**ETS-2022 TEST-7 PART-7**

**PART 7**

acknowledge /əkˈnɒl.ɪdʒ/ (v) : xác nhận, thừa nhận

to acknowledge receipt : báo đã nhận được (thư, ..)

locker /ˈlɒk.ər/ (n) : tủ khóa

to correct (v) : sửa, làm cho đúng

personal belongings /ˈpɜː.sən.əl bɪˈlɒŋ.ɪŋz/ (n) : đồ dùng cá nhân

constellation /ˌkɑːn.stəˈleɪ.ʃən/ (n) : chòm sao

for much of the day : phần lớn trong ngày

precision /prɪˈsɪʒ.ən/ (n) : độ chính xác

anniversary (n) : lễ kỷ niệm

apprentice /əˈpren.tɪs/ (n) : người học việc, tập sự

termination /ˌtɜː.mɪˈneɪ.ʃən/ (n) : sự kết thúc, sự chấm dứt

apprentice /əˈpren.tɪs/ (n) : người học việc, tập sự

eventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv) : sau cùng, cuối cùng

modest /ˈmɑː.dɪst/ (adj) : khiêm tốn

custom (n, adj) : phong tục, tập quán / tuỳ chỉnh

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

capacity  /kəˈpæs.ə.t̬i/ (n) : khả năng, năng suất, dung tích, công suất

immigrate /ˈɪm.ɪ.ɡrənt/ (v) : nhập cư, di cư, di trú

wireless /ˈwaɪr.ləs/ (adj) : không dây

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

resistant /rɪˈzɪs.tənt (adj) : có sức chịu đựng

canvas /ˈkæn.vəs/ (n) : vải bạt, vải bố

milestone /ˈmaɪl.stəʊn / (n) : mốc lịch sử quan trọng, cột móc

settle /ˈset.əl/ (v) : định cư

outskirts /ˈaʊt.skɜːts/ (n) : vùng ngoại ô

enterprise /ˈen.tə.praɪz/ (n) : tổ chức kinh doanh, xí nghiệp,

doanh nghiệp

revenue /ˈrev.ən.juː/ (n) : doanh thu, thu nhập

diversify /daɪˈvɜː.sɪ.faɪ/ (v) : đa dạng hóa

summarize /ˈsʌm.ər.aɪz/ (v) : tóm tắt, tổng kết

undertake (v) : đảm nhận

pretend /prɪˈtend/ (v) : giả vờ

lounge /laʊndʒ/ (n) : phòng họp, phòng chờ

amenity /əˈmiː.nə.ti/ (n) : tiện nghi

state /steɪt/ (n) : tiểu bang, nhà nước

snowmobile /ˈsnəʊ.məˌbiːl (n) : xe trượt tuyết

motorbike = motorcycle : xe máy

state law : luật tiểu bang

otherwise : mặt khác

spare /speər/ (adj) : dự phòng, phụ

Got it ! : hiểu rồi, biết rồi !

deploy /dɪˈplɔɪ/ (v) : triển khai

manufacture  /ˌmæn.jəˈfæk.tʃɚ/ (n, v) : sự sx, sự chế tạo / sx, chế tạo

incorporate  /ɪnˈkɔːr.pɚ.eɪt/ (v) : kết hợp

ridership /ˈraɪ.də.ʃɪp/ (n) : hành khách

study (n, v) : nghiên cứu/ học

bidder /ˈbɪd.ər/ (n) : nhà thầu, người đấu giá

bid /bɪd/ (v) : giá thầu, đấu thầu

solicit  /səˈlɪs.ɪt/ (v) : gạ gẫm, kêu nài, thu hút, kêu gọi

factor /ˈfæk.tər/ (n) : hệ số, nhân số

power /paʊər/ (v) : cung cấp, cấp nguồn

keep up with (v) : bắt kịp với

hospitality /ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i/ (n) : lòng hiếu khách, dịch vụ nhà hàng-khách sạn, dịch vụ lưu trú

compensation /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/ (n) : tiền lương, sự đền bù, sự bù đắp

internal /ɪnˈtɜː.nəl/ (adj) : nội bộ

teammate /ˈtiːm.meɪt (n) : đồng đội, đồng nghiệp

qualification /ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ (n) : năng lực chuyên môn

