TEST 3 –P7 - ETS 2019 (147-160)

Eployee badge /ɪmˈplɔɪ.iː//bædʒ/: thẻ nhân viên, bảng tên nhân viên. Expired /ɪkˈspaɪər/: hết hạn

Renewal /rɪˈnjuːəl/: gia hạn (gia hạn hợp đồng, gia hạn thẻ,….) Damage /ˈdæm.ɪdʒ/: hư, hỏng

Instruction /ɪnˈstrʌk.ʃən/: hướng dẫn. Leave blank: để trống.

Authorize /ˈɔː.θər.aɪz/: ủy quyền, cấp phép, cho phép. Charge /tʃɑːdʒ/: tính phí, thù lao (phả trả)

Assigne /əˈsaɪn/:giao phó, chỉ định.

To be assigned: được chỉ định, được phân giao. Application /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/: đơn đăng ký, đơn xin việc,.. Submit /səbˈmɪt/: nộp, trình ký.

Vacancy /ˈveɪ.kən.si/: vị trí còn trống (chưa có người làm). Reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/: danh tiếng.

Span /spæn/: trải dài, rộng khắp.

Waitstaff /weɪtstɑːf/: nhân viên phục vụ bàn.

Itemized bill: Hóa đơn chi tiết, hóa đơn được ghi thành từng khoản. Flexible /ˈflek.sə.bəl/: linh động, linh hoạt.

Employment references: thư giới thiệu của người chuyên môn. Mention /ˈmen.ʃən/: đề cập đến, nhắc đến.

Applicant /ˈæp.lɪ.kənt/: người nộp đơn, người ứng tuyển. Decade /ˈdek.eɪd/: một thập kỷ (10 năm).

To file /faɪl/: nộp hồ sơ.

Reminder rɪˈmaɪn.dər/: lời nhắc nhỡ Shut off /ʃʌt/ /ɒf/: tắt (van nước).

Turned on /tɜːn/ /ɒn/: bật, mở.

Temporarily /tem.pəˈr.er.əl.i/: một cách tạm thời Assured /əˈʃɔːd/: đảm bảo, chắc chắn.

Complimentary /ˌkɑːm.pləˈmen.t̬ɚ.i/:miễn phí Lobby /ˈlɒb.i/: sảnh, hành lang.

Direction /daɪˈrek.ʃən/: sự hướng dẫn. Eligible /ˈel.ɪ.dʒə.bəl/: đủ điều kiện

Willingness /ˈwɪl.ɪŋ.nəs/ : sẵn lòng, tự nguyện.

Orientation /ˌɔː.ri.enˈteɪ.ʃən/: sinh hoạt đầu khóa, sinh hoạt định hướng. sales associate : cộng tác viên kinh doanh.

training session : buổi tập huấn, phiên tập huấn. exhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/: triển lãm.

Portray /pɔːˈtreɪ/: thể hiện, khắc họa. Vastness /ˈvɑːst.nəs/: rộng lớn, bao la.

Acclaimed //əˈkleɪmd/: hoan nghênh, tán thưởng, đánh giá cao, khen ngợi. Critically /ˈkrɪt.ɪ.kəl.i/: nghiêm túc