1. Mode

Danh từ

Cách thức

1. Transportation

Danh từ

Vận tải

1. Travelers = tourist

Danh từ

Du khách

1. Leisure

Danh từ

Thời gian rảnh rỗi

1. Preference

Danh từ

Sự ưa thích

1. Preferred

Tính từ

Ưa thích

1. Preferably

Trạng từ

Tốt nhất