**Test\_08\_ETS\_2022\_RC 😊😊☹**

* ***101-> 146*** 😊

1. noon (n): buổi trưa
2. cooperation (n): sự hợp tác
3. wish == want
4. express (v): bày tỏ
5. budget (n): ngân sách
6. budgetary (adj): (thuộc) ngân sách
7. tightly (adv): chặt chẽ
8. cartridge /ˈkɑː.trɪdʒ/ (n): hộp mực
9. cụm hay sử dụng: ink/printer cartridge : hộp mực máy in
10. leak /liːk/ (n): lọt qua, rò rỉ, chảy ra
11. ink /ɪŋk/ (n): mực
12. violinist /ˌvaɪəˈlɪn.ɪst/ (n): nhạc sĩ violin
13. publicity /pʌbˈlɪs.ə.ti/ (n): sự quảng cáo, sự công khai
14. experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ (v): trải qua
15. enterprise /ˈen.tə.praɪz/ (n): doanh nghiệp
16. imagine /ɪˈmædʒ.ɪn/ (v): tưởng tượng
17. sweater /ˈswet.ər/ (n): áo len dài tay
18. sewing /ˈsəʊ.ɪŋ/ (n): sự may vá, sự khâu vá
19. escort /ɪˈskɔːt (v): hộ tống
20. tutor /ˈtʃuː.tər/ (v): dạy kèm, dạy bảo, giám hộ
21. compact /kəmˈpækt (adj): nhỏ gọn
22. object /ˈɒb.dʒɪkt/ (v): phản đối, chống lại
23. plan /plæn/ (n): gói
24. data plan: gói dữ liệu
25. profitable /ˈprɑː.fɪ.t̬ə.bəl/: có lợi nhuận
26. partially ˈpɑː.ʃəl.i/ (adv): một phần
27. acquisition /ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/ (n): sự thu được/ thâu được/ mua được
28. sort /sɔːt/ (v): phân loại, sắp xếp
29. eagle /ˈiː.ɡəl/ (n): chim đại bàng
30. nest /nest/ (n): tổ, ổ
31. affordable /əˈfɔː.də.bəl/ (adj): phải chăng
32. elaborate /iˈlæb.ər.ət/ (adj): phức tạp
33. costume /ˈkɒs.tʃuːm/ (n): phụ kiện, quần áo, trang phục
34. jewelry/ˈdʒuː.əl.ri/ (n): trang sức
35. emission /iˈmɪʃ.ən/ (n): khí thải phát ra, bốc ra
36. accurately /ˈæk.jə.rət.li/ (adv): đúng đắn, chính xác
37. brand identity: nhận diện thương hiệu
38. convey /kənˈveɪ/ (v): truyền đạt, truyền tải
39. opposition /ˌɒp.əˈzɪʃ.ən/ (n): phản đối
40. basement /ˈbeɪs.mənt/ (n): tầng hầm
41. appeal /əˈpiːl/ (v): hấp dẫn, lôi cuốn
42. sportswear /ˈspɔːts.weər (n): quần áo thể thao
43. shift /ʃɪft/ (v): chuyển đổi
44. tactic /ˈtæk.tɪk/ (n): chiến lược, cách, chiến thuật
45. dramatically /drəˈmæt.ɪ.kəl.i/ (adv): đáng kể
46. filter /ˈfɪl.tər/ (v): lọc ra
47. desire /dɪˈzaɪər/ (n): sự mong muốn, sự ao ước
48. range /reɪndʒ/ (n): loại, phạm vi
49. cuisine /kwɪˈziːn/ (n): ẩm thực, cách nấu nướng
50. fare /feər/ (n): giá vé
51. doorstep /ˈdɔː.step/ (n): ngưỡng cửa, bậc thềm, thềm cửa
52. usage /ˈjuː.sɪdʒ/ (n): cách sử dụng
53. start + to vo/ ving
54. comfort /ˈkʌm.fət/ (n): sự thoải mái, sự an ủi
55. receipt /rɪˈsiːt/ (v): nhận được
56. paperless /ˈpeɪ.pə.ləs/ (adj): không cần giấy tờ
57. commend /kəˈmend/ (v): khen ngợi, ca ngợi
58. outstanding /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/ (adj): xuất sắc, nổi bật, đáng chú ý
59. overdue  /ˌoʊ.vɚˈduː/ (adj): quá hạn
60. nevertheless  /ˌnev.ɚ.ðəˈles/ (adv): tuy nhiên
61. even if: thậm chí
62. carry on: tiếp tục
63. advised /ədˈvaɪz (adj): lưu ý, có suy nghĩ thận trọng
64. clarify /ˈklær.ɪ.faɪ/ (v): làm rõ, làm cho sáng sủa
65. timeline /ˈtaɪm.laɪn/ (n): khung thời gian
66. ample /ˈæm.pəl/ (adj): rộng, nhiều
67. nonurgent /ˌnɒnˈɜː.dʒənt/ (adj): không khẩn cấp
68. occasional /əˈkeɪ.ʒən.əl/ (adj): thỉnh thoảng
