TOEIC – Test Of English For International Communication:

1. Cách Tính Điểm?

* 100 câu phần nghe và 100 câu phần đọc, mỗi phần tính như sau
* Đéo trả lời được câu nào được 5 điểm
* Trả lời đúng x câu, 1 ≤ x ≤ 75, được 10 + 5x điểm, 76 ≤ x ≤ 96, được 15 + 5x điểm, 97 ≤ x ≤ 100, được 495 điểm
* Tổng cộng 2 phần 990 điểm

1. Thời Gian?

* Phần nghe 45 phút
* Phàn đọc 75 phút

1. Mức Anh Văn?

* Mức cơ bản = 400 điểm
* Mức 1 = 450 điểm, phải đạt được cuối năm 1
* Mức 2 = 500 điểm
* Mức 3 = 550 điểm, phải đạt được cuối năm 2
* Mức 4 = 600 điểm, phải đạt được cuối năm 3
* Để tốt nghiệp thì nói viết = 200

1. Photograph?

* Nó cho mày cái ảnh, và 4 câu nói, chọn câu nói diễn tả đúng nhất bức ảnh
* 6 câu

1. Question – Response?

* Có 2 người, 1 người hỏi, người kia trả lời 3 lần, chọn câu trả lời phù hợp nhất
* 25 câu

1. Conversation?

* Nó đọc 1 lèo 1 cuộc hội thoại, sau khi nó đọc xong, nó cho bạn thời gian trả lời 3 câu hỏi tiếp theo liên quan tới cuộc hội thoại đó
* 39 câu, tương ứng 13 cuộc hội thoại, 3 cuộc hội thoại cuối 1 cuộc sẽ kèm 1 ảnh, đừng quan tâm nó mà hãy chú tâm nghe hội thoại, sau đó mới dùng ảnh để tìm đáp án

1. Talk?

* 1 người đọc 1 lèo, sau khi nó đọc xong, nó cho bạn thời gian trả lời 3 câu hỏi tiếp theo liên quan đến thông tin người này đọc
* 30 câu, tương ứng 10 người đọc, 2 bài đọc cuối sẽ kèm ảnh, đừng chú ý nó cho tới khi thằng kia đọc xong

1. Incomplete Sentence?

* Cho 1 câu, bị thiếu mất 1 từ hoặc 1 cụm từ, chọn 1 trong 4 đáp án để điền vào
* 30 câu

1. Text Completion?

* Cho 1 đoạn văn dài, có 4 chỗ trống, 1 chỗ trống có 4 sự lựa chọn để điền
* 16 câu, tương ứng 16 chỗ trống, hay 4 đoạn văn

1. Reading Comprehension?

* Cho 1 đoạn văn dài, đọc nó rồi trả lời vài câu hỏi tiếp theo
* Số lượng câu hỏi mỗi đoạn không giống nhau, tổng cộng 54 câu

Phrase – Cụm Từ:

1. “In Order To”?

* Để (làm được một cái gì đó)

1. “Improve Upon”?

* Cải thiện (cái điều gì đó tồi tệ)

1. “Draw–Backs”?

* Những hạn chế (của 1 cái gì đó)

1. “As In”?

* Như trong (cái nào đó)

1. “Not The Case”?

* Không đúng

1. “High Fidelity”?

* Tính chân thực cao (âm thanh, hình ảnh)

1. “Emerge Out”?

* Nổi lên (1 cái gì đó trong quá trình nghiên cứu)

1. “At Each Instant”?

* Tại mỗi thời điểm

1. “For Ease Of”?

* Để cho dễ thực hiện (việc gì đó)

1. “Is Eligible”?

* Đủ điều kiện (để tham gia cái gì đó)

1. “As A Matter Of Course”?

* Như 1 điều hiển nhiên

1. “Is Of”?

is of <Danh Từ> = is <Tính Từ>

Word – Từ:

1. “Since”?

* Bởi vì

1. “Rearrange”?

* Sắp xếp lại (1 biểu thức, …)

1. “Ego”?

* Cái tôi

1. “Excessively”?

* Một cách quá trớn (1 hành động gì đó)

1. “Explicitly”?

* Một cách rõ ràng

1. “Utilize”?

* Tận dụng

1. “Formulation”?

* Quá trình tạo ra Formular

1. “Versatile”?

* Có khả năng ứng biến linh hoạt (1 người nào đó)

1. “Tragedy”?

* Thảm kịch

1. “Ravage”?

* Tàn phá

Weapon – Vũ Khí:

1. “Spare Weapon”?

* Vũ khí dự phòng

Economics – Kinh Tế:

1. “Make A Fortune”?

* Kiếm 1 khoản tiền lớn (= kinh doanh)

1. “Dire”?

* Khó khăn (tình huống)

1. “Valid”?

* Hợp lệ

1. “Work Around”?

* Giải pháp tạm thời

1. “Resolution”?

* Giải pháp

1. “Supermarket”?

* Siêu thị

1. “Contract”?

* Hợp đồng

1. “Refund”?

* Hoàn tiền (cho khách hàng không thỏa mãn)

1. “Facility”?

* Chỗ cung cấp (thứ gì đó để tiện sử dụng, cơ sở)

1. “Merchandise”?

* Hàng hóa

1. “Vendor”?

* Nhà cung cấp (các thiết bị, dịch vụ)

1. “Fee”?

* Lệ phí

1. “Charge”?

* Khoản phí

1. “Charge”?

* Tính phí

1. “Exchange”?

* Trao đổi (địa chỉ, quà cáp, …)

1. “Subscription”?

* Tài khoản đăng kí (ví dụ bạn bỏ tiền ra để đăng kí 1 dịch vụ nào đó theo tháng)

1. “Delivery”?

