**Test 4 – ETS 2022 – Part 7**

**Part 7**

brand  /brænd/ (n) : thương hiệu

refeshment /rɪˈfreʃ.mənt/ (n): đồ ăn thức uống, sự nghỉ ngơi

oatmeal /ˈəʊt.miːl/ (n): bột yến mạch

cereal /ˈsɪə.ri.əl (n): ngũ cốc

please be aware: xin lưu ý rằng

involved /ɪnˈvɒlvd/ (adj): được tham gia, bị thu hút vào

congested /kənˈdʒes.tɪd/ (adj): tắc nghẽn

roadway /ˈrəʊd.weɪ/ (n): lòng đường

solicit /səˈlɪs.ɪt/ (v): thu hút, trưng cầu dân ý

ripe /raɪp/ (adj): chín, quả chín

sauce /sɔːs/ (n) nước xốt, nước chấm

canned /kænd/ (adj): đóng hộp

pepper /ˈpep.ɚ/ (n): quả ớt hoặc ớt chuông ( 1 số vùng gọi là tiêu )

ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ (n): thành phần, nguyên liệu, phần hợp thành

otherwise  /ˈʌð.ɚ.waɪz/ : nếu không

flagship /ˈflæɡ.ʃɪp/ (n): hiện đại, hàng đầu

muffin /ˈmʌf.ɪn/ (n): bánh nướng xốp

rollout /ˈrəʊlˌaʊt/ (n): sự giới thiệu

recipe /ˈres.ɪ.pi (n): công thức nấu ăn

debut  /ˈdeɪ.bju/ (n,v): sự ra mắt, bước đầu / ra mắt

flavour hay flavor /ˈfleɪ.vɚ/ (n, v): hương vị, hương thơm / làm cho thơm

intermission /ˌɪn.təˈmɪʃ.ən/ (n): ngừng, thời gian ngừng, giải lao

auditorium /ˌɔː.dɪˈtɔː.ri.əm/ (n): khán phòng

matinee /ˈmæt.ɪ.neɪ/ (n): buổi biểu diễn ban chiều

globe /ɡləʊb/ (n) thế giới

medley /ˈmed.li/ (n): sự pha trộn, sự hỗn hợp

cast  /kæst/ noun : dàn diễn viên

come into: đi vào/ bước vào ; thừa kế

globe  /ɡloʊb/ noun : khối cầu, địa cầu

around the globe: vòng quanh thế giới

shipyard /ˈʃɪp.jɑːrd/ (n): xưởng đóng tàu

once - bustle / wʌns - ˈbʌs.əl/ (n): nhộn nhịp một thời

undergo  /ˌʌn.dɚˈɡoʊ/: trải qua

transformation  /ˌtræns.fɚˈmeɪ.ʃən/ noun : sự/ quá trình chuyển đổi

mall  /mɑːl/ (n): trung tâm mua sắm

dozen /ˈdʌz.ən/ (n): tá (12)

open – air : ngoài trời, không gian mở

demolish /dɪˈmɒl.ɪʃ/ (v): phá hủy, đánh đổ

decision /dɪˈsɪʒ.ən/ n): sự quyết định

shipbuilder /ˈʃɪpˌbɪl.dər/ (n): người đóng tàu

reaction /riˈæk.ʃən/ (n) phản ứng

treasure  /ˈtreʒ.ɚ/ (n): kho báu

landmark /ˈlænd.mɑːrk/ (n): địa danh , mốc ranh giới/thời điểm, bước ngoặt

in the peak of: trong đỉnh cao của, vào cao điểm….

labor /ˈleɪ.bər/ (n): lao động, nhân công

etch /etʃ/ (v): khắc

peak /piːk/ (n): đỉnh cao

naval /ˈneɪ.vəl/ (adj): thuộc hải quân

gradually /ˈɡrædʒ.u.ə.li/ (adv): dần dần, từ từ

recreation /ˌrek.riˈeɪ.ʃən/ (n): sự giải trí, sự nghỉ ngơi

legacy /ˈleɡ.ə.si/ (n): di sản, gia tài

endure /ɪnˈdʒʊər/ (v): tồn tại, chịu đựng, cam chịu, trường tồn

monument /ˈmɑːn.jə.mənt/ (n): đài/bia tưởng niệm

kick-off (v): bắt đầu, khởi động

appreciation  /əˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ (n): sự đánh giá cao

appreciation  week: tuần lễ tri ân

professionalism  /prəˈfeʃ.ən.əl.ɪ.zəm/ (n): tính chuyên nghiệp

dedication /ˌded.əˈkeɪ.ʃən/ (n): sự cống hiến

achieve /əˈtʃiːv/ (v): đạt được, giành được

confusing /kənˈfjuː.zɪŋ/ (adj): khó hiểu, rắc rối

confuse (v): <làm>bối rối, gây khó hiểu

steady /ˈsted.i/ (adj): đều đặn, ổn định, vững chắc

transition /trænˈzɪʃ.ən/ (n): sự chuyển tiếp

accomplishment  /əˈkɑːm.plɪʃ.mənt/ (n): thành tích

seamless /ˈsiːm.ləs/ (adj): liền mạch

potluck lunch /ˌpɒt ˈlʌk lʌntʃ/ (n):bữa ăn trưa thịnh soạn

waterproof /ˈwɔː.tə.pruːf/ (adj): không thấm nước

exceptional /ɪkˈsep.ʃən.əl/ adjective: đặc biệt, phi thường, xuất chúng

proceeds /ˈprəʊ.siːdz/ (n): tiền thu được

proceed  /proʊˈsiːd/ (v) : tiếp tục <làm>

genre /ˈʒɑːn.rə/ (n): loại, thể loại

paperback /ˈpeɪ.pə.bæk/ (n): <sách> bìa mềm

hardcover /ˈhɑːdˌkʌv.ər/ (n): <sách> bìa cứng

torn /tɔːn/ (v): làm rách, hỏng

deface / dɪˈfeɪs / (v): tẩy xoá , làm xấu đi, tẩy trắng

reject /rɪˈdʒekt/ (v): từ chối, không chấp thuận

journal /ˈdʒɜː.nəl/ (n): báo, nhật ký

reimbursement /ˌriː.ɪmˈbɜːs.mənt/ (n): sự hoàn lại, sự trả lại

land /lænd/ (v): đạt được, giành được

wrap up : hoàn thành, kết thúc việc gì đó

title /ˈtaɪ.təl/ (n): danh hiệu, danh nghĩa, tư cách

bookkepper /ˈbʊkˌkiː.pər/ (n): nhân viên kế toán

in a row (thành ngữ): liên tiếp, liên tục

lease  /liːs/ (v): thuê, cho thuê

back out: thất hứa, không giữ lời

division//dɪˈvɪʒ.ən// (n): sự phân công, mục, bộ phận

business card : danh thiếp

glare /ɡler/ (n): ánh sáng, ánh chói, độ chói

unique /juːˈniːk/ (adj): độc đáo, duy nhất

grid /ɡrɪd/ (n): lưới

pattern /ˈpæt.ən/ (n): mô hình, khuôn mẫu

capture /ˈkæp.tʃər/ (v): thu hút, lấy được, chiếm được

shame /ʃeɪm/ (n): sự xấu hổ

accidentally /ˌæk.sɪˈden.təl.i/ (adv): tình cờ, ngẫu nhiên, vô tình

reflect /rɪˈflekt/ (v): phản ánh

align /əˈlaɪn/ (v): căn chỉnh, sắp cho thẳng hàng

properly /ˈprɒp.əl.i/ (adv):một cách đứng đắn

outdate /aʊtˈdeɪt/ (v): làm lỗi thời

aspire /əˈspaɪər/ (v): khao khát

pause /pɑːz/ (n, v) sự tạm ngưng / tạm ngưng

shine  /ʃaɪn/ (n, v): ánh sáng/ toả sáng, chiếu sáng

aspire /əˈspaɪər/ (v): khao khát

screenwriter /ˈskriːnˌraɪ.tər/ (n): nhà biên kịch

interaction /ˌɪn.təˈræk.ʃən/ (n): sự tương tác

script /skrɪpt/ (n): kịch bản

blockbuster /ˈblɒkˌbʌs.tər/ (n): bom tấn

stage /steɪdʒ/ (v): dàn cảnh, sắp xếp

aid /eɪd/ (n): sự giúp đỡ, sự viện trợ

qualify /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ (v): có đủ tư cách, khả năng

