**1. Days of the week**

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, weekdays, weekend

**2. Months of the year**

January, February, March, April, May, June, July August, September, October, November, December

**3. Money matters**

Cash, debit: /ˈdebɪt/: ghi nợ, credit card: thẻ tín dụng, cheque: /tʃek/: kiểm tra, in advance: trước , annual fee, monthly membership, interest rate : lãi suất, deposit, tuition fees: /tjuˈɪʃn/: học phí, poverty: /ˈpɒvəti/: nghèo, bank statement, money management, current account, student account, withdraw, low-risk investment, mortgage: /ˈmɔːɡɪdʒ/: thế chấp, grace period: thời gian ân hạn, budget deficit: /ˈdefɪsɪt/: thâm hụt ngân sách,retail voucher: chứng từ bán lẻ, coupon، counterfeit money: /ˈkaʊntəfɪt/: tiền giả, public money: tiền công, taxpayers’ money: tiền đóng thuế, debt: món nợ, interest-free credit: tín dụng miễn lãi, purchase: /ˈpɜːtʃəs/: mua, partial refund: hoàn lại một phần, annuity: /əˈnjuːəti/: niên kim/ thường niên, non-refundable: không hoàn lại, MasterCard, VISA, distribution costs: chi phí phân phối, income: thu nhập, finance department: Sở tài chính, family finances: tài chính gia đình, duty-free store: /ˈdjuːti/: cửa hàng miễn thuế..

**4. Subjects**

Science, politics, history, biology: /baɪˈɒlədʒi/: sinh vật học, architecture: ngành kiến ​​​​trúc, law, geography: địa lý, archaeology: /ˌɑːkiˈɒlədʒi/: khảo cổ học, literature: /ˈlɪtrətʃə(r)/: văn học, business management, agriculture: /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/: nông nghiệp, statistics: /stəˈtɪstɪk/:số liệu thống kê, mathematics: /ˌmæθəˈmætɪks/: toán học, logic, physics, psychology, anthropology: /ˌænθrəˈpɒlədʒi/: nhân chủng học, economics: Kinh tế học, philosophy: /fəˈlɒsəfi/: triết lý, performing arts: biểu diễn nghệ thuật, visual arts: nghệ thuật tạo hình, chemistry: /ˈkemɪstri/: hoá học, humanities: /hjuːˈmænəti/: nhân văn

**5. Studying at college/university**

Course outline: Tom tăt nội dung chương trinh, group discussion, handout: tài liệu phát, written work, report writing, research, Proofreading:/pru:fri:d/: đọc lại và kiểm tra kỹ, experiment: /ɪkˈsperɪmənt/: cuộc thí nghiệm, experience: /ɪkˈspɪəriəns/, reference, textbook, dictionary, laptop, printer, student advisor: /ədˈvaɪzər/: cố vấn sinh viên, teamwork, module, topic, assessment/əˈsesmənt/: đánh giá, library, department, computer centre, classroom, lecture, tutor: /ˈtjuːtə(r)/: gia sư, main hall, attendance: sự tham dự, deadline, give a talk, speech: spiːtʃ/: diễn thuyết, laboratory: /ləˈbɒrətri/: phòng thí nghiệm, certificate, diploma: /dɪˈpləʊmə/: bằng cấp, placement test, overseas students, full-time, facilities: /fəˈsɪləti/, college, dining room, specialist: chuyên gia, knowledge, international, accommodation: /əˌkɒməˈdeɪʃn/: chỗ ở, home stay, primary, secondary, intermediate: /ˌɪntəˈmiːdiət/: trung cấp, media room, resources room, staff, commencement: /kəˈmensmənt/: bắt đầu, dissertation: /ˌdɪsəˈteɪʃn/: luận án, leaflet: /ˈliːflət/: tờ rơi, faculty: /ˈfæklti/: khoa, pupils, pencil, feedback, tasks, outcomes: kết quả, advanced, introductory: giới thiệu, extra background: nền tảng bổ sung, higher education, guidelines, post-secondary: sau trung học, supervisor, bachelor's degree: /ˈbætʃələz dɪɡriː/: bằng cử nhân, compound: /ˈkɒmpaʊnd/: hợp chất, vocabulary, student support services, student retention, publication: sự xuất bản, foreign students, schedule, school reunion: /ˌriːˈjuːniən/: tựu trường, registrar’s office, stationery: /ˈsteɪʃənri/: văn phòng phẩm.

**6. Marketing**

Catalogue: /ˈkætəlɒɡ/: Mục lục, interview, newsletter: bản tin, competition, TV program, strategies: /ˈstrætədʒi/: chiến lược, research method, entertainment industry; ngành công nghiệp giải trí, leadership, management, display, products, customer, special offer: ưu đãi đặc biệt, collecting data, questionnaire: bảng câu hỏi, survey, mass media: /mæs ˈmiːdiə/: truyền thông đại chúng, statistic: thống kê, profit margin: tỷ suất lợi nhuận, poll: /pəʊl/: thăm dò ý kiến, business card, training, trainee: thực tập sinh, merchandise: /ˈmɜːtʃəndaɪs/: hàng hóa, manufacture: /ˌmænjuˈfæktʃə(r)/: sản xuất, recruitment: /rɪˈkruːtmənt/: tuyển dụng.

**7. Health**

Yoga, tai-chi, keep-fit, salad bar, vegetarian, outdoor activities, leisure time, disease: /dɪˈziːz/: bệnh, meal, protein: /ˈprəʊtiːn/: chất đạm, balanced diet: chế độ ăn uống cân bằng, food pyramid, vitamin: /ˈvɪtəmɪn/, carbohydrates: /ˌkɑːbəʊˈhaɪdreɪt/, rice, pasta: /ˈpæstə/: mỳ ống, potatoes, pizza, tomatoes, bread, cereals: /ˈsɪəriəl/: ngũ cốc, minerals: /ˈmɪnərəl/: khoáng sản, zinc: /zɪŋk/: kẽm, meat, seafood, eggs, beans, milk, cheese, yoghurt, fruit, vegetables, citrus /ˈsɪtrəs/ fruits: trái cây có múi, green pepper: iêu xanh, blackcurrant: /ˈblækkʌrənt/: nho đen, nuts, egg yolk: /jəʊk/: lòng đỏ trứng, liver: /ˈlɪvə(r)/: gan, medicine: /ˈmedɪsn/: thuốc ، treatment: sự đối đãi, remedy: /ˈremədi/: Thuốc men, nursing care: chăm sóc điều dưỡng, nursery: /ˈnɜːsəri/: nhà trẻ, regular /ˈreɡkjulə(r)/ exercise: tập thể dục thường xuyên

**8. Nature**

Field, footbridge, environment, waterfall, river, mountain, forest, village, coast, reef, lake, valley, hill, cliff, island, peninsula: /pəˈnɪnsjələ/: bán đảo, earthquake: /ˈɜːθkweɪk/: động đất, avalanche: /ˈævəlɑːnʃ/: tuyết lở, tornado: /tɔːˈneɪdəʊ/: lốc xoáy, typhoon: /taɪˈfuːn/: bão nhiệt đới, desertification: /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: sa mạc hóa, volcano: /vɒlˈkeɪnəʊ/: núi lửa, disaster: /dɪˈzɑːstə(r)/: thảm họa, catastrophe: /kəˈtæstrəfi/: Thảm khốc, erosion: /ɪˈrəʊʒn/: xói mòn, landslides: /ˈlændslaɪd/: lở đất, storm: /stɔːm/, flood: /flʌd/: lụt, hurricane: /ˈhʌrɪkən/: bão, pond: /pɒnd/, jungle, oasis: /əʊˈeɪsɪs/: ốc đảo, dam: /dæm/: đập, canyon: /ˈkænjən/: hẻm núi

**9. The environment**

Greenhouse effect: /ɪˈfekt/: hiệu ứng nhà kính, acid rain: mưa axit, global warming, carbon dioxide: /ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/: khí cacbonic, burring fossil: /ˈfɒsl/: hóa thạch gờ, exhaust fumes: /fjuːmz/: khí thải, forest: /ˈfɒrɪst/, deforestation: /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/: phá rừng, nitrogen /ˈnaɪtrədʒən/ oxide: ni-tơ ô-xít, smog: /smɒɡ/: khói bụi, climate: /ˈklaɪmət/: khí hậu, pollution, temperature: /ˈtemprətʃə(r)/, power plants: nhà máy điện, landfill: bãi rác, cattle: /ˈkætl/: gia súc, wind turbine: /ˈtɜːbaɪn/, soar power: /sɔː(r)/: tăng sức mạnh, hydroelectric power: /ˌhaɪdrəʊɪˈlektrɪk/: thủy điện, renewable: rɪˈnjuːəbl/: tái tạo, source /sɔːs/ of energy: nguồn năng lượng, reliable: đáng tin cậy, solar panels: /ˌsəʊlə ˈpænl/: Tấm năng lượng mặt trời, environmentally /ɪnˌvaɪrənˈmentəli/ friendly: thân thiện với môi trường, oxygen: /ˈɒksɪdʒən/, chemical-free: /ˈkemɪkl/: Không có hoá chất, desert: /ˈdezət/, degradation: /ˌdeɡrəˈdeɪʃn/: suy thoá, vegetation: /ˌvedʒəˈteɪʃn/: thảm thực vật, sea level: mực nước biển, ocean currents: /ˈəʊʃn/: dòng chảy đại dương, soil conditioner: điều hòa đất, coal: /kəʊl/: than đá, fossil fuels: /ˈfɒsl ˈfjuːəl/: nhiên liệu hóa thạch, firewood: củi, drought: /draʊt/: hạn hán, contaminated: /kənˈtæmɪneɪt/: bị ô nhiễm.

**10. The animal kingdom**

Birds of prey: Chim săn mồi, seabirds: chim biển, poultry and game: /ˈpəʊltri/: gia cầm và trò chơi, mammals: /ˈmæml/: động vật có vú, cetacean: /sɪˈteɪʃn/: động vật biển có vú, whale, primates: /ˈpraɪmeɪt/: linh trưởng, rodents: /ˈrəʊdnt/: loài gặm nhấm, fish, amphibian: /æmˈfɪbiən/: lưỡng cư, reptile: /ˈreptaɪl/: bò sát, insects, octopus, phylum: /ˈfaɪləm/: ngành, class, order: bộ, family: họ, genus: chi, species: giống loài, livestock: vật nuôi, gia cầm, creature: /ˈkriːtʃə(r)/: sinh vật, lion, penguin: /ˈpeŋɡwɪn/: chim cánh cụt, plants: mushroom: nấm, fungus: /ˈfʌŋɡəs/: nấm, leaves, seed, core: lõi, bark: vỏ, trunk: thân, twig: /twɪɡ/: cành, branch, flower, stem: thân, roots: rễ, cluster: cụm, fertilizer: /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/: phân bón

**11. Continents**

South America, North America, Africa: /ˈæfrɪkə/, Asia: /ˈeɪʒə/, Europe: /ˈjʊərəp/, Australia: /ɒˈstreɪliə/ and Antarctica: /ænˈtɑːktɪkə/.

**12. Countries**

Egypt, Mexico, France, Indonesia, Turkey, England, Germany, China, Greece, Brazil, India, North Korea, India, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Singapore, Switzerland , United Kingdom, Italy, the dominican republic, the philippines، Denmark.

**13. Languages**

Linguistics: /lɪŋˈɡwɪstɪks/: ngôn ngữ học, bilingual: /ˌbaɪˈlɪŋɡwəl/: song ngữ, trilingual: /traɪˈlɪŋɡwəl/: ba thứ tiếng, polyglot: /ˈpɒliɡlɒt/: đa ngôn ngữ, Portuguese, Mandarin, Bengali, Chinese, Hindi, Russian, Japanese, German, Punjabi, Thai, Persian, Filipino, French, Italian, Greek, French,

**14. Architecture and buildings**

Dome: /dəʊm/: mái vòm, palace: /ˈpæləs/: cung điện, fort: /fɔːt/: pháo đài, castle, glasshouse, pyramid: /ˈpɪrəmɪd/, log cabin: chòi, lighthouse: hải đăng, hut: /hʌt/: túp lều, skyscraper: /ˈskaɪskreɪpə(r)/: tòa nhà chọc trời, sculpture: /ˈskʌlptʃə(r)/: điêu khắc

**15. Homes**

Semi-detached house: /ˌsemi dɪˈtætʃt/: nhà liền kề, duplex house: /ˈdjuːpleks/: nhà song lập, terraced house: /ˈterəst/: nhà có ban công, town house: nhà phố, row house: dãy nhà, bungalow: /ˈbʌŋɡələʊ/: nhà gỗ, thatched /θætʃt/ cottage: /ˈkɒtɪdʒ/: nhà tranh, mobile home: nhà di động, houseboat, block of flats: chung cư, apartment building: Tòa nhà chung cư, condominium: /ˌkɒndəˈmɪniəm/: chung cư, chimney: /ˈtʃɪmni/: ống khói, bedroom, basement: Tầng hầm, landlord: /ˈlændlɔːd/: địa chủ, chủ nhà, tenant: /ˈtenənt/: người thuê nhà, rent: thuê, lease: /liːs/: cho thuê, neighborhood: /ˈneɪbəhʊd/: hàng xóm/ khu vực lân cận, suburb: /ˈsʌbɜːb/: vùng ngoại ô, sofa: /ˈsəʊfə/, coffee table, dormitory: /ˈdɔːmətri/: ký túc xá, storey: /ˈstɔːri/: tầng/ lầu, kitchen, refrigerator: /rɪˈfrɪdʒəreɪtə(r)/: tủ lạnh, microwave: /ˈmaɪkrəweɪv/, ground floor: /ˌɡraʊnd ˈflɔː(r)/: tầng trệt, oven: /ˈʌvn/: lò nướng, hallway: /ˈhɔːlweɪ/: hành lang, insurance: /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm

**16. In the city**

Cities, street, lane: /leɪn/: làn đường, city centre, central station: nhà ga trung tâm, car park, department store: cửa hàng bách hóa, bridge, temple, embassy: /ˈembəsi/: đại sứ quán, road system, hospital, garden, avenue: /ˈævənju: đại lộ,

**17. Workplaces**

Clinic: /ˈklɪnɪk/: Phòng khám, dentist, reception: iếp nhận, appointment, staff selection, colleague: /ˈkɒliːɡ/, workshop: xưởng, showroom: phòng trưng bày, information desk, employer: Nhà tuyển dụng, employment: công việc, unemployed: thất nghiệp, technical cooperation: /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/: hợp tác kỹ thuật, team leaders, stress, ability: /əˈbɪləti/, vision: /ˈvɪʒn/: tầm nhìn, confidence: /ˈkɒnfɪdəns/, employee, internship: /ˈɪntɜːnʃɪp/: thực tập

**18. Rating and qualities**

Reasonable: /ˈriːznəbl/: Hợp lý, satisfactory: /ˌsætɪsˈfæktəri/: đạt yêu cầu, dangerous, safe, strongly recommended: /ˌrekəˈmend/: khuyến khích mạnh mẽ, poor quality: /ˈkwɒləti/: kém chất lượng, satisfied: /ˈsætɪsfaɪd/: hài lòng, disappointed: /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/: thất vọng, efficient: /ɪˈfɪʃnt/: hiệu quả, luxurious: /lʌɡˈʒʊəriəs/: sang trọng, colored, spotted: /ˈspɒtɪd/: đốm, striped: /straɪpt/: sọc, expensive, cheap.

**19. Touring**

Tourist guided tour, ticket office, souvenir: /ˌsuːvəˈnɪə(r)/: quà lưu niệm, trip, guest, reservation: /ˌrezəˈveɪʃn/: đặt chỗ, view, culture, memorable: /ˈmemərəbl/: đáng nhớ, single double bedded room, picnic, tourist attraction: /əˈtrækʃn/: điểm du lịch, hostel: /ˈhɒstl/: ký túc xá, suite: /swiːt/: dãy phòng, phù hợp, aquarium: /əˈkweəriəm/: bể nuôi cá, thủy cung, suite room: phòng thay đồ

**20. Verbs**

Train, develop, collect, supervise, mark, edit, revise: /rɪˈvaɪz/: ôn lại/ sửa đổi, exhibit: /ɪɡˈzɪbɪt/: trưng bày, donate: quyên góp, surpass: /səˈpɑːs/: vượt qua, register: /ˈredʒɪstə(r)/, support: /səˈpɔːt/, hunt, persuade: /pəˈsweɪd/: thuyết phục, concentrate: /ˈkɒnsntreɪt/: tập trung, discuss, suggest, arrange, borrow, immigrate: /ˈɪmɪɡreɪt/: nhập cư, review, learn, touch.

**21. Adjectives**

Energetic: /ˌenəˈdʒetɪk/: Năng động, , social, ancient: /ˈeɪnʃənt/: cổ xưa, necessary: /ˈnesəsəri/, fantastic, exciting, fabulous: /ˈfæbjələs/: tuyệt vời, dull: /dʌl/: buồn tẻ, comfortable /ˈkʌmftəbl/, convenient, suitable: phù hợp, affordable: /əˈfɔːdəbl/: giá cả phải chăng, voluntary: /ˈvɒləntri/: tự nguyện ، mandatory: /ˈmændətəri/: bắt buộc, compulsory: /kəmˈpʌlsəri/: bắt buộc, temporary: /ˈtemprəri/: tạm thời, permanent: /ˈpɜːmənənt/: vĩnh viễn, Immense, vast: /vɑːst/: bao la, salty, extinct: /ɪkˈstɪŋkt/: tuyệt chủng, Vulnerable: /ˈvʌlnərəbl/: Dễ bị tổn thương, pessimistic: /ˌpesɪˈmɪstɪk/: bi quan, optimistic: /ˌɒptɪˈmɪstɪk/: lạc quan, realistic: /ˌriːəˈlɪstɪk/: thực tế, practical: /ˈpræktɪkl/: thực tế, knowledgeable: /ˈnɒlɪdʒəbl/: hiểu biết, flexible: /ˈfleksəbl/: linh hoạt, confident: /ˈkɒnfɪdənt/: tự tin, Western: phương Tây, intensive: /ɪnˈtensɪv/: chuyên sâu, tranquil: /ˈtræŋkwɪl/: yên tĩnh, spectacular: /spekˈtækjələ(r)/: ngoạn mục, intact: /ɪnˈtækt/: nguyên vẹn, various: /ˈveəriəs/: đa dạng

**22. Hobbies**

Orienteering: /ˌɔːriənˈtɪərɪŋ/: Định hướng, caving: /ˈkeɪvɪŋ/: thám hiểm hang động, spelunking: /spəˈlʌŋkɪŋ/: chơi trò chơi, archery: /ˈɑːtʃəri/: bắn cung, ice skating: /ˈaɪs skeɪtɪŋ/: trượt băng, scuba-diving: /ˈskuːbə daɪvɪŋ/: lặn biển, snorkeling: /ˈsnɔːkl/: lặn với ống thở, skateboarding: /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/: Trượt ván, bowls, darts: /dɑːt/: phi tiêu, golf, billiards: /ˈbɪliədz/, photography: /fəˈtɒɡrəfi/: nhiếp ảnh, painting, pottery: /ˈpɒtəri/: đồ gốm, woodcarving: /ˈwʊdkɑːvɪŋ/: khắc gỗ, gardening: làm vườn, stamp collection: /stæmp/, embroidery: /ɪmˈbrɔɪdəri/: thêu thùa, climbing: /ˈklaɪmɪŋ/: leo núi, chess: /tʃes/, parachute: /ˈpærəʃuːt/: nhảy dù

**23. Sports**

Cricket /ˈkrɪkɪt/: Bóng gậy, baseball: /ˈbeɪsbɔːl/: bóng chày, basketball: /ˈbɑːskɪtbɔːl/: bóng rổ, rugby /ˈrʌɡbi/: bóng bầu dục, soccer, american football, hockey: khúc côn cầu, swimming, tennis, squash: /skwɒʃ/: bóng quần, badminton: /ˈbædmɪntən/, ping-pong, field: sân, court: sân,khu vực, pitch: sân, stadium: sân vận động, team, the discus: ném đĩa, the javelin: /ˈdʒævlɪn/: ném lao, the hammer: ném búa, the high jump, horse racing, show jumping: nhảy biểu diễn, polo, cycling: đạp xe, gymnasium: /dʒɪmˈneɪziəm/: thể dục, athlete: /ˈæθliːt/: vận động viên, gym, extreme sports /ɪkˈstriːm/: thể thao mạo hiểm, paragliding: /ˈpærəɡlaɪdɪŋ/: dù lượn, hang-gliding: /ˈhæŋ ɡlaɪdɪŋ/: dù lượn, skydiving: /ˈskaɪdaɪvɪŋ/: nhảy dù, abseiling: /ˈæbseɪlɪŋ/: leo dốc/ leo nui, snowboarding: trượt ván tuyết, bungee jumping: nhảy bungee, surfing: lướt sóng, windsurfing: /ˈwɪndsɜːfɪŋ/: lướt ván buồm, jet-skiing: /ˈdʒet skiːɪŋ/: mô tô nước, bodyboarding: lướt ván nằm, white-water rafting: /ˈrɑːftɪŋ/: đi bè vượt thác, kitesurfing: lướt ván diều, mountain biking: đạp xe leo núi, jogging: /ˈdʒɒɡɪŋ/: chạy bộ, press-up: hít đất, push-up: chống đẩy, barbell: /ˈbɑːbel/: tạ, treadmill: /ˈtredmɪl/: máy chạy bộ, judo, recreation: /ˌriːkriˈeɪʃn/: giải trí, snooker : bi da, walking, championship: /ˈtʃæmpiənʃɪp/: chức vô địch, canoeing: /kəˈnuːɪŋ/: chèo thuyền, refreshment: /rɪˈfreʃmənt/ : giải khát