* Việc giao hàng

1. “Possibility”?

* Sự lựa chọn khả thi

1. “Special Promotion”?

* Chương trình khuyến mãi đặc biệt

1. “Invoice”?

* Hóa đơn (điện tử)

1. “Retail”?

* Bán lẻ

1. “Manufacturing Plant”?

* Nhà máy (sản xuất)

1. “Obsolete”?

* Không còn được sử dụng

1. “Revenue”?

* Doanh thu

1. “In Stock”?

* Tồn kho (hàng hóa, sẵn sàng để bán)

1. “Paycheck”?

* Tấm séc (được sếp trả cho để ra ngân hàng rút tiền)

1. “Complimentary”?

* Miễn phí

1. “Rental Property”?

* Bất động sản cho thuê

1. “Kick Off”?

* Khởi đầu dự án

1. “Chief Finacial Officer”

* Giám đốc tài chính

1. “Telemarketing”?

* Hình thức bán hàng thông qua gọi điện

1. “Clearance Item”?

* Sản phẩm thanh lý

1. “Inventory Process”?

* Quy trình kiểm kê hàng hóa

1. “Audit”?

* Cuộc kiểm toán

1. “Moving Expenses”?

* Chi phí di dời chỗ làm việc

1. “Shipment”?

* Lô hàng (vận chuyển)

1. “Lucrative”?

* Béo bở (giao kèo)

Graphic – Đồ Họa:

1. “Film Screening”?

* Buổi chiếu phim

1. “Display”?

* Màn (biểu diễn pháo hoa, trưng bày triển lãm)

1. “Premier”?

* Công chiếu

1. “Television Station”?

* Đài truyền hình

1. “Adaptation”?

* Vở diễn chuyển thể (từ tiểu thuyết)

1. “Ballet”?

* Ba lê

1. “Puppet”?

* Con rối

1. “Manifest”?

* Biểu thị

1. “Debut”?

* Ra mắt công chúng (lần đầu)

1. “Nominate”?

* Đề cử (1 cái gì đó lên đoạt giải)

Probability – Xác Suất:

1. “Portion”?

* Phần
* Ví dụ

A small portion of the bread

1 phần nhỏ của chiếc bánh

1. “Proportion”?

* Tỉ lệ

The proportion of salt in this recipe is 5%

Tỉ lệ muối trong công thức này là 5%

1. “Consequently”?

* Do đó

1. “Capability”?

* Khả năng (làm điều gì đó)

1. “Desireable”?

* Hi vọng là có ích

1. “Ain’t”, “Ain’t No”?

* Đéo phải

1. “A Handful Of”?

* 1 nắm đầy (giống a lot of)

1. “Substantially”?

* Đáng kể

Status – Thái Độ:

1. “Implore”?

* Van xin (ai đó một cách chân thành)

1. “Sincere”?

* Chân thành (không lừa lọc)

1. “Allegiance”?

* Lòng trung thành (với cấp trên)

1. “Consent”?

* Sự đồng ý

1. “Ruthless”?

* Tàn nhẫn

1. “Woefully”?

* Một cách tệ hại

1. “Underprepared”?

* Chưa chuẩn bị trước

1. “Compromise”?

* Thỏa hiệp

1. “Assure”?

* Khẳng định

1. “Abide By”?

* Chịu những quy tắc của (trường)

1. “Compelling”?

* Cực hấp dẫn

1. “Vague”?

* Mơ hồ

1. “Confidential”?

* Bí mật (tài khoản)

1. “Decent”?

* Lịch sự

1. “Uplifting”?

* Truyền cảm hứng (1 câu chuyện)

1. “Thrill”?

* Gây phấn khích (cho ai đó)

1. “Semantic”?

* Ngữ nghĩa

1. “Implicit”?

* Ngụ ý

1. “Conceive”?

* Hình thành ý tưởng (trong đầu)

1. “Distract”?

* Làm phân tâm

1. “Venture”?

* Dám đương đầu hiểm nguy

1. “Conviction”?

* Niềm tin vững chắc (của ai đó)

1. “Sheer”?

* Không gì ngoài (ý chí)

1. “Regard”?

* Xem như (xem 1 cái gì đó tựa 1 cái gì đó)

1. “Splendid”?

* Tuyệt phẩm

1. “Solemn”?

* Trang nghiêm

1. “Fatigue”?

* Sự mệt nhọc

1. “Blatant”?

* Trắng trợn

1. “Utter”?

* Hoàn toàn

1. “Falter”?

* Chần chừ (run)

1. “Faint”?

* Choáng váng

1. “Indulge”?

* Đắm chìm (trong cơn nghiện)

1. “At Stake”?

* Bị đe dọa (cái gì đó)

1. “Numb”?

* Tê tái

1. “You Jest!”?

* Mày đùa à!

1. “Provoke”?

* Chọc giận (ai đó)

1. “Disgrace”?

* Nỗi sĩ nhục (ai đó)

1. “Idleness”?

* Sự thảnh thơi (của ai đó)

1. “Folly”?

* Sự ngu dại

1. “Stoic”?

* Người lì lợm (chịu đau không bộc lộ cảm xúc)

1. “Decline”?

* Từ chối

Action – Hành Động:

1. “Inflict”?

* Gây ra (thiệt hại)

1. “Rejuvenate”?

* Làm trẻ lại (1 cái gì đó)

1. “Deed”?

* Hành động (tốt xấu)

1. “Hypnotize”?

* Thôi miên (ai đó)

1. “Retain”?

* Níu giữ (1 cái gì đó để nó không mất đi)

1. “Annotate”?

* Ghi chú

1. “Facilitate”?

* