**Test 09 – ETS 2022 – Reading 😊😊☹**

* ***101 -> 146***

1. break room: phòng nghỉ
2. oversee -> oversaw -> overseen: giám sát
3. defend (v): bảo vệ
4. assertively /əˈsɜːtɪvli/ (adv): quả quyết, quyết đoán
5. time sheet: bảng chấm công
6. commend /kəˈmend/ (v): ca ngợi, tán thưởng
7. obstetrics /əbˈstetrɪks/ (n): khoa sản
8. obstetric (adj): sản khoa
9. visual (adj): (thuộc) thị giác
10. procure / /prəˈkjʊr/ (v): thu được, kiếm được
11. in … stages: theo … giai đoạn
12. separate /ˈseprət/ (adj,v): riêng biệt, tách biệt
13. debut  /deɪˈbju/ (n): sự ra mắt
14. urgent (adj): khẩn cấp
15. bid /bɪd/ (n, v): giá thầu, sự đấu thầu/ đấu thầu
16. turned out: hóa ra
17. considerably /kənˈsɪdərəbli/ (adv): đáng kể
18. direct /daɪˈrekt/ /dɪˈrekt/ (adj): trực tiếp
19. lasting / ˈlɑːstɪŋ/ (adj): lâu dài, bền
20. take time off: nghỉ việc
21. plot /plɒt/ (v, n): vạch ra, lập kế hoạch/ kịch bản
22. nevertheless: tuy nhiên
23. consequently (adv): do đó, kết quả là
24. foot traffic: người đi bộ
25. that much: chừng ấy, nhiều
26. after which: sau đó
27. formulation /ˌfɔːmjuˈleɪʃn/ (n): công thức
28. appeal /əˈpiːl/ (n, v): sự bắt mắt/ thu hút
29. take over: đảm nhận, đảm nhiệm
30. if only: giá mà
31. transparent /trænsˈpærənt/ (adj): rõ ràng, minh bạch
32. transparencies (ns): kính ảnh phim đèn chiếu, giấy kính bóng
33. concept / ˈkɒnsept/ (n): chủ đề, ý tưởng, khái niệm
34. master / ˈmɑːstə(r)/ (n): chuyên gia
35. competitor / kəmˈpetɪtə(r)/ (n): người cạnh tranh, đối thủ
36. imply /ɪmˈplaɪ/ (v): hàm ý , ngụ ý
37. initiative /ɪˈnɪʃətɪv/ (n): sáng kiến
38. forthcoming (adj): sắp tới

* ***147 -> 185***

1. following (pre): tiếp theo, sau
2. session (n): phiên, buổi, kỳ (họp)
3. sparkling /ˈspɑːklɪŋ/ (adj) lấp lánh, long lánh, lung linh 😊
4. pantry /ˈpæntri/ (n) nhà bếp, phòng chứa thức ăn
5. oven  /ˈʌv.ən/ (n): cái lò
6. dishwasher  /ˈdɪʃˌwɑː.ʃɚ/ (n): máy rửa chén
7. washing machine = washer (n): máy giặt
8. utility  /juːˈtɪl.ə.t̬i/ (n): tiện ích
9. bush /bʊʃ/ (n): bụi cây
10. weed /wiːd/ (v): nhổ cỏ
11. flower beds: luống hoa
12. groundskeeper /ˈɡraʊndz.kiː.pɚ/ (n): người trong coi vườn
13. fixture  /ˈfɪks.tʃɚ/ (n): đồ đạc
14. antique  /ænˈtiːk/ (n, adj): đồ cổ
15. storefront /ˈstɔːr.frʌnt/ (n): mặt tiền cửa hàng
16. gently  /ˈdʒent.li/ (adv): nhẹ nhàng, dịu dàng
17. distinct /dɪˈstɪŋkt/ (adv): riêng biệt
18. feasibility /ˌfiːzəˈbɪləti/ (n): tính khả thi
19. possibility  /ˌpɑː.səˈbɪl.ə.t̬i/ (n): khả năng
20. draft (v): phát thảo
21. blueprint (n): kế hoạch chi tiết
22. narrow /ˈnærəʊ/ (v): thu hẹp
23. sector  /ˈsek.tɚ/ (n): lĩnh vực, khu vực, bộ phận
24. billboard /ˈbɪlbɔːd/ (n): bảng quảng cáo
25. tackle /ˈtækl/ (v,n) giải quyết : đồ đạc, dụng cụ
26. spare /sper/ (adj): rảnh rỗi, dự phòng [spare time: thời gian rảnh]
27. nursing (n): sự điều dưỡng
28. programme = program (n): chương trình
29. camper (n): người cắm trại
30. fond of: thích, yêu mến
31. fast-paced nhịp độ nhanh
32. dedicated /ˈdedɪkeɪtɪd/ (adj): tận tụy, tận tâm
33. patient /ˈpeɪʃnt/ (adj) kiên nhẫn (n): bệnh nhân
34. nurturing /ˈnɜːtʃərɪŋ/ (adj): chu đáo
35. wellness /ˈwel.nəs/ (n): sức khoẻ
36. exclusively  /ɪkˈskluː.sɪv.li/ (adv): độc quyền
37. attest /əˈtest/ (v): chứng thực, làm chứng
38. compassion /kəmˈpæʃn/ (n): lòng trắc ẩn
39. as such: như vậy
40. ladder /ˈlædə(r)/ (n): cái thang
41. skylight /ˈskaɪlaɪt/ (n): cửa sổ trời, giếng trời
42. physical exposure (n): tiếp xúc vật lý
43. risk /rɪsk/ (n): sự rủi ro, sự nguy hiểm
44. commonsense: thông thường
45. long –sleeved (adj): có tay dài
46. cuffs /kʌf/ (n): cúc áo
47. snag /snæɡ/ (v): làm rách, làm toạc
48. -> snag on: làm vướng
49. debris /ˈdebriː/ (n) bụi
50. button (n, v): nút / cài nút
51. ankle /ˈæŋkl/ (n): mắt cá chân
52. eyewear: mắt kính
53. excessive (adj): quá mức, vô độ
54. sole /səʊl/ (n): đế giày
55. wrist /rɪst/ (n): cổ tay
56. gap /ɡæp/ (n): lỗ hổng, kẻ hở
57. glove /ɡlʌv/ (n): bao tay
58. rehearsal /rɪˈhɜːsl/ (n): buổi diễn tập
59. specialize /ˈspeʃəlaɪz/ (v): chuyên môn hóa
60. earmuffs /ˈɪəmʌfs/ (n): nút bịt tai
61. sturdy /ˈstɜːdi/ (adj): cứng cáp, vững chắc
62. inception /ɪnˈsepʃn/ (n): sự khởi đầu
    * from its inception: từ lúc bắt đầu
63. argue /ˈɑːɡjuː/ (v): tranh cãi, tranh luận
64. unveil /ʌnˈveɪl/ (v): tiết lộ, đưa ra
65. distinctive /dɪˈstɪŋktɪv/ (adj): đặc biệt, phân biệt
66. concern / kənˈsɜːn/ (n): mối quan tâm
67. spark /spɑːk/ (v): châm ngòi
68. angular /ˈæŋ.ɡjə.lɚ/ (adj): góc cạnh, sắc nét
69. blend (v): pha trộn, kết hợp, phù hợp
70. forum  /ˈfɔːr.əm/ (n): diễn đàn
71. runoff: dòng chảy
72. conservative /kənˈsɜːvətɪv/ (adj): thận trọng, bảo thủ
73. drainage /ˈdreɪnɪdʒ/ (n): hệ thống thoát nước
74. field /fiːld/ (n): khu vực
75. absorb /əbˈzɔːb/ (v): hấp thụ, hút nước
76. pool up (v): tập hợp, tụ lại
77. excess (n): thặng dư, dư
78. flood (v): gây ngập
79. adjacent  /əˈdʒeɪ.sənt/ (adj): liền kề, gần nhau
80. unforeseen (adj): không lường trước được
81. swiftly /ˈswɪftli/ (adv): nhanh chóng
82. gutter /ˈɡʌtə/ (n): rãnh nước, máng xối
83. drains /dreɪnz/ (n): cống thoát nước
84. in time: kịp lúc
85. divert /daɪˈvɜːt/ (v): làm lệch hướng
86. farewell dinner: tiệc chia tay
87. misunderstanding/ ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ/ (n): sự hiểu lầm
88. accordance /əˈkɔːdns/ (n): phù hợp với
89. -> in accordance: theo đúng
90. stipulation /ˌstɪpjuˈleɪʃn/ (n): điều kiện
91. intervening /ˌɪntəˈviːn/ (v): xen kẻ
92. intervene  /ˌɪn.t̬ɚˈviːn/ (v): xen vào, can thiệp
93. frustrate /frʌˈstreɪt/ (v) nản lòng, nản chí
94. frustrated /frʌˈstreɪtid/ (adj): chán nản, bực bội
95. concierge /ˈkɒn.si.eəʒ/ (n) bảo vệ
96. ribbon: ruy-băng
97. ceremony /ˈserəməni/ (n): nghi lễ
98. regret /rɪˈɡret/ (n,v): hối tiếc
99. conflict /ˈkɒnflɪkt. (n): mâu thuẩn, đối lập
100. mayor /ˈmeɪ.ɚ/ (n): thị trưởng
101. controversy /ˈkɒntrəvɜːsi/ (n): sự tranh luận, sự tranh cãi
102. runway (n): đường băng
103. concrete  /ˈkɑːn.kriːt/ (n): bê tông
104. barrier /bæriə/ (n) hàng rào
105. carrier (n): hãng
106. nonstop (adj, adv): liên tục, không ngừng
107. long-haul: đường dài
108. aircraft: máy bay
109. era /ˈer.ə/ /ˈɪr.ə/ (n): kỷ nguyên
110. dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/ (n) sự cống hiến
111. virtually /ˈvɜːtʃuəli/ (adj) hầu như, gần như
112. petite /pəˈtiːt/ (adj) nhỏ nhắn, xinh xinh
113. optician /ɒpˈtɪʃn/ (n) bác sĩ nhãn khoa, người bán kính
114. lenses: tròng kính
115. paid in full: đã thanh toán trước
116. make a request: đưa ra yêu cầu

