1. Contemporary: /kənˈtemprəri/: đồng thời, đương đại -> contemporary issue, contemporary dance
2. Express : /ɪkˈspres/: Thể hiện, tốc hành, hiễn tả, phát biểu, -> expressed biểu lộ
3. Attitude: /ˈætɪtjuːd/: thái độ -> attitude toward living: thái độ sống.
4. Seek: /siːk/: tìm kiếm
5. Wield: /wiːld/: vận dụng, sử dụng, nắm giữ -> wielding power: năm giữ quyền lực; wielding political: nắm giữa trính trị
6. Political: /pəˈlɪtɪkl/: thuộc về trính trị: politician -> trính trị gia
7. Pursuit: /pəˈsjuːt/:Theo đuổi-> Pursuit of happiness.
8. Desire: /dɪˈzaɪə(r)/: mong muốn, thỉnh cầu -? Desired pay: mức lương mong muốn
9. Endless : /ˈendləs/: Bất tận, vô tận
10. Satisfy: /ˈsætɪsfaɪ/: thỏa mãn
11. Typical: /ˈtɪpɪkl/: Đặc trưng
12. Attaining: /əˈteɪn/: Đạt được -> attaining happiness: đạt được niềm hạnh phục.
13. Priest: /priːst/: Thầy tu
14. Monk: /mʌŋk/: Nhà sư
15. Nun: /nʌn/: ni cô
16. Representative : /ˌreprɪˈzentətɪv/: Tiêu biểu
17. Refrain : /rɪˈfreɪn/: Ngưng -> refrain from/ refraining/refrained : kiềm chế
18. Passion : /ˈpæʃn/: đam mê
19. Worldly : /ˈwɜːldli/: Trần tục -> worldly passion: đam mê trần tục
20. Accordance: /əˈkɔːdns/: Tùy theo
21. Religious: /rɪˈlɪdʒəs/: Tôn giáo
22. Autonomy: /ɔːˈtɒnəmi/: Quyền tự trị
23. Genuine: /ˈdʒenjuɪn/: Thành thật -> genuinely happy: Thực sự hạnh phục
24. Consist: /kənˈsɪst/: Bao gồm.
25. Ordinary : /ˈɔːdnri/: bình thường -> ordinary people : những người bình thường
26. Wealth: /welθ/: sự giàu có -> wealth and political authority -> sự giàu có và quyền lực chính trị
27. Belief: /bɪˈliːf/: sự tin tưởng
28. Treasure : /ˈtreʒə(r)/: Trân trọng, quý trọng, kho báu
29. Figure: /ˈfɪɡə(r)/: Nhân Vật, Dung mạo, Hình thể, Hình dáng

**SPLEEP**

1. Waste: /weɪst/: Rác thải
2. Litter: /ˈlɪtə(r)/: Rác
3. Rather than: còn hơn là
4. Characterize: /ˈkærəktəraɪz/: đặc trưng
5. Phase : /feɪz/: giai đoạn
6. Interpretation:: Sự diễn dịch, thuyết mình, giải
7. Phenomena: /fəˈnɒmɪnə/: Hiện tượng
8. Associate: /əˈsəʊsieɪt/: Kết hợp, liên quan.
9. Throughout: /θruːˈaʊt/: Suốt đời, khắp nơi: Throughout history: trong suốt lịch sử.
10. Seer: /sɪə(r)/: Nhà tiên tri, người đoàn trước
11. Psychologist: /saɪˈkɒlədʒɪst/: Nhà tâm lý học
12. Apt: /æpt/: đúng cách
13. Acting out: diễn ra.
14. Anxiety: /æŋˈzaɪəti/: Sự lo lắng
15. Fantasy: /ˈfæntəsi/: Tưởng tượng/ Ảo tưởng.
16. Symbolic: /sɪmˈbɒlɪk/: Biểu tượng
17. Desire: /dɪˈzaɪə(r)/: Sự mong muốn.
18. Serve:: Phục vụ
19. Spouse: /spaʊs/: vợ chồng
20. Snoring: /ˈsnɔːrɪŋ/: ngáy
21. Significant: /sɪɡˈnɪfɪkənt/: Có ý nghĩa
22. Interpret: /ɪnˈtɜːprət/: Thông dịch
23. Nap:: Ngủ trưa
24. Manner: /ˈmænə(r)/: Phong cách, Thái độ, lối sống…
25. Pioneer: /ˌpaɪəˈnɪə(r)/: Người tiên phòng, Tiên phòng
26. Genius: /ˈdʒiːniəs/: Thiên Tài.
27. Accurate: ˈækjərət/: Chính xác
28. Energetic: /ˌenəˈdʒetɪk/: mãnh liệt
29. Conservation: /ˌkɒnsəˈveɪʃn/: Bảo tồn
30. Secretary: /ˈsekrətri/: Thư ký
31. Mixture: /ˈmɪkstʃə(r)/: Hỗn hợp
32. Habitat: /ˈhæbɪtæt/: môi trường sống
33. Reserve: /rɪˈzɜːv/: Bảo tồn, dự trữ -> Nature reserve: Khu bảo tồn thiên nhiên
34. Insect: /ˈɪnsekt/: Côn trùng
35. Encourage: /ɪnˈkʌrɪdʒ/: Khuyến khích
36. Biodiversity: /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/: Sự đa dạng sinh học
37. Species: /ˈspiːʃiːz/: Giống loài
38. Moth: /mɔːθ/ bướm đêm
39. Woodshed: /ˈwʊdʃed/: kho củi
40. Innocent: /ˈɪnəsnt/: Vô tội
41. Presume: /prɪˈzjuːm/: coi như-> presume innocent: coi như vô tội.
42. Tide: /taɪd/: Thủy chiều.
43. Explore: /ɪkˈsplɔː(r)/: Khám phá
44. Ambitious: /æmˈbɪʃəs/: Tham vọng
45. Distract: /dɪˈstrækt/: Đánh lạc
46. Compulsory: /kəmˈpʌlsəri/: Bắt buộc
47. Extent: /ɪkˈstent/: Mức độ, phạm vi
48. Discipline: /ˈdɪsəplɪn/: Kỷ luật
49. Amusing: /əˈmjuːzɪŋ/: Vui, thú vị
50. Brilliant: /ˈbrɪliənt/: xuất sắc, rực rỡ -> brilliant student: học sinh xuất sắc
51. Various: /ˈveəriəs/: Nhiều
52. Exhausting: /ɪɡˈzɔːstɪŋ/: mệt mỏi. -> This is a long and exhausting journey.
53. Miserable: ˈmɪzrəbl/: Khở sở -> miserable life: cuội sống khốn khổ.
54. Frightening: /ˈfraɪtnɪŋ/: đáng sợ, khủng khiếp -> I spent a frightening experience
55. Accommodation: /əˌkɒməˈdeɪʃn/n: Chỗ ở
56. Instrument: /ˈɪnstrəmənt/n : dụng cụ
57. Tropical: /ˈtrɒpɪkl/ adj: Nhiệt đới.
58. Particular : /pəˈtɪkjələ(r)/ adj: Cụ thể
59. Rescue: /ˈreskjuː/ v: gải thoát
60. Loyalty: /ˈlɔɪəlti/ n: Sự trung thành.
61. Sudden : /ˈsʌdn/ adj: đột nhiên -> suddenly –adv
62. Faith: /feɪθ/ n: sự tin tưởng.
    1. Faithful :adj: sự trung thành
63. Gradual: /ˈɡrædʒuəl/ adj: dần đần -> gradually –adv
64. Ceremony : /ˈserəməni/ n: lễ
65. Commemorate /kəˈmeməreɪt/ v: kỉ niệm, truy niệm. tưởng nhớ
66. Attendance: /əˈtendəns/ n: sự tham dự
67. Lecture : /ˈlektʃə(r)/ n: bài học
68. Suffer: /ˈsʌfə(r)/ v: chịu đựng
69. Railway : /ˈreɪlweɪ/: đường sắt
70. Polar : /ˈpəʊlə(r)/: Vùng bắc cực -> polar bear: gấu bắc cực
71. Substantial: /səbˈstænʃl/ adj: đáng kể
72. Made substantial amounts of money: kiếm được nhiều tiền
73. Died of a virus: chết vì virus.
74. Brought them up: nuôi chúng lớn lên.
75. Benefit from…
76. Wild: /waɪld/ adj - n: Hoang giã.
77. Foundation :: Tổ chức -> Organization
78. Ivory : /ˈaɪvəri/: Ngà voi
79. Against : /əˈɡenst/: chống lại
80. Inspire : /ɪnˈspaɪə(r)/: truyền cảm hướng
81. Characters: /ˈkærəktə(r)/: Nhân vật
82. Drawback: /ˈdrɔːbæk/ n: Hạn chế, Nhược điểm -> drawback of well-known: nhược điểm nổi tiếng.
83. Journalist: /ˈdʒɜːnəlɪst/: Nhà báo.
84. Mansion: /ˈmænʃn/ n: = vila: biệt thự
85. Adore : /əˈdɔː(r)/ v: yêu thích
86. Regardless : /rɪˈɡɑːdləs/ adv: Bất chấp, bất kể
87. Sceptical : /ˈskeptɪkl/ adj: Hoài nghi
88. Convince : /kənˈvɪns/: Thuyết phục
89. Admire : /ədˈmaɪə(r)/ v: Ngưỡng mộ
90. Predict : /prɪˈdɪkt/ v: dự đoàn
91. Predator: /ˈpredətə(r)/ n: Kẻ săn mồi, động vật ăn thịt.
92. Prey: /preɪ/: Con mồi.
93. Survive : /səˈvaɪv/ v: Tồn tại, sống sót
94. Instinctive : /ɪnˈstɪŋktɪv/ adj : theo bản năng -> instinctive behavior: Hành vi bản năng
95. Bright: /braɪt/: sáng hơn, -> brighter day: ngày tươi sáng hơn. Brighter future : tường lai tươi sáng, brighter life: cuộc sống tươi sáng hơn
96. Situation: /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/ n: tình huống.

