|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Từ** | **Loại**  **từ** | **Từ đồng nghĩa** |  | **Nghĩa** |
| Fitness program | n |  |  | Chương trình thể dục |
| extensive | a |  |  | Sâu rộng |
| Despite |  | Inspite of | + N | Mặc dù |
| Although |  | Though  Even though | + S +V+ O | Mặc dù |
| Because of |  | Due to  Owing to | + N | Bởi vì |
| Because |  | Since  As  Now that | + S+V+O | Bởi vì |
| Across |  |  |  | Băng qua/xuyên khắp |
| Be available |  |  |  | Có sẵn |
| Reception | n |  |  | Khu lễ tân/sự chào đón |
| Receptionist | n |  |  | Người lễ tân |
| Except | v |  |  | Ngoại trừ |
| Expect | v |  |  | Mong đợi |
| Exceptional | a |  |  | Nổi bật/xuất sắc/ngoại lệ |
| Binocular | n |  |  | ống nhòm |
| Affordable | a |  |  | (giá cả) phải chăng/có khả năng chi trả |
| **Permit** | **v** |  |  | Cho phép |
|  | **n** |  |  | Giấy phép |
| Permitsion | n |  |  | Sự cho phép |
| Therapy |  |  |  | Trị liệu |
| Physical theraphy |  |  |  | Vật lý trị liệu |
| Commit to | v |  |  | Cam kết |
| occupy | v |  |  | Lấp đầy/giữ/chiếm chỗ |
| occupation | n |  |  | Nghề nghiệp |
| occupational | a |  |  | Thuộc về nghề nghiệp |
| Revise | v |  |  | Chỉnh sửa |
| Revision | n |  |  | Sự chỉnh sửa |
| Editor | n |  |  | Người biên tập |
| Remain | v |  |  | Giữ |
| On schedule |  |  |  | Đúng tiến độ |
| Behind schedule |  |  |  | Chậm tiến độ |
| trophy |  |  |  | Cái cúp |
| nominate | v |  |  | Đề cử |
| Performance | n |  |  | Sự thể hiện |
| Initiative | n |  |  | Sáng kiến |
| initiate | v |  |  | Khởi tạo |
| initial | n |  |  | Chữ kí nháy |
| Become  Look/feel/seem  Taste/get/found |  |  | + adj | Dạng động từ nối |
| predict | v |  |  | Dự đoán |
| predictable | n |  |  | Có thể dự đoán |
| Claim | v |  |  | Đòi hỏi/xác nhận/tuyên bố/khẳng định |
| analyze | v |  |  | Phân tích |
| analys | n |  |  | Sự phân tích |
| analyst | n |  |  | Chuyên gia phân tích |
| enhance | v |  |  | Tăng cường |
| within |  |  |  | Trong vòng |
| Inside |  |  |  | Bên trong |
| between |  |  |  | ở giữa (2 người) |
| Among |  |  |  | ở giữa (nhiều người) |
| franchise |  |  |  | Cửa hàng nhượng quyền |
| As if |  |  |  | Như thể là (chỉ điều không thể thành sự thật) |
| Correspondence | n |  |  | Sự trao đổi, liên lạc/Thư từ |
| Correspond | v |  |  | Tương thích/liên lạc |
| Awareness of |  |  |  | Nhận thức về |
| Personalized | a |  |  | Cá nhân hóa |
| Personally | adv |  |  | Cá nhân |
| specialize | v |  | + in | Chuyên về |
| As long as |  |  |  | Miễn là |
| As soon as possible |  |  |  | Sớm nhất có thể |
| As well as |  |  |  | Cũng như |
| otherwise |  |  |  | Nếu không thì/mặt khác |
| Not only |  |  |  | Không chỉ |
| appropriate | a |  |  | Phù hợp |
| **address** | **n** |  |  | **Địa chỉ** |
|  | **v** |  |  | **Gửi/nêu ra/xử lý/giải quyết** |
| subsequent | a |  |  | Tiếp theo/kế tiếp |
| preservation | n |  |  | Sự bảo quản |
| preservative | n |  |  | Chất bảo quản |
| **Cấu trúc: be + adv + N** | | | | |
| consecutively | a |  |  | Liên tục, liên tiếp |
| Popularity | n |  |  | Sự yêu thích/ưa chuộng |
| Fivefold ….. |  |  |  | Gấp năm lần |
| Margin | n |  |  | Lề/cận lề |
| Marginal | a |  |  | Cận biên |
| Unforseen |  |  |  | Không nhìn thấy trước được |
| significantly | adv |  |  | Đáng kể |
| extend |  |  |  | Kéo dài |
| Use up | v |  |  | Dùng hết |
|  |  |  |  |  |