TEST 10\_P7 (147-157) - ETS 2019

Pastry /ˈpeɪ.stri/: bánh ngọt

Participant /pɑːˈtɪs.ɪ.pənt/: người tham gia. Caterer /ˈkeɪ.tər.ər/: người cung cấp thực phẩm. Vegetable market : chợ rau củ.

Scrumptious /ˈskrʌmp.ʃəs/: ngon, hảo hạng.

Expert landscape designers: chuyên gia thiết kế cảnh quan. Horticulturalist /ˌhɔː.tɪˈkʌl.tʃər.əl ɪst/: người làm vườn.

Botanist /ˈbɒt.ən.ɪst/ : nhà thực vật học.

Recommendation /ˌrek.ə.menˈdeɪ.ʃən/: khuyến nghị, đề xuất. Approve /əˈpruːv/ (v): phê duyệt.

Approval /əˈpruː.vəl/ (n): sự phê duyệt. Administrative assistant: trợ lý hành chính. Conference room : phòng họp, phòng hội nghị. Blinking /ˈblɪŋ.kɪŋ/: nhấp nháy

Oddly /ˈɒd.li/: lạ lùng, bất thường. Maintenance /ˈmeɪn.tən.əns/: bảo trì. Executives /ɪ𝗀ˈzek.jə.tɪv/ : giám đốc điều hành. Crew /kruː/: đội, đoàn.

To address: giải quyết vấn đề.

To schedule /ˈʃedʒ.uːl/: lên lịch, xếp lịch. Postpone /pə𝗎stˈpə𝗎n/: trì hoãn.

Garment /ˈ𝗀ɑː.mənt/: quần áo, hàng may mặc. Navy /ˈneɪ.vi/: xanh nước biển.

Wool /w𝗎l/: len.

Alteration /ˌɒl.təˈreɪ.ʃən/: thay đổi.

Assigned to: được phân giao cho, phân công cho.

Sleeves /sliːv/: tay áo.

Pants /pænts/: quần dài Shoulders /ˈʃə𝗎l.dər/: vai. Length /leŋθ/:chiều dài Waist /weɪst/: thắt lưng, eo. Thigh /θaɪ/ :đùi

Knee /niː/ :đầu gối. Hem /hem/:đường viền.

Remarks /rɪˈmɑːk/: lưu ý.

Clerical error /ˈkler.ɪ.kəl/ /ˈer.ər/: lỗi văn thư (ghi chép trong quá trình đo ban đầu)

Coupon /ˈkuː.pɒn/: phiếu mua hàng (không cần thanh toán, đã thanh toán trước)

Redeem /rɪˈdiːm/: đổi (sử dụng phiếu mua hàng) redeem a coupon, voucher,

A cracked screen : màn hình bị nứt

Drop off /drɒp/: thả ra. (gửi sản phẩm lại cửa hàng, thả khách xuống xe, điểm tr'ả hành khách,..)

Pick up: đón, rước, nhận

A quote /kwə𝗎t/: câu trích dẫn, bảng báo giá

On my way home from work: trên đường đi làm về Impress /ɪmˈpres/: ấn tượng

Diagnostic /ˌdaɪ.ə𝗀ˈnɒs.tɪk/: chuẩn đoán. Technician /tekˈnɪʃ.ən/: Kỹ thuât viên