69. assorted /əˈsɔː.tɪd/ (v): được sắp xếp, phân loại
70. assorted (adj): thập cẩm, hỗn hợp
71. on the contrary: ngược lại
72. whoever = anyone who (bất kỳ người nào mà)
73. anyone: bất cứ ai

* ***147->200* 😊**

1. height /haɪt/ (n): đỉnh cao nhất, tầm cao
2. spectacular /spekˈtæk.jə.lər/ (adj): đẹp mắt, ngoạn mục
3. hilly /ˈhɪl.i/ (adj): nhiều đồi núi
4. necessitate nəˈses.ɪ.teɪt/ (v): đòi hỏi phải
5. tunnel /ˈtʌn.əl/ (n): đường hầm
6. alike /əˈlaɪk/ (adj): giống nhau, tương tự
7. culvert /ˈkʌl.vət/ (n): cống nước
8. modernization /ˌmɒd.ən.aɪˈzeɪ.ʃən/ (n): sự hiện đại hóa
9. toll /təʊl/ (n): lệ phí đường
10. steamship /ˈstiːm.ʃɪp/ (n): tàu hơi nước, tàu thủy
11. deck /dek/ (n): boong tàu
12. ship (n,v): tàu/ gửi, vận chuyển <hàng hoá>
13. holder (n): người giữ/ có
14. appropriate /əˈprəʊ.pri.ət/ (adj): thích hợp, thích đáng
15. incident /ˈɪn.sɪ.dənt/ (n): việc sự cố, việc rắc rối
16. clerk /klɑːk/ (n): thư ký, nhân viên <văn phòng>
17. directions /daɪˈrek.ʃən/ (n): lời hướng dẫn, chỉ bảo
18. put /pʊt (v): đặt, sắp xếp
19. take turns : luân phiên
20. get in touch (v): liên lạc với
21. league  /liːɡ/ (n): liên đoàn
22. involve /ɪnˈvɒlv/ (v): tham gia
23. take turn: thay phiên nhau làm
24. put together: nối lại, sắp xếp lại <với nhau>
25. look over: nhìn qua
26. obligation /ˌɒb.lɪˈɡeɪ.ʃən/ (n): nhiệm vụ, nghĩa vụ, bổn phận
27. keynote /ˈkiː.nəʊt/ (n): chính, chủ đạo
28. ***on*** behalf: thay mặt, đại diện, nhân danh…
29. institute /ˈɪn.stɪ.tʃuːt/ (n): viện
30. speech /spiːtʃ/ (n): bài phát biểu, bài diễn thuyết
31. delegate /ˈdel.ɪ.ɡət (n): người đại biểu
32. contingent /kənˈtɪn.dʒənt/ (n): nhóm người, đội ngũ
33. ***deliver the speech***: phát biểu
34. speak highly: ca ngợi, đánh giá cao
35. recreation /ˌrek.riˈeɪ.ʃən/ (n): sự giải trí
36. regardless of: bất kể
37. practical /ˈpræk.tɪ.kəl/ (adj): thực tế, thiết thực
38. optional /ˈɒp.ʃən.əl/ (adj): không bắt buộc
39. modify /ˈmɒd.ɪ.faɪ/ (v): sửa đổi, thay đổi
40. strength /streŋθ (n): điểm mạnh, sức mạnh
41. wildlife (n): động vật hoang dã
42. assess /əˈses/ (v): đánh giá, quyết định
43. access /ˈæk.ses/ (n,v): sự truy cập, đường vào/truy cập
44. trait /treɪt/ (n): đặc điểm, nét tiêu biểu
45. population (n): dân số, quần thể
46. respondent /rɪˈspɒn.dənt/ (n): người trả lời khảo sát
47. appearance /əˈpɪə.rəns/ (n): ngoại hình
48. tenure /ˈten.jər/ (n): nhiệm kỳ
49. moment /ˈməʊ.mənt (n): khoảnh khắc
50. pocket /ˈpɒk.ɪt (n): túi
51. shape /ʃeɪp/ (n): hình dáng
52. set … up: cài đặt, xếp đặt…
53. got it: hiểu rồi
54. would/do you mind +ving (bạn có phiền nếu/khi) (v): cảm thấy phiền lòng
55. establishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ (n): cơ sở, sự thành lập
56. reserve /rɪˈzɜːv/ (v): sắp đặt, đăng ký trước
57. enclose (v): đi kèm, bao bọc
58. enclosure (n: tài liệu đính kèm
59. in-flight (adj): trên chuyến bay
60. demonstrate /ˈdem.ən.streɪt/ (v): chứng tỏ, chứng minh
61. enthusiastic /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/ (adj): nhiệt tình, hăng hái
62. itinerary /aɪˈtɪn.ər.ər.i/ (n): lịch trình, kế hoạch
63. numerous /ˈnjuː.mə.rəs/ (adj): nhiều
