**TEST 7 – ETS 2022 – PART 5 + 6**

**PART 5**

Thuộc: limited time: thời gian giới hạn/ có hạn

greenhouse (n): nhà kính

city hall: toà thị chính

potted plant :chậu cây

incur /ɪnˈkɜːr/ (v): xảy ra, chịu, gánh

waiver /ˈweɪ.vər/ (n): giấy miễn trừ

pharmaceutical /ˌfɑːr.məˈsuː.t̬ɪ.kəl/ (n, adj): dược phẩm

chimney /ˈtʃɪm.ni/ (n): ống khói

help desk : bàn trợ giúp, bộ phận chăm sóc khách hàng

willing /ˈwɪl.ɪŋ/ (adj): tự nguyện

overdue /ˌəʊ.vəˈdʒuː/ (adj): quá hạn

intersection /ˌɪn.təˈsek.ʃən/ (n): giao lộ, chỗ cắt ngang, sự giao nhau, ngã tư

consult  /kənˈsʌlt/ (v): tư vấn, tham khảo ý kiến

beneath /bɪˈniːθ/ (prep): ở dưới thấp, bên dưới

specifically /spəˈsɪf.ɪ.kəl.i/ (adv): cụ thể

transportation network : mạng lưới vận chuyển

paperwork /ˈpeɪ.pə.wɜːk/ (n): giấy tờ

weekday: ngày trong tuần

ambitious /æmˈbɪʃ.əs/ (adj): tham vọng

ambitiously /æmˈbɪʃ.əs.li/ (adv): khao khát, tham muốn

please + vo

spending records : hồ sơ chi tiêu

balance statements: sao kê số dư

forgetfully /fəˈɡet.fəl.i/ (adv): sao lãng, đãng trí

forgetful (adj): hay quên, đãng trí

forgettable (adj): có thể quên được (một thứ gì không thú vị => chẳng có gì đáng nhớ)

adopt /əˈdɒpt/ (v): thông qua, kết luận

conclude  /kənˈkluːd/ (v): kết luận

 conclusion (n) /kənˈkluː.ʒən/ : phần/ sự kết luận

luncheon  /ˈlʌn.tʃən/ (n): bữa trưa

occur /əˈkɜːr/ (v): tìm thấy, xảy ra

regulation /ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/ (n): quy tắc, điều lệ

rose /rəʊz (v): tăng, lên cao

authorize /ˈɔː.θər.aɪz/ (v): cho phép, cho quyền

indeed /ɪnˈdiːd/ (adv): thật vậy. thực sự

editor /ˈed.ɪ.t̬ɚ/ (n): biên tập viên

correct /kəˈrekt/ (v): sửa, sửa lại

polish /ˈpɒl.ɪʃ/ (v): đánh bóng

prose /prəʊz (n): văn xuôi

sensibly /ˈsen.sə.bli/ (adv): hợp lí

tightly /ˈtaɪt.li/ (adv): chặt chẽ

closely  /ˈkloʊs.li/ (adv): mật thiết, chặt chẽ, cẩn thận, gần gũi, kết thúc, gần

**PART 6**

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ (n): phúc lợi, ưu đãi

double-incentive: ưu đãi kép

theater  /ˈθiː.ə.t̬ɚ/ = theatre  /ˈθiː.ə.t̬ɚ/ (n): nhà hát

the fiscal year: năm tài chính

similar (adj): tương tự

submission  /səbˈmɪʃ.ən/ (n): sự đệ trình, nộp hồ sơ

mandatory /ˈmæn.də.tər.i/ (adj): mang tính bắt buộc

quarterly /ˈkwɔː.təl.i/ (adv): hàng quý

shift /ʃɪft/ (n,v): sự thay đổi / chuyển đổi, đổi chỗ; ca làm việc

demand /dɪˈmɑːnd/ (n): sự đòi hỏi, sự yêu cầu

profession /prəˈfeʃ.ən/ (n): lĩnh vực, nghề nghiệp

persuade /pəˈsweɪd/ (v): thuyết phục

regret /rɪˈɡret/ (v): hối tiếc , thương tiếc, rất tiếc

reject  /rɪˈdʒekt/ (v): từ chối

nevertheless /ˌnev.ə.ðəˈles (adv): tuy nhiên

consequently /ˈkɒn.sɪ.kwənt.li/ (adv): do đó

once again: 1 lần nữa

stage  /steɪdʒ/ (n): sân khấu, giai đoạn, đoạn đường

credential /krɪˈden.ʃəl/ (n): chứng chỉ

sheer /ʃɪər/ (adj): tình cờ, tuyệt đối, hoàn toàn

by change : tình cờ

by sheer change: tình cờ thay

give <it> a try: hãy/cứ thử đi

approach /əˈprəʊtʃ/ (n,v): cách tiếp cận/ tiếp cận

intrigue /ɪnˈtriːɡ/ (v): thu hút, hấp dẫn, khêu gợi cái j đó

convince /kənˈvɪns/ (v): thuyết phục

capacity  /kəˈpæs.ə.t̬i/ (n): khả năng

aid /eɪd/ (n): sự hỗ trợ, sự giúp đỡ

determine /dɪˈtɜː.mɪn/ (v): xác định

candid /ˈkæn.dɪd/ (adj): ngay thẳng, thật thà, thẳng thắn

wages /weɪdʒ/ (n): lương, tiền công

elementary /ˌel.ɪˈmen.tər.i/ (adj): tiểu học, cơ sở

municipal /mjuːˈnɪs.ɪ.pəl/ (adj): thành phố, đô thị

fairground /ˈfeə.ɡraʊnd (n): sân hội chợ

sponsor /ˈspɒn.sər/ (v): tài trợ, bảo trợ

driver /ˈdraɪ.vɚ/ (n): tài xế

auto show: triễn lãm xe <ô tô>