autobiographical /ˌɔː.təˌbaɪ.əˈɡræf.ɪ.kəl/ (adj): tự truyện

committed /kəˈmɪt̬.ɪd/ (adj): tận tụy, tận tâm

via /ˈvaɪə/ (prep): qua, theo đường, thông qua

cap /kæp/ (v): giới hạn

deposit /dɪˈpɒz.ɪt/ (n): tiền đặt cọc

brief /briːf/ (adj): ngắn gọn, vắn tắt

proof /pruːf/ (n): bằng chứng, chứng cớ

pay attention: dành sự chú ý đến …

residency  /ˈrez.ə.dən.si/ (n): nơi cư trú

fellow  /ˈfel.oʊ/ (n): đồng nghiệp

heater /ˈhiː.t̬ɚ/ (n): thiết bị, lò (sưởi, đun, hâm nóng thức ăn,…)

water heater: máy đun nước

resolution  /ˌrez.əˈluː.ʃən/ (n): nghị quyết, quyết định

pot /pɒt/ (n): ấm, bình, ca

charming /ˈtʃɑː.mɪŋ/ (adj): duyên dáng, đẹp, có sức quyến rũ

atmosphere /ˈæt.mə.sfɪər/ (n): không khí, khí quyển

inviting /ɪnˈvaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lôi cuốn, hấp dẫn

gourmet /ɪnˈvaɪ.t̬ɪŋ/ (n): người sành ăn, người sành rượu

gourmet dinner :bữa tối thịnh soạn

eatery /ˈiː.tər.i/ (n): nhà hàng, quán ăn

approximately /əˈprɒk.sɪ.mət.li/ (adv): khoảng chừng, độ chừng

profession  /prəˈfeʃ.ən/ (n): nghề nghiệp

networking (n): kết nối mạng, xã giao, kết nối

inviting  /ɪnˈvaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): hấp dẫn, mời gọi

stone  /stoʊn/ (n): cục đá

tile  /taɪl/ (n): ngói, gạch lát

mission /ˈmɪʃ.ən/ (n): sứ mệnh, nhiệm vụ

ceramic /səˈræm.ɪk/ (adj): nghề làm đồ gốm, gốm sứ

porcelain /ˈpɔːr.səl.ɪn/ (n): sứ, đồ sứ

respect /rɪˈspekt/ (n): uy tín

taupe /toʊp/ (n): màu xám nâu, màu nâu sẫm

invoice  /ˈɪn.vɔɪs/ (n, v): hoá đơn/ làm hoá đơn, biên lai

quantity /ˈkwɑːn.t̬ə.t̬i/ (n): số lượng, đa số, số lượng lớn

custom design: thiết kế riêng

tan /tæn/ (n): màu nâu vàng nhạt

soft /sɒft/ (adj): mềm, dẻo, mịn

respected /rɪˈspek.tɪd/ (adj): uy tín

bilingual /baɪˈlɪŋ.ɡwəl/ (adj): song ngữ, thành thạo 2 ngôn ngữ

wave /weɪv/ (v): miễn phí

proof /pruːf/ (n): chứng cứ, bằng chứng

proof of purchase: hoá đơn

custom design : thiết kế riêng

authorization /ˌɔː.θər.aɪˈzeɪ.ʃən/ (n): ủy quyền, sự cho phép, giấy phép

tremendous /trɪˈmen.dəs/ (adj): to lớn, dữ dội, khủng khiếp

exceed /ɪkˈsiːd/ (v): vượt quá, phóng đại

respective /rɪˈspek.tɪv/ (adj): tương ứng, riêng từ

determined /dɪˈtɜː.mɪnd/ (adj): đã được xác định

conversely /kənˈvɜːs.li/ (adv): ngược lại

* converse (n, adj, v): điều ngược lại/ trái ngược, nghịch đảo/ nói chuyện, trò chuyện

condense /kənˈdenst/ (adj): cô động, súc tích, cô đặc, ngưng tụ

transportation / ˌtrænspɔːˈteɪʃn/ (n): vận tải

typically /ˈtɪp.ɪ.kəl.i/ (adv): điển hình, tiêu biểu

lot: bãi, lô, phần….

outline (n, v): đường nét/ phát thảo

tentative  /ˈten.t̬ə.t̬ɪv/ (adj): thử nghiệm, mang tính thâm dò