**ETS 2022\_\_TEST 5\_\_PART 5+6**

**PART 5**

silence /ˈsaɪ.ləns/ (v) giữ im lặng, tắt

take time off: xin nghỉ phép

macth /mætʃ/ (n): trận đấu cuộc thi đấu

confuse (v) /kənˈfjuːz/: gây xáo trộn, nhầm, làm lúng túng

confusing (adj): khó hiểu

traffic delays: sự ùn tắc gia thông

highly = very

manual (adj, n) /ˈmæn.ju.əl/: thủ công / sách chỉ dẫn (hướng dẫn)

converse  /kənˈvɝːs/ (v): nói chuyện

conversational (adj)  /ˌkɑːn.vɚˈseɪ.ʃən.əl/ : đàm thoại

increase = go up = rise

documentary /ˌdɑː.kjəˈmen.t̬ɚ.i/ (n): phim tài liệu

beyond / bɪˈjɒnd/ (prep) vượt quá

sufficient /səˈfɪʃ.ənt/ (adj) đầy đủ, hợp lý

graduate /ˈɡrædʒ.u.ət/ (n): người/ sv tốt nghiệp

while : trong khi/ mặc dù

hike  /haɪk/ (n, v): cuộc đi bô đường dài/ đi bộ đường dài

daytime: ban ngày

ahead of schedule: trước thời hạn

boot (v, n): khởi động/ đôi ủng

sturdy  /ˈstɝː.di/ (adj): cứng cáp, vững chắc, kiên quyết

promptly /ˈprɑːmpt.li/ (adv) kịp thời, ngay lặp tức

collaboration /kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən/ (n) sự hợp tác

acclaim /əˈkleɪm/ (v) ca ngợi, hoan hô

mainly /ˈmeɪn.li/ (adv) chủ yếu, phần lớn

commonly /ˈkɑː.mən.li/ (adv) thông thường

committed (adj) to = dedicated to = devoted to

eventually / ɪˈventʃuəli/ (adv) rốt cuộc, cuối cùng là

evenly /ˈiː.vən.li/ (adv) như nhau, đều

essential /ɪˈsen.ʃəl/ (adj) cơ bản, cốt yếu

comply /kəmˈplaɪ/ (v) tuân theo

up to now: cho đến hiện tại

oil-drilling /ɔɪl - drɪlɪŋ/ (n) khoan dầu, dầu mỏ

accurate /ˈæk.jə.rət/ (adj) chính xác

optimistic (adj)  /ˌɑːp.təˈmɪs.tɪk/: lạc quan

thanks to: nhờ vào

beverage /ˈbev.ɚ.ɪdʒ/ (n): đồ uống

cart  /kɑːrt/ (n): xe đẩy

exclusive /ɪkˈskluː.sɪv/ (adj) độc quyền

substantial /səbˈstæn.ʃəl/ (adj) đáng kể

absolute /ˈæb.sə.luːt/ (adj) tuyệt đối, hoàn toàn

adequate /ˈæd.ə.kwət/ (adj) đầy đủ

energetic /ˌen.əˈdʒet.ɪk/ (adj) mạnh mẽ, đầy nghị lực, mãnh liệt

**PART 6**

expectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n) sự mong đợi

atttibute /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (v) cho là do, quy cho

adaptive /əˈdæp.tɪv/ (adj) có khả năng thích nghi

surpass /səˈpɑːs/ (v) hơn, vượt trội, vượt hơn

progress /ˈprəʊ.ɡres/ (v) tiến bộ, phát triển

shell /ʃel/ (n) vỏ bọc, vỏ bên ngoài

routine  /ruːˈtiːn/ (n, adj): thói quen/ thông thường, thường lệ

scheduler /ˈskedʒ.uː.lɚ/ (n): người/ bộ lập lịch biểu

resume (v) : hồi phục lại, hđ trởi lại

feel free…: vui lòng….

approximately  /əˈprɑːk.sə.mət.li/ (adv): khoảng chừng

perform /pəˈfɔːm/ (v) thi hành, thực hiện

affect /əˈfekt/ (v) ảnh hưởng

restrict /rɪˈstrɪkt/ (v) hạn chế, giới hạn

variable /ˈveə.ri.ə.bəl/ (adj) biến động,có thể thay đổi được

incur /ɪnˈkɜː(r)/ (v) tự mình gánh chịu

eliminate / ɪˈlɪmɪneɪt/ (v) loại trừ, loại bỏ

influence /ˈɪn.flu.əns/ (n) sự ảnh hưởng

automate /ˈɔː.tə.meɪt/ (v) tự động hóa

fluctuate /ˈflʌk.tʃu.eɪt/ (n) dao động, biến động

commission /kəˈmɪʃ.ən/ (n) tiền hoa hồng, nhiệm vụ

as well: cũng

home goods: hàng gia dụng

giveaway: quà tặng

go out: đi ra ngoài, đi chơi, rút, tắt

go out of business: phá sản, ngưng hoạt động

occupy /ˈɒk.jə.paɪ/ (v) giữ, chiếm giữ

décor /ˈdeɪ.kɔː(r)/ (n) đồ trang trí

elsewhere /ˌelsˈweər/ (adv) ở trong/tại một nơi khác

afterward /ˈɑːf.tə.wəd/ (adv) sau đó