**24. Shapes:** /ʃeɪp/ **:** **Hình dạng**

Square, rectangular, triangular, polygon: đa giác, Oval: Hình bầu dục, spherical: /ˈsferɪkl/: hình cầu, spiral: /ˈspaɪrəl/: xoắn ốc, circular: /ˈsɜːkjələ(r): tròn, curved: /kɜːvd/: cong, cylindrical: /səˈlɪndrɪkl/: hình trụ, Measurement width: /ˈmeʒəmənt/: Đo chiều rộng, length, altitude: /ˈæltɪtjuːd/: độ cao, imperial system: /ɪmˈpɪəriəl/: hệ thống đế quốc, metric system: hệ mét, Mass: Khối lượng, depth: chiều sâu, breadth: /bredθ/: chiều rộng, height: /haɪt/, three dimensions: ba chiều, frequency: /ˈfriːkwənsi/: tần suất

**25. Transportations**

Cargo plane: Máy bay chở hàng, shipment: Giao hàng, container ship: /kənˈteɪnə(r)/, boat, lifeboat: xuồng cứu sinh, ferry: /ˈferi/: bến phà, hovercraft: /ˈhɒvəkrɑːft/: thủy phi cơ, hydrofoil: /ˈhaɪdrəfɔɪl/: tàu cánh ngầm, canal boat: /kəˈnæl/: tàu kênh, narrowboat: thuyền hẹp, dinghy sailing: /ˈdɪŋɡi ˈseɪlɪŋ/: thuyền buồm, sailboat: /ˈseɪlbəʊt/: thuyền buồm, paddle steamer: /ˈpædl stiːmə(r)/: tàu hơi nước có mái chèo, cabin cruiser: /ˈkæbɪn kruːzə(r)/: tàu tuần dương cabin, rowing boat: thuyền chèo, rowboat: thuyền chèo, kayak, canoe : /kəˈnuː/: ca nô, punt: thuyền buồm, gondola, aircraft: máy bay, helicopter: máy bay trực thăng, seaplane: thủy phi cơ, airship: khí cầu, hot-air balloon: /bəˈluːn/: khinh khí cầu, airport, crew: /kruː/: phi hành đoàn, passenger: /ˈpæsɪndʒə(r)/: hành khách, platform: nền tảng, hire /ˈhaɪə(r)/ a car: thuê một chiếc xe hơi, automobile: /ˈɔːtəməbiːl/: ô tô

**26. Vehicles**

Double-decker bus: Xe buýt hai tầng, single-decker: một tầng, minibus, school bus, coach, truck: xe tải, tanker: Tàu chở dầu, van, lorry, transporter, forklift truck: /ˌfɔːklɪft ˈtrʌk/: xe nâng, tow truck: xe kéo, breakdown truck: xe sự cố, pickup: nhặt lên, jeep, caravan: /ˈkærəvæn/: Đoàn lữ hành, camper: Người cắm trại, tractor: Máy kéo, taxi, cab: taxi, tram: xe điện, underground: tàu điện ngầm, subway: tàu điện ngầm, stream train: tàu chạy bằng hơi nước, freight train: tàu chở hàng, goods train: tàu chở hàng,

**27. Weather:** /ˈweðə(r)/

Humid: /ˈhjuːmɪd/: Ẩm, hot, sticky: dính, breeze: /briːz/: làn gió nhẹ, chilly: lạnh, cold: lạnh, cool, dry, dusty: /ˈdʌsti/: bụi, freezing: đóng băng, hot, warm, wet, weather forecast, antenna: /ænˈtenə/: ăng-ten, moisture: /ˈmɔɪstʃə(r): độ ẩm,

