**Test 4 - ETS 2022 - Part 5+6**

**Part 5**

be unable to = can’t

sell out : bán hết, cháy vé

class on : lớp học về …

leather /ˈleð.ər/ (n) : da, da thú

import /ɪmˈpɔːt/ (v) : nhập khẩu

export /ɪkˈspɔːt/ (v) : xuất khẩu

diversify /dɪˈvɝː.sə.faɪ/ (v) : làm đa dạng, đa dạng hoá

diversity  /dɪˈvɝː.sə.t̬i/ (n) : sự đa dạng

diverse  /dɪˈvɝːs/ (adj) : đa dạng, phong phú

hygienist /haɪˈdʒiː.nɪst/ (n) : nhân viên vệ sinh

panel  /ˈpæn.əl/ (n) : bảng <điều khiển>, ban, nhóm người tham gia hội thảo,…

activate  /ˈæk.tə.veɪt/ (v) : kích hoạt

activity (n) : hoạt động

active (adj) : có hiệu lực, chủ động, <đang> hoạt động

actively (adv) : # adj

portfolio /ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ/ (n) : danh mục <đầu tư>

aerial / ˈeəriəl/ (adj) : trên không, trên trời

workshop /ˈwɝːk.ʃɑːp/ (n) : hội thảo

prize /praɪz/ (n) : giải thưởng, phần thưởng

notable /ˈnəʊ.tə.bəl/ (n) : đáng chú ý

harvest /ˈhɑːr.vəst/ (n)(v) : thu hoạch, vụ gặt / thu hoạch, thu thập

parade /pəˈreɪd/ (n) : cuộc diễu hành, cuộc diễu binh

spin /spɪn/ (v) : quay tròn, xoay

square /skweər/ (n) : quảng trường, hình vuông

roll /roʊl/ (v) : cuộn

loosen /ˈluː.sən (v) : nới lỏng, làm lỏng ra

constantly /ˈkɒn.stənt.li/ (adv) : liên tục

constant /ˈkɑːn.stənt/ (adj) : không thay đổi, kiên định, hằng số

already (adv) : đã, rồi

exactly (adv) : chính xác

already /ˈren.ə.veɪt/ (v) : cải tạo, nâng cấp

amount /əˈmaʊnt/ (n) : 1 khoảng

excessive /ekˈses.ɪv/ (adj) : quá đáng, quá mức, quá nhiều

unknown  /ʌnˈnoʊn/ (adj) : không biết, không xác định, không rõ

brochure /broʊˈʃʊr/ (n) : ấn phẩm/ tập quảng cáo

thick /θɪk/ (adj) : dày, đậm, dày đặc

glossy /ˈɡlɒs.i/ (adj) : bóng loáng

care (v) : quan tâm

careful (adj) : cẩn thận

caring (ving/adj) : (adj) -> quan tâm

yet : chưa / nhưng = but

critic  /ˈkrɪt̬.ɪk/ (n) : nhà phê bình

critique  /krɪˈtiːk/ (n) : bài phê bình

durability /ˌdʒʊə.rəˈbɪl.ə.ti/ (n) : tính bền, tính lâu bền

retrieve /rɪˈtriːv/ (v) : phục hồi, lấy lại

irreversibly / ˌɪrɪˈvɜːsəbli/ (adv) : không thể đảo ngược

vaguely / ˈveɪɡli/ (adv): : mơ hồ, mờ nhạt, ngờ ngợ

pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ (n) : bí ngô

outline / ˈaʊtlaɪn/ (v) : phác thảo, vạch ra

pipe /paɪp/ (n) : ống dẫn, mạch ống

burst /bɜːst/ (n) : sự nổ tung, sự vỡ tung

motivate /ˈməʊ.tɪ.veɪt/ (v) : thúc đấy, động cơ thúc đẩy

bakery  /ˈbeɪ.kɚ.i/ (n) : tiệm bánh mì

reveal = unveil  /ʌnˈveɪl/ (v) : tiết lộ

as much as : nhiều như

besides : bên cạnh đó

just as : cũng giống như

coupon /ˈkuː.pɑːn/ (n) : phiếu mua hàng

identify (v) :xác định, nhận dạng

reach /riːtʃ/ (v) : đạt được, có được

candidate /ˈkæn.dɪ.dət/ (n) : ứng cử viên

monitor / ˈmɒn.ɪ.tər/ (n, v) : màn hình/ giám sát, theo dõi

identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/ (v) : nhận ra, nhận biết, xác định

crane /kreɪn/ (n) : cần trục, máy cẩu

fasten /ˈfæs.ən/ (v) : buộc chặt, đóng chặt

quote /kwəʊt/ (v) : báo giá

storage /ˈstɔː.rɪdʒ/ (n) : sự lưu trữ, sự dự trữ

terrain /təˈreɪn/ (n) : địa hình

desert  /ˈdez.ɚt/ (n) : sa mạc

don’t/ didn’t/ do not/ did not + say + anything: không/ đừng nói thứ gì

harsh /hɑːʃ/ (adj) : khắc nghiệt

endurance /ɪnˈdʒʊə.rəns/ (n) : khả năng chịu đựng

allowance /əˈlaʊ.əns/ (n) : sự thừa nhận, tiền phụ cấp

alert / əˈlɜːt/ (n) :sự cảnh báo, báo động

segment /ˈseɡ.mənt/ (n) : mảng, phần, phân khúc

flash /flæʃ/ (n,v) : tia sáng/ nhấp nháy, lấp lánh, nháy

across  /əˈkrɑːs/ (adv) : băng qua, sang khắp , xuyên suốt/ (pre): bên kia

**Part 6:**

automated cash machine : máy rút tiền mặt tự động = atm

cash /flæʃ/ (n) : tiền mặt

in the meantime : trong lúc đó

seriously /ˈsɪə.ri.əs.li/ (adv) : đứng đắn,nghiêm trang

trouble /ˈtrʌb.əl/ (n) : sự cố, tình trạng rắc rối

transaction /trænˈzæk.ʃən/ (n) : sự thực hiện, sự giao dịch

as long as : miễn là

defective /dɪˈfek.tɪv/ (adj) : khiếm khuyết, có thiếu sót, nhược điểm

generate /ˈdʒen.ə.reɪt/ (v) : sinh ra, phát ra, tạo

origin (n) : nguồn gốc

original (adj) : bản gốc

originality (n) : <1 cách> độc đáo

packaging  /ˈpæk.ɪ.dʒɪŋ/ (n) : gói, bao bì

original packaging   : bao bì nguyên gốc

worth  /wɝːθ/ (adj, n) : đáng giá/ giá trị

park in : đỗ xe vào..

few : ít + n đếm được

no : không + n đếm được, không đếm được

less : ít + n không đếm được

warranty /ˈwɒr.ən.ti/ (n) : bảo hành, sự bảo đảm

section /ˈsek.ʃən/ (n) : bộ phận, đoạn, khu vực

remodel /ˌriːˈmɒd.əl/ (v) : làm lại, sửa đổi, tu sửa

worth /wɝːθ/ (adj) : đáng giá, xứng đáng

ready-to-eat : ăn liền

unveil = reveal /ʌnˈveɪl/ (v) : tiết lộ, để lộ, tuyên bố công khai

botanical /bəˈtæn.ɪ.kəl/ (adj) : (thuộc) thực vật học, cây cảnh

varietal /vəˈraɪ.ə.təl/ (n) : giống tốt

gain /ɡeɪn/ (v) : thu được, kiếm được

nursery /ˈnɜː.sər.i/ (n) : vườn ươm

breed /briːd/ (n) : nòi, giống

withstand /wɪðˈstænd/ (v) : giữ vững, chống chịu, chịu đựng

subtain /səˈsteɪn/ (v) : duy trì, chống đỡ

desert /ˈdez.ət/ (n) : sa mạc

drought – hardy : khô hạn

drought /draʊt/ (n) : hạn hán

particular /pəˈtɪk.jə.lər/ (adj) : đặc biệt, riêng biệt

bush /bʊʃ/ (n) : bụi cây, bụi rậm

withstand /wɪðˈstænd/ (v) : chịu được

sustain /səˈsteɪn/ (v) : duy trì, chịu được

thrive /θraɪv/ (v) : phát triển mạnh, lớn mạnh

climate /ˈklaɪ.mət/ (n) : khí hậu, thời tiết

profitable /ˈprɒf.ɪ.tə.bəl/ (adj) : có lợi nhuận, sinh lãi

flavorful /ˈfleɪ.və.fəl/ (adj) : hương vị, mùi thơm, vị ngon

sector  /ˈsek.tɚ/ (n) : lĩnh vực khu vực

rose /roʊz/ (n) : hoa hồng / rise -> rose -> risen