I was mad about football -> I really like football

On the other hand: -> mặt khác.

He/she is famous for being really

It is vital that he is a good communicator

**Cooking/foods/meals**

Crockery: /ˈkrɒkəri/ n: bát đĩa bằng sành

Cutlery : /ˈkʌtləri/ n: Dao Keo

Frying pan: /ˈfraɪɪŋ pæn/ n: Chảo chiên

Kettle: /ˈketl/ n: Ấm nước

Napkin : /ˈnæpkɪn/ n: Khăn ăn

Saucepan: /ˈsɔːspən/: xoong chảo, cái nồi.

Scales: /skeɪl/: Cân, quy mô

Serving dish:: phục vụ món ăn

Tin: /ˈtɪn/ n: thiếc

Tin opener: /ˈtɪn əʊpənə(r)/ n: đồ khui hộp

Utensils: /juːˈtensl/: đồ dùng

Bland: /blænd/ adj: dịu dàng

Disgusting: /dɪsˈɡʌstɪŋ/ adj: kinh tởm

Mild: /maɪld/ adj: nhẹ

Raw: /rɔː/adj: Thô

Savory: /ˈseɪvəri/ adj: Ngon

Flavor: /ˈfleɪvə(r)/ n: Hương vị, mùi thơm

Tasty: /ˈteɪsti/: Ngon

Formal: /ˈfɔːml/ adj: Chính thức

Interaction: /ˌɪntərˈækʃn/ n: Sự tường tác

Behave /bɪˈheɪv/ v: Ứng xử

Aspect: /ˈæspekt/ n: Diện mạo, khía cạnh

Oblige /əˈblaɪdʒ/ v: bắt buộc

Constantly: /ˈkɒnstəntli/ adv: Liên Tục

Downside: /ˈdaʊnsaɪd/ n: Nhược điểm

Impression: /ɪmˈpreʃn/ n: Ấn tượng

Campus: /ˈkæmpəs/ n: Khuôn viên, cơ sở giáo dục

Attend /əˈtend/ v: Tham gia

Appeal: /əˈpiːl/ n: bắt mắt

Indeed: /ɪnˈdiːd/ adv: Thực vậy

Peers: /pɪə(r)/ n: Đồng nghiệp, ngang nhau

Criticism: /ˈkrɪtɪsɪzəm/ n: Sự chỉ trích

Whereas: /ˌweərˈæz/ conj: trong khi

Reluctant: /rɪˈlʌktənt/ adj: Miễn cưỡng

Complicated: /ˈkɒmplɪkeɪt/ v: Phức tạp

Evolutionary: /ˌevəˈluːʃənri/ adj: Tiến hóa

Academic: /ˌækəˈdemɪk/adj : Học thuật -> Academic program: Trương trình đào tạo

Novel: /ˈnɒvl/ n: Tiểu thuyết, chuyện ngắn -> Graphic novels: Chuyện tranh, Tiểu thuyết đồ họa

Scenario: /səˈnɑːriəʊ/ n: Kịch bản

Intervene: /ˌɪntəˈviːn/ v: Can thiệp

Compulsion: /kəmˈpʌlʃn/n: Bắt buộc, ép buộc

Discipline: /ˈdɪsəplɪn/ n: Kỷ luật

Aspect: /ˈæspekt/ n: Diệm mạo, khía cạnh

Spontaneity: /ˌspɒntəˈneɪəti/ adj: Tính tự giác

Invention: /ɪnˈvenʃn/ n: Sự phat minh

Sedentary: /ˈsedntri/adj: ít vận động

Obesity: /əʊˈbiːsəti/ n: Béo phì, mập

Crucial: /ˈkruːʃl/n : Chủ yếu-> crucial role: vai trò quan trọng

Camaraderie: /ˌkæməˈrɑːdəri/ n: Tình bạn thân thiết

Sceptical: /ˈskeptɪkl/adj: Hoài nghỉ

The animal

Be aware of environment

Otherwise: Nếu không thì

Because otherwise I could be quite lazy: bởi vì nếu không tôi có thể khá lười biếng

Fascinate: /ˈfæsɪneɪt/: mê hoặc -> fascinating: lôi cuốn

Relevant: /ˈreləvənt/: liên quan, liên kết.

Diplomatic: /ˌdɪpləˈmætɪk/: Ngoại giao. -> Diplomatic service: dịch vụ ngoại giao

Though: mặc dù: though I think we spend too much time listening to her.

Sector: /ˈsektə(r)/: lĩnh vực

Keen: /kiːn/: adj: sắc sảo

Keen on: ham mê,

Keen to: quan tâm đến

Keenly: nhiệt tình.

Dull: /dʌl/: đần độn: a bit dull: 1 chút buồn tẻ: dully: buồn tẻ

Exhibition: /ˌeksɪˈbɪʃn/: Triển lãm

Taught: /tɔːt/: dạy

Despite: /dɪˈspaɪt/: cho dù, mặc dù

The pupils are interested in the subject despite it is taught.

Recognize = famous = well-know

Committee: /kəˈmɪti/: ủy ban

Theme: /θiːm/: chủ đề

Scene: bối cảnh

Fair: phiên chợ, triển lãm

Ceramic: /səˈræmɪk/: gốm sứ.

Bouncy: /ˈbaʊnsi/: bồng bềnh -> bouncy castle for kids: lâu đài bồng bềnh cho trẻ nhỏ.

Amateur: /ˈæmətə(r)/: Nghiệp dư.

Delighted to: vui mừng.

Spectator: /spekˈteɪtə(r)/: Khán giả.

**Reducing injuries on the farms**

Injury: /ˈɪndʒəri/: chấn thương.

Tend to be: có su hướng

Excessive: /ɪkˈsesɪv/: quá đáng -> excessive load: quá tải

Undue: /ˌʌnˈdjuː/: Thái quá

Demand: /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu -> undue demand: yêu cầu thái quá.

Spine: /spaɪn/: xương sống

Permanent /ˈpɜːmənənt/ damage /ˈdæmɪdʒ/: hư hại vĩnh viễn.

Fertilizer: /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/: phận bón

Site: điểm

Tractor: Máy kéo.

Vehicle: /ˈviːəkl/: Phương tiện giáo thông.

Posed by: đặt ra bởi

Bend: bẻ cong

Bulky: /ˈbʌlki/: công kềnh.

Grasp: /ɡrɑːsp/: sự hiểu biết = understand

Agitate: /ˈædʒɪteɪt/: kích động -> agitated animal: động vật bị kích động

Adopt: /əˈdɒpt/: nhận nuôi:

Awkward posture: tư thế vụng về, tư thế khó xử

Obstacle: /ˈɒbstəkl/: trở ngại

Impose: /ɪmˈpəʊz/: áp đặt

Aid: giúp đỡ.

Repetitive: /rɪˈpetətɪv/: lặp đi lặp lại.

Prolonged: /prəˈlɒŋd/: kéo dài.

**Good customer service in retail**

Browse: duyệt.

Bothered: làm phiền.

Accompany: /əˈkʌmpəni/: đồng hành.

Comprehensive: /ˌkɒmprɪˈhensɪv/ adj: Toàn diện

pros and cons: ưu và nhược điểm.

alike: như nhau: that are alike

range: phạm vi

instantly = immediately: ngay lập tức

Meanwhile: trong khi đó, trong khi ấy.

Likewise: tương tự như vậy, hơn nữa.

Discreet: /dɪˈskriːt/: kín đóa, thận trọng

Enquire: hỏi thăm

Humiliate: /hjuːˈmɪlieɪt/: sỉ nhụa: feel humiliated: cảm thấy bị làm nhục

Manners: thái đố, tác phòng

Rudeness: /ˈruːdnəs/: sự thô lỗ.

Courteous= polite: /ˈkɜːtiəs/: lịch sự -> discourteous: bất lịch sự

Fuel: /ˈfjuːəl/: nguyên liệu.

It only add more fuel to the fire: chỉ thêm dầu vào lửa.

Reputation: /ˌrepjuˈteɪʃn/: danh tiếng.

The customers are not only keep giving you their custom, but also tell their friends about you: Khách hàng không chỉ tiếp tục cung cấp cho bạn tùy chỉnh của họ mà còn nói với bạn bè của họ về bạn