**ETS\_2022\_TEST\_6\_RC😊😊😊**

* ***101 -> 130 😊***

1. sophisticated /səˈfɪs.tə.keɪ.t̬ɪd/ (adj): công phu, cầu kì
2. entrées  /ˈɑːn.treɪ/ (n): món khai vị
3. drop /drɒp/ (v): rơi, giảm
4. fountain /ˈfaʊntən/ (n): vòi nước, vòi phun nước
5. praise /preɪz/ (v): khen ngợi, ca ngợi
6. entryway /ˈen.tri.weɪ/ (n): lối vào
7. medical /ˈmedɪkl/ (adj): thuộc y khoa/ y học
8. medical leave request /ˈmedɪkl/ /liːv/: yêu cầu xuất viện
9. portfolio /pɔːtˈfəʊliəʊ/ (n): danh mục sản phẩm
10. heavy blanket /ˈhevi/ /ˈblæŋkɪt/: lớp phủ dày đặt
11. blanket: lớp phủ
12. fog (n): sương mù -> foggy (adj): (tính) sương mù
13. gradual /ˈɡrædʒuəl/ (adj): dần dần , từ từ
14. preference /ˈpref.ər.əns/ (n): sự ưu tiên, sự ưa thích
15. dock /ˈləʊdɪŋ/ /dɒk/: bến tàu
16. mayor /ˈmeɪ.ɚ/ (n): thị trưởng
17. reveal /rɪˈviːl/ (v): thể hiện, tiết lộ
18. hay /heɪ/ (n): cỏ khô
19. differ /ˈdɪf.ɚ/ (v): khác nhau
20. content (n,..): nội dung, hàm lượng
21. polling /ˈpəʊlɪŋ/ (n): việc bỏ phiếu
22. stadium /ˈsteɪdiəm/ (n): sân vận động
23. dependent /dɪˈpendənt/ (adj): phụ thuộc, lệ thuộc
24. accessible /əkˈsesəbl/ (adj): có thể được, sử dụng được
25. insightful /ɪnˈsaɪtfl/ (adj): sâu sắc, sáng suốt
26. unseasonably /ʌnˈsiːznəbli/ (adv): trái mùa
27. grants /ɡrɑːnts/ (n): tài trợ, trợ cấp
28. entrepreneur /ˌɑːn.trə.prəˈnɝː/ (n): người làm ăn, doanh nhân
29. imaginative /ɪˈmædʒ.ə.nə.t̬ɪv/ (adj): giàu trí tưởng tượng
30. race /reis/ (n): cuộc đua
31. primary features: chức năng chính
32. pull /pʊl/ (v): lôi, kéo, giật
33. enable /ɪˈneɪbl/ (v): kích hoạt, cho phép
34. inflate /ɪnˈfleɪt/ (v): bơm phồng, thổi phồng
35. overcome /ˌəʊvəˈkʌm/ (v): vượt qua
36. obstacle /ˈɑːb.stə.kəl/: (n) khó khăn, trở ngại
37. invoice /ˈɪnvɔɪs/ (n): hóa đơn
38. fear /fɪə(r)/ (n): sự sợ hãi
39. calm /kɑːm/ (v): làm dịu đi, trầm tỉnh lại
40. remote /rɪˈməʊt/ (adj): xa xôi, hẻo lánh
41. attentive /əˈtentɪv/ (adj): ân cần, chu đáo
42. reassuring /ˌriːəˈʃʊərɪŋ/ (adj): yên lòng, vững dạ
43. restful /ˈrestfl/ (adj): yên tĩnh
44. distinctive /dɪˈstɪŋktɪv/ (adj): đặc biệt
45. portrait /ˈpɔːtreɪt/ (n): chân dung, hình tượng
46. exaggeration /ɪɡˌzædʒəˈreɪʃn/ (n): sự cường điệu, sự phóng đại

* ***131->146 ☹***

1. inspection /ɪnˈspekʃn/ (n): sự kiểm tra
2. purpose /ˈpɜːpəs/ (n): mục đích, ý định
3. regulation /ˌreɡjuˈleɪʃn/ (n): quy tắc, điều lệ
4. meaningful /ˈmiːnɪŋfl/ (adj): ý nghĩa
5. fortunate /ˈfɔːr.tʃən.ət/ (adj): may mắn
6. persistent /pəˈsɪs.tənt/ (adj): bền bỉ, kiên trì
7. satisfactorily /ˌsæt̬.ɪsˈfæk.tɚ.əl.i/ (adv): một cách hài lòng
8. inconsistently /ˌɪnkənˈsɪstəntli/ (adv): đầy mâu thuẫn, không nhất quán
9. wholesale /ˈhəʊlseɪl/ (adj): sỉ, quy mô lớn
10. delighted /dɪˈlaɪ.t̬ɪd/ (adj): vui mừng
11. candle /ˈkændl/ (n): nến
12. rose-scented /rouz'sentid/ (adj): mùi hoa hồng
13. statistic /stəˈtɪs.tɪk/ (n): thống kê -> +s: số liệu thống kê
14. given that: cho rằng
15. as you can imagine: như bạn có thể tưởng tượng
16. sector /ˈsektə(r)/ (n): lĩnh vực, bộ phận
17. college enrollment: tuyển sinh đại học
18. robust /rəʊˈbʌst/ (adj): mạnh mẽ
19. simultaneously /ˌsaɪ.məlˈteɪ.ni.əs.li/ (adv): đồng thời
20. enhance /ɪnˈhɑːns/ (v): nâng cao
21. track /træk/ (v): theo dõi
22. expense [ɪkˈspens] (n): chi phí
23. whereas  /werˈæz/ (conj): trong khi
24. advancement /ədˈvɑːnsmənt/ (n): sự tiến bộ
25. consequently /ˈkɒnsɪkwəntli/ (adv): do đó, vì vậy
26. ultimately  /ˈʌl.tə.mət.li/ (adv): rút cuộc, cuối cùng thì
27. conversely /ˈkɒnvɜːsli/ (adv): ngược lại
28. measure /ˈmeʒə(r)/ (n): biện pháp
29. monitor /ˈmɒn.ɪ.tər/ (n): sự kiểm tra, màn hình

* ***147 -> 200 😊***

1. proof of residency giấy chứng minh nơi cư trú, cccd
2. opening (n, adj): khai trương, mở đầu , đang mở ra
3. neighbor = neighbour (n): hàng xóm
4. neighboorhood = neighbourhood (n): vùng lân cận, khu vực hàng xóm
5. waterfront (n): bờ sông
6. claim (n,v): sự đòi hỏi, yêu cầu
7. proof /pruːf/ (n,..): bằng chứng
8. grand (adj): chính, lớn,…
9. brand (n): thương hiệu, loại hàng
10. residency  /ˈrez.ə.dən.si/ (n): cư trú
11. auditorium /ˌɔːdɪˈtɔːriəm/ (n): khán phòng
12. paycheck /ˈpeɪ.tʃek/ (n): bảng lương
13. association /əˌsəʊsiˈeɪʃn/ (n) hiệp hội, tổ chức
14. election (n): cuộc/ sự bầu cử
15. refreshment (n): giải khát
16. due /djuː/ (n): hội phí
17. conductor /kənˈdʌk.tər/ (n): người kiểm vé
18. consultation /ˌkɒn.sʌlˈteɪ.ʃən/ (n): cuộc hội đàm
19. explore /ɪkˈsplɔː(r)/ (v): khám phá, khảo sát
20. entile (v): cho quyền (làm gì đó)
21. sightseeing (n): tham quan
22. outage  /ˈaʊ.t̬ɪdʒ/ (n): sự mất điện
23. power (v): cung cấp (để vận hành…)
24. usual (adj): thường
25. earnings /ˈɝː.nɪŋz/ (n): thu nhập
26. historian /hɪˈstɔːr.i.ən/ (n): nhà sử học, sử gia
27. itinerary /aɪˈtɪn.ə.rə.ri/ (n): lịch trình
28. gallery /ˈɡæləri/ (n): phòng trưng bày
29. generator /ˈdʒen.ər.eɪ.tər/ (n): máy phát điện
30. residence halls: kí túc xá
31. forecast /ˈfɔːkɑːst/ (n): dự báo, dự đoán
32. confused /kənˈfjuːzd/ (n): bối rối, lúng túng
33. get back: phản hồi, liên hệ lại
34. dull /dʌl/ (adj): đần độn
35. ought to: phải
36. branch (n) /bræntʃ/: chi nhánh
37. auditor /ˈɔːdɪtə(r)/ (n): kiểm toán viên
38. that will do: như vậy là đủ rồi
39. convention /kənˈvenʃn/ (n): hội nghị
40. rural /ˈrʊərəl/ (adj): nông thôn
41. on behalf of: thay mặt cho
42. distance-learning (n): học từ xa
43. mission (n): sứ mệnh
44. isolate /ˈaɪ.sə.leɪt/ (n) cô đơn, biệt lập, cô lập
45. geographically /ˌdʒi.əˈɡræf.ɪ.kəl.i/ (adv): về mặt địa lý
46. integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/ (n) tích hợp
47. entile (v): cho phép, cho quyền, mang tên
48. vocational /vəʊˈkeɪʃənl/ (adj): hướng nghiệp, (thuộc về) nghề nghiệp
49. librarian /laɪˈbrer.i.ən/ (n): thủ thư = quản lí thư viện
50. grant /ɡrɑːnt/ (n): trợ cấp
51. privilege /ˈprɪv.əl.ɪdʒ/ (n): đặc quyền , đặc ân
52. son-in-law: con rể
53. relish /ˈrel.ɪʃ/ (v): nếm
54. thoughtful /ˈθɔːtfl/ (adj): chu đáo, ân cần
55. assume (v): cho rằng, giả sử
56. blanket / ˈblæŋkɪt/ (n): chăn, mền
57. lid /lɪd/ (n): cái nắp,vung
58. processor (n): bộ xử lý
59. food processor: máy xay cắt đa năng
60. mishap /ˈmɪs.hæp/ (n): việc rủi ro, tai nạn, sự cố
61. cater /ˈkeɪtə(r)/ (v): cung cấp, phục vụ (thực phẩm)
62. setting (n): khung cảnh, vị trí
63. payroll /ˈpeɪrəʊl/ (n): bảng lương, mức lương
64. settle /ˈsetld/ (v): giải quyết
65. issue (v): cung cấp
66. luncheon /ˈlʌntʃən/ (n): tiệc trưa
67. majority /məˈdʒɒ.rə.ti/ (n): phần lớn
68. remainder /rɪˈmeɪn.dɚ/ (n): phần còn lại
69. purpose /ˈpɜːpəs/ (n): mục đích
70. sign (n): bảng, tấm biển
71. receptionist /rɪˈsepʃənɪst/ (n): nhân viên tiếp tân, lễ tân
72. bluntly /ˈblʌntli/ (adv): thẳng thừng, thẳng thắn
73. cape /keɪp/ (n): áo choàng
74. shampoo /ʃæmˈpuː/ (n) dầu gội
75. chance / tʃɑːns/ (n) cơ hội
76. fairly priced: giá hợp lí
77. rude (adj) /ru:d/: bất lịch sự, thô lỗ
78. blow (v): thổi
79. blow-dry: sấy khô
80. unaccommodating (adj) /ˌʌn.əˈkɑː.mə.deɪ.t̬ɪŋ/: không nhiệt tình, khó tính
81. related /rɪˈleɪtɪd/ (adj): có liên quan
82. walk-in customer: khách hàng đến mà không hẹn trước
83. criticism  /ˈkrɪt̬.ɪ.sɪ.zəm/ (n): sự/ lời chỉ trích
84. further: nhiều hơn
85. shortly (adv): ngay, trong thơi gian ngắn
86. availability (n): sự sẵn sàng