64. poem /ˈpəʊ.ɪm/ (n): nhà thơ
65. mastery /ˈmɑː.stər.i/ (n): sự thành thạo, sự tinh thông, sự làm chủ
66. comfort /ˈkʌm.fət/ (n): sự an ủi, sự thoải mái
67. threads /θred/ (n): chủ đề, quần áo
68. retroactive /ˌret.rəʊˈæk.tɪv/ (adj): có hiệu lực từ trước
69. biography /baɪˈɒɡ.rə.fi/ (n): tiểu sử
70. applicable /əˈplɪk.ə.bəl/ (adj): có thể dùng được, thích hợp
71. emerge /ɪˈmɜːdʒ/ (v): mới nổi, nổi lên
72. columnist /ˈkɒl.əm.nɪst/ (n): người phụ trách chuyên mục tờ báo
73. column /ˈkɒl.əm/ (n): danh mục xuất bản
74. fascinate /ˈfæs.ən.eɪt/ (v): mê hoặc, cuốn hút
75. lecture /ˈlek.tʃər/ (v): giảng, thuyết trình
76. lectures (n): bài giảng
77. apparel /əˈpær.əl/ (n): trang phục, quần áo
78. exceptional /ɪkˈsep.ʃən.əl/ (adj): đặc biệt, khác thường
79. accessory /əkˈses.ər.i/ (n): đồ phụ tùng, phụ kiện
80. sew /səʊ/ (v): may
81. blend /blend/ (v): pha trộn
82. speedy /ˈspiː.di/ (adj): nhanh chóng
83. examine /ɪɡˈzæm.ɪn/ (v): khảo sát nghiên cứu
84. waive /weɪv/ (v): từ bỏ, khước từ
85. prelabeled (v): được dán nhãn trước
86. rule /ruːl/ (n): nguyên tắc
87. unclaimed / ʌnˈkleɪmd/ (adj): không có ai nhận
88. unforeseen /ˌʌn.fəˈsiːn/ (adj): không lường trước, bất ngờ
89. circumstance /ˈsɜː.kəm.stɑːns/ (n): tình huống, hoàn cảnh
90. shelving /ˈʃel.vɪŋ/ (n): kệ, giá, giá đỡ
91. dispose /dɪˈspəʊz/ (v): vứt bỏ, tiêu hủy
92. couch /kaʊtʃ/ (n): ghế
93. residential /ˌrez.ɪˈden.ʃəl (adj): dân dụng, dân cư
94. commercial /kəˈmɜː.ʃəl (adj): thương mại
95. plumber /ˈplʌm.ər/ (n): thợ sửa ống nước
96. demand /dɪˈmɑːnd/ (n): nhu cầu, sự yêu cầu
97. certified /ˈsɜː.tɪ.faɪd/ (adj): được chứng nhận
98. plumbing /ˈplʌm.ɪŋ (n): hệ thống ống nước
99. situation /ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ (n): tình trạng, hoàn cảnh
100. fixture ˈfɪks.tʃər/ (n): đồ đạc, vật cố định
101. gas-pipe (n): ống dẫn khí đốt
102. vary /ˈveə.ri/ (v): thay đổi, biến đổi
103. seasonal /ˈsiː.zən.əl/ (adj): thay đổi theo mùa
104. thorough /ˈθʌr.ə/ (adj): kĩ lưỡng, cẩn thận
105. occasionally /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/ (adv): thỉnh thoảng
106. verify /ˈver.ɪ.faɪ (v): xác minh, xác nhận
107. scholarship / ˈskɒl.ə.ʃɪp / (n): học bổng
108. perspective /pəˈspek.tɪv/ (n): quan điểm, góc nhìn
109. employ /ɪmˈplɔɪ/ (v): thuê làm, làm việc
110. eligible /ˈel.ɪ.dʒə.bəl/ (adj): đủ tư cách, thích hợp
111. breakthrough /ˈbreɪk.θruː/ (n): những bước đột phá
112. affiliation /əˈfɪl.i.eɪt/ (n): đơn vị công tác, chi nhánh
113. continental / ˌkɒn.tɪˈnen.t ə l / (adj): lục địa
114. hall /hɔːl/ (n): sảnh, hội trường
115. establishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ (n): cơ sở, sự thành lập
116. proceedings /prəˈsiː.dɪŋz/ (n): nghi thức, thủ tục
117. innovative /ˈɪn.ə.və.tɪv/ (adj): có tính chất sáng kiến, sáng tạo
118. cater /ˈkeɪ.tər/ (v): phục vụ cho....
119. finalize /ˈfaɪ.nəl.aɪz/ (v): hoàn thành, làm xong
120. rely on /rɪˈlaɪ/ (v): nhờ vào, dựa vào
121. imply (v): ngụ ý, ám chỉ
122. reply (n,v): phản hồi
123. acquire /əˈkwaɪər/ (v): đạt được, giành được
124. absent /ˈæb.sənt/ (adj): không có mặt, thiếu, vắng mặt