* ***186 -> 200***

1. janitorial /dʒæn.ɪˈtɔː.ri.əl/ (adj): (người) lao công , vệ sinh
2. stress-free : thoải mái
3. estimate /ˈestɪmeɪt/ (v): đánh giá, ước lượng
4. dusting /ˈdʌs.tɪŋ/ (v): quét bụi, lau bụi
5. vacuuming /ˈvækjuːmɪŋ/ (v): hút bụi
6. vacuum (n): máy hút bụi
7. polish / ˈpɒlɪʃ/ (v): đánh bóng
8. sparkling /ˈspɑː.klɪŋ/ (adj): lấp lánh, sáng bóng
9. macaroni /ˌmæk.əˈroʊ.ni/ (n): mì ống, con nui
10. bake /beɪk/ (v): hấp, hầm
11. green bean: đậu xanh
12. side dish: thức ăn kèm
13. cornbread /ˈkɔːn ˌbred/ (n): bánh mì ngô
14. dinner roll: bánh mì cuộn
15. assorted /əˈsɔː.tɪd/ (adj): hỗn hợp, thập cẩm
16. syrup /ˈsɪrəp/ (n): xi-rô
17. omelet  /ˈɒm.lət/ (n): trứng chiên, trứng ốp la
18. tasting fee: phí dùng thử
19. deduct / dɪˈdʌkt/ (v): trừ đi, khấu trừ
20. separate /ˈsep.ər.ət/ (adj): riêng biệt, khác nhau
21. digest /daɪˈdʒest/ (n): tạp chí, tài liệu
22. embrace /ɪmˈbreɪs/ (v): nắm lấy, áp dụng
23. purposely /ˈpɜːpəsli/ (adv): cố ý, cố tình
24. diversify /dɪˈvɝː.sə.faɪ/ (v): đa dạng hoá
25. buffer /ˈbʌfə(r)/ (n): (bước) đệm
26. opt to: lựa chọn
27. downturn /ˈdaʊntɜːn/ (n) sự suy sụp(trong kinh tế)
28. pursue /pəˈsuː/ (v) theo đuổi, tiếp tục
29. capable/ˈkeɪpəb/ (adj) có khả năng,có năng lực
30. workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n) lực lượng lao động
31. follow suit: làm theo
32. oversea (adj): hải ngoại, nước ngoài
33. capable (adj): tài giỏi, có năng lực
34. capable hands: bàn tay tài giỏi
35. oversee (v): giám sát
36. venture /ˈven.tʃɚ/ (n): dự án, công việc
37. mutual /ˈmjuː.tʃu.əl/ (adj): lẫn nhau, hỗ trợ, chung
38. -> mutual friend: bạn chung