87. solid /ˈsɑː.lɪd/ (adj): rắn, chặt
88. delighted /dɪˈlaɪtɪd/ (adj): vui mừng, hài lòng
89. panel /ˈpænl/ (n): ban tổ chức sự kiện
90. panel chair :người đứng đầu, ban tổ chức
91. paper /ˈpeɪpə(r)/ (n): bài thuyết trình, báo cáo
92. initiative /ɪˈnɪ.ʃə.tɪv/ (n): sáng kiến
93. perhaps /pəˈhæps/ (adv): có lẽ, có thể
94. insight / ˈɪnsaɪt/ (n): hiểu biết, cái nhìn sâu sắc
95. harbor /ˈhɑː.bər/ (n): bến tàu, cảng
96. leaning toward: hướng về
97. overlooks the harbor : nhìn ra bến cảng
98. lean (n, v): độ nghiêng/ nghiêng
99. desirable /dɪˈzaɪərəbl/ (adj): mong muốn, ao ước, hấp dẫn
100. contemporary /kənˈtemprəri/ (adj) đương thời, đương đại
101. cuisine /kwɪˈziːn/ (n): ẩm thực
102. vegetarian /ˌvedʒ.əˈter.i.ən/ (n): ăn chay, người ăn chay
103. moderate /ˈmɒdərət/ (adj): phải chăng (giá cả)
104. spectacular /spekˈtækjələ(r)/ (adj): hùng vĩ, ngoạn mục
105. flair /fleə(r)/ (n): tinh tế
106. pleasant /ˈpleznt/ (adj): dễ chịu, nhẹ nhàng
107. ambience /æmbiəns/ (n): bầu không khí, ngoại cảnh
108. pricey /ˈpraɪ.si/ (adj): đắt tiền
109. inaccurate /ɪnˈækjərət/ (adj): không đúng
110. accurate (adj): chính xác
111. free for charge: miễn phí
112. expansion (n): sự mở rộng, sự bành trướng
113. hereby /ˌhɪəˈbaɪ/ (adv): nghiêm túc, do đó
114. comparable /ˈkɒmpərəbl/ (adj): có thể so sánh
115. force /fɔːs/ (v): bắt buộc
116. ergonomic / ˌɜːɡəˈnɒmɪk/ (n): công thái học
117. swivel  /ˈswɪv.əl/ (n): (ghế) xoay
118. posture /ˈpɒstʃə(r)/ (n): tư thế
119. warranty /ˈwɒrənti/ (n) giấy bảo hành
120. a lifetime warranty: bảo hành trọn đời
121. boulevard /ˈbuː.lə.vɑːd/ (n): đại lộ
122. fabric (n): vải vóc
123. washable fabric /ˈfæb.rɪk/: vải có thể giặt đc
124. stationery /ˈsteɪʃənri/ (n) đồ dùng văn phòng
125. side dish /saiddiʃ/ (n) món ăn thêm
126. commemorate /kəˈmem.ə.reɪt/ (v) kỷ niệm, tưởng niệm
127. braai /braɪ/ (n): nướng
128. smoothly /ˈsmuːð.li/ (adv): suôn sẻ, trôi chảy
129. convene /kənˈviːn/ (v): triệu tập, thu xếp
130. indicate /ˈɪndɪkeɪt/ (v): thể hiện, cho biết
131. a side dish: món ăn kèm
132. contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v): đóng góp, góp phần
133. so long as: miễn là
134. coordinator /kou'ɔ:dineitə(r)/ (n): điều phối viên
135. garlic /ˈɡɑːr.lɪk/ (n): tỏi
136. patio /ˈpæt̬.i.oʊ/ (n): sân/ hiên nhà
137. intention /ɪnˈtenʃn/ (n): ý định, mục đích, chủ đích
138. a sports field /fiːld/ (n): sân thể thao