cover letter : đơn xin việc

matter /ˈmæt.ər/ (v) : vấn đề

no matter : bất kể, cho dù, không vấn đề

tackle /ˈtæk.əl/ (v) : giải quyết, xử trí

trench /trentʃ/ (n) : rãnh, mương

digging (n) : sự đào, sự bới, xới

dig  /dɪɡ/ (v) : đào, bới

trencher /ˈtren.tʃər/ (n) : máy đào rãnh

irrigation /ˌɪr.ɪˈɡeɪ.ʃən/ (n) : sự tưới tiêu

push /pʊʃ/ (v) : thúc đẩy

invent /ɪnˈvent/ (v) : phát minh, sáng chế

gather /ˈɡæð.ər/ (v) : thu thập

lawn  /lɑːn/ (n) : bãi cỏ

lawn mower /ˈməʊər/ /ˈməʊər/ : máy cắt cỏ

oversight  /ˈoʊ.vɚ.saɪt/ (n) : sơ suất, sự vô ý, sự giám sát

conceal  /kənˈsiːl/ (v) : giấu giếm, che giấu, che đậy

climate ˈklaɪ.mət/ (n) : môi trường, xu thế, khí hậu

crucial /ˈkruː.ʃəl/ (adj) : quyết định, cốt yếu, quan trọng

emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n) : tình trạng khẩn cấp

wearable /ˈweə.rə.bəl/ (adj) : đeo trên người, có thể mặc được

biomedical /ˌbaɪ.əʊˈmed.ɪ.kəl/ (n) : y sinh

clinical /ˈklɪn.ɪ.kəl/ (n) : lâm sàng

trial /traɪəl/ (n) : sự thử nghiệm

oral /ˈɔː.rəl/ (adj) : bằng lời nói, bằng miệng

oral communication : thuyết trình

be in charge of : phụ trách về

collaboratively kəˈlæb.ər.ə.tɪv.li/ (adv) : cộng tác

multicultural /ˌmʌl.tiˈkʌl.tʃər.əl/ (adj) : đa văn hóa

preliminary /prɪˈlɪm.ɪ.nər.i/ (adj) : sơ bộ, mở đầu, chuẩn bị

scholarly /ˈskɒl.ə.li (adj) : học thuật

medical /ˈmed.ɪ.kəl/ (n) : thuộc y học

turnout (n) : số lượng cử tri, số lượng <người tham gia có mặt tại 1 sự kiện>

abroad / əˈbrɔːd (adv) : ở nước ngoài, hải ngoại

arabic /ˈær.ə.bɪk (n) : tiếng Ả rập

poetry /ˈpəʊ.ɪ.tri/ (n) : thơ ca, thi ca

accordingly /əˈkɔː.dɪŋ.li/ (adv) : phù hợp

philosophical /ˌfɪl.əˈsɒf.ɪ.kəl/ (adj) : triết học

nonfiction /ˌnɑːnˈfɪk.ʃən/ (adj) : phi hư cấu

rebook /ˌriːˈbʊk/ (v) : đăng ký lại, đặt lại

utilize /ˈjuː.təl.aɪz/ (v) : sử dụng, tận dụng

advocate /ˈæd.və.keɪt/ (n) : người ủng hộ, người biện hộ

tributary /ˈtrɪb.jə.tər.i/ (n) : phụ lưu, sông nhánh

essential /ɪˈsen.ʃəl (adj) : cần thiết, thiết yếu

precise /prɪˈsaɪs/ (adj) : chính xác, rõ ràng

measurement /ˈmeʒ.ə.mənt/ (n) : phép đo, sự đo lường

detect /dɪˈtekt (v) : phát hiện ra

kit /kɪt/ (n) : bộ dụng cụ

afterward /ˈɑːf.tə.wəd/ (adv) : sau đó, về sau

independently /ˌɪn.dɪˈpen.dənt.li/ (adv) : độc lập

bend /bend/ (n,v) : chỗ uốn, khúc cua/ bẻ cong

cove /kəʊv (n) : vịnh nhỏ, vũng

supposed /səˈpəʊzd/ (adj) : tưởng là, được cho là, được cho rằng

creek /kriːk/ (n) : suối, con lạch

riverbanks (n) : bờ sông

recipient /rɪˈsɪp.i.ənt/ (n) : người nhận

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

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ (adj) : khuyến khích, khích lệ -> số nhiều: ưu đãi

configuration /kənˌfɪɡ.əˈreɪ.ʃən/ (n) : kết cấu, cấu trúc

canopy /ˈkæn.ə.pi/ (n) : mái hiên, vòm

flat /flæt/ (adj) : bằng, phẳng

occupy /ˈɑː.kjə.paɪ/ (v) : chiếm, giữ

approximately  /əˈprɑːk.sə.mət.li/ (adv) : khoảng, độ chừng, xấp xỉ

sufficient /səˈfɪʃ.ənt/ (adj) : đủ, có khả năng

silo /ˈsaɪ.ləʊ/ (n) : hầm

oven /ˈʌv.ən/ (n) : lò, lò nung/nướng

inflexible /ɪnˈflek.sə.bəl/ (adj) : cố định

rooftop : mái nhà

situate  /ˈsɪtʃ.u.eɪt/ (v) : đặt/ định vị trí

sacrifice /ˈsæk.rɪ.faɪs/ (v) : hi sinh, từ bỏ

stable /ˈsteɪ.bəl/ (adj) : vững chắc, ổn định

superior /suːˈpɪə.ri.ər/ (adj) : cao, giỏi hơn, tốt hơn

turnaround /ˈtɜːn.ə.raʊnd/ (n) : quá trình bốc dỡ hàng