**28. Places**

Local library, swimming pool, cafeteria: /ˌkæfəˈtɪəriə/: quán cà phê, cottage: /ˈkɒtɪdʒ/: nhà tranh, parliament: /ˈpɑːləmənt/: quốc hội, accommodation: /əˌkɒməˈdeɪʃn/: chỗ ở, restaurant, canteen: /kænˈtiːn/, cafe, bookshop, sports centre, city council: hội đồng thành phố, dance studio: phòng tập nhảy, park, conversation club, kindergarten: /ˈkɪndəɡɑːtn/: mẫu giáo

**29. Equipment and tools**

Helmet, light, musical instrument: /ˈɪnstrəmənt/: nhạc cụ, cassette: /kəˈset/, silicon chip: /ˈsɪlɪkən/: chip silicon, digital monitor: màn hình kỹ thuật số, gadget: tiện ích, device, screen, breaks: nghỉ giải lao, wheels: /wiːlz/: bánh xe, mechanical pencil: /məˈkænɪkl/: bút chì cơ khí, disk, backpack: ba lô,

**30. The arts and media**

Opera: /ˈɒprə/ , Orchestra: /ˈɔːkɪstrə/: Dàn nhạc , concert: /ˈkɒnsət/: buổi hòa nhạc , symphony: /ˈsɪmfəni/: giao hưởng, the press: báo chí, conductor: /kənˈdʌktə(r)/: Nhạc trưởng, vocalist: /ˈvəʊkəlɪst/: Ca sĩ, audience: /ˈɔːdiəns/: thính giả, festival: /ˈfestɪvl/: Lễ hội, carnival: /ˈkɑːnɪvl/: lễ hội, exhibition: /ˌeksɪˈbɪʃn/: triển lãm, classical music, theatre, cinemas: /ˈsɪnəmə/, art gallery: Triển lãm nghệ thuật, museum, ballet: /ˈbæleɪ/: vở ballet, television: /ˈtelɪvɪʒn/, radio, graphics, newspaper

**31. Materials**

Fur: Lông thú, metal: kim loại, steel: /stiːl/: thép, aluminum: /ˌæljəˈmɪniəm/: nhôm, copper: đồng, rubber: /ˈrʌbə(r)/: cao su, plastic, ceramics: /səˈræmɪk/: gốm sứ, glass, cement: /sɪˈment/: xi măng, stone: đá, textile: /ˈtekstaɪl/: dệt may, cotton: /ˈkɒtn/: bông, fabric: /ˈfæbrɪk/: vải, wool: /wʊl/: len, leather: /ˈleðə(r)/:da, bone: xương, paper, lumber: /ˈlʌmbə(r)/: gỗ xẻ , wood: gỗ, glue: keo, composite: /ˈkɒmpəzɪt/: tổng hợp, fiberglass: /ˈfaɪbəɡlɑːs/: sợi thủy tinh, concrete: /ˈkɒŋkriːt/: bê tông, wax: /wæks/: sáp, paper, wood, silver, gold, feather : /ˈfeðə(r)/: lông vũ

**32. Works and jobs**

Occupation: /ˌɒkjuˈpeɪʃn/: Nghề nghiệp, profession: /prəˈfeʃn/, designer, decorator: /ˈdekəreɪtə(r)/: Trang trí, architect: /ˈɑːkɪtekt/: Kiến trúc sư, engineer, manager: /ˈmænɪdʒə(r)/, waitress: nữ phục vụ, waiter: phục vụ nam, teacher, vacancy: /ˈveɪkənsi/: vị trí tuyển dụng, professor, specialist: chuyên gia, psychologist: nhà tâm lý học ، volunteer: /ˌvɒlənˈtɪə(r)/: Tình nguyện, freelance: /ˈfriːlɑːns/, secretary: /ˈsekrətri/: Thư ký, craftsman: /ˈkrɑːftsmən/: Thợ thủ công ,work experience, curriculum vitae: /kəˌrɪkjələm ˈviːtaɪ/: sơ yếu lý lịch, mail address, receptionist: lễ tân, pilot: /ˈpaɪlət/, guard: /ɡɑːd/: bảo vệ, flight attendant: /əˈtendənt/: tiếp viên hàng không, lecturer: /ˈlektʃərə(r)/: giảng viên, office assistant: /əˈsɪstənt/: trợ lý văn phòng, clerk: /klɑːk/: thư ký, accountant: /əˈkaʊntənt/, cashier: /kæˈʃɪə(r)/: thủ quỹ, captain: /kaptən/ : đội trưởng

**33. Color**

Blue, white, orange, green, grey, black, red, yellow, purple, brown, pink

**34. Expressions and time**

Three times: Ba lần, three times per week, a gap year: một năm nghỉ phép, fulltime, part-time, midday: trưa, midnight, millennium: /mɪˈleniəm/: thiên niên kỷ, century: /ˈsentʃəri/, decade: /dɪˈkeɪd/: thập kỷ, fortnight: /ˈfɔːtnaɪt/: hai tuần.

**35. Other**

Passport photo, state, government: /ˈɡʌvənmənt/, individual: /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/: cá nhân, variety: /vəˈraɪəti/: đa dạng, private sector: khu vực tư nhân, practice, gender: giới tính, creativity: /ˌkriːeɪˈtɪvəti/: sáng tạo, original inhabitant: /əˈrɪdʒənl ɪnˈhæbɪtənt/: cư dân ban đầu, indigenous: /ɪnˈdɪdʒənəs/: bản địa, demonstration /ˌdemənˈstreɪʃn/: Trình diễn, strike: /straɪk/: đình công, entrance: /ˈentrəns/: lối vào, circuit: /ˈsɜːkɪt/: Mạch, guarantee: /ˌɡærənˈtiː/: đảm bảo, dialogue: /ˈdaɪəlɒɡ/: Đối thoại , commerce: /ˈkɒmɜːs/: thương mại, carriage: /ˈkærɪdʒ/: xe, narrative: /ˈnærətɪv/: Tường thuật, chocolate: /ˈtʃɒklət/, satellite: /ˈsætəlaɪt/: Vệ tinh, decision: /dɪˈsɪʒn/: quyết định, prototype: /ˈprəʊtətaɪp/: nguyên mẫu, attitude: /ˈætɪtjuːd/: thái độ, daily routine, personal fulfillment: hoàn thành cá nhân, activity: ækˈtɪvəti/: hoạt động, recipient: /rɪˈsɪpiənt/: người nhận, ultrasound: /ˈʌltrəsaʊnd/: siêu âm, pedestrian safety: /pəˈdestriən/: an toàn cho người đi bộ, traffic jams, procedures: /prəˈsiːdʒə(r)/: thủ tục, creation: sáng tạo, prize: /praɪz/: giải thưởng, junior: nhỏ, senior: lớn, opportunity: /ˌɒpəˈtjuːnəti/, driving license, process, literary: /ˈlɪtərəri/: văn học, man-made: /ˌmæn ˈmeɪd/: nhân tạo, republicans: /rɪˈpʌblɪkən/: cộng hòa, umbrella, frequently updated: cập nhật thường xuyên, waiting list, sewer systems: /ˈsuːə(r)/: hệ thống thoát nước, liberal democracy; /ˈlɪbərəl dɪˈmɒkrəsi /: dân chủ tự do, democrats: /ˈdeməkræt/: các nhà dân chủ, lunar calendar: /ˈkælɪndə(r)/, libertarian: /ˌlɪbəˈteəriən/: người theo chủ nghĩa tự do, burger, videos, nature conservation: bảo tồn thiên nhiên, life expectancy: /ɪkˈspektənsi/: tuổi thọ, fund-raising event: /ˈfʌnd reɪzɪŋ/: sự kiện gây quỹ, magnet: /ˈmæɡnət/: nam châm, dialect: /ˈdaɪəlekt/: thổ ngữ, ramification: /ˌræmɪfɪˈkeɪʃn/: phân nhánh, straight: thẳng thắn, farewell, welfare: phúc lợi, encyclopedia: /ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/: bách khoa toàn thư, evolution: /ˌevəˈluːʃn/: tiến hóa, revolution: /ˌrevəˈluːʃn/: cách mạng, illiteracy: /ɪˈlɪtərəsi/: mù chữ, robot, proficiency: /prəˈfɪʃnsi/: thành thạo, sufficient: /səˈfɪʃnt/: đủ/ hợp lý