vocabulary List

| new word | kind of word | meaning | Example |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualm |  | nỗi băn khoăn dằn vật, nỗi day dứt | He had no qualm about calling anyone up in search of information or help. |
| Call up |  |  | -Gọi điện thoại cho ai đó  I will call up everyone we’d invited and tell them that we have called off the party.  -Chọn ai đó tham gia một nhóm  He was called up to play for Spain in the World Cup  -Làm cho ai đó nhớ ra điều gì/ gợi nhớ cho ai  Seeing her again called up all those old memories  –Công nghệ: Lệnh gọi một cửa sổ xuất hiện  This icon will call up the menu. |
| In search of sb/sth |  | tìm kiếm ai/cái gì |  |
| Set out |  |  | **set out = khởi hành**  The hunters set out to cross the mountains. (Những tay thợ săn lên đường băng rừng vượt suối.)  We have to set out early tomorrow. (Chúng ta phải khởi hành sáng sớm mai.)  **set out = làm sáng tỏ**  We asked her to set out the details in her report. (Chúng tôi đã đề nghị cô ấy làm sáng tỏ các chi tiết trong báo cáo của cô ấy.)  **set out = cố tình, cố ý**  He set out to ruin the party. (Anh ấy rắp tâm phá đám bữa tiệc.) |
| Have faith in sb/sth |  | Tin, tín nhiệm người nào |  |
| microprocessor |  | bộ vi xử lý |  |
| accommodate |  | **điều tiết, làm cho thích nghi, làm cho phù hợp** |  |
| unforeseen | adj | **không biết trước, không dự kiến; bất ngờ** |  |
| modification |  | * **sự sửa đổi, sự biến cải, sự thay đổi** * **sự làm giảm nhẹ, sự bớt đi, sự dịu đi** |  |
| Load sth into |  |  |  |
| Soup up |  | tăng khả năng chạy nhanh cho | Soup up performance. |
| circuit board |  | Bảng mạch in hay bo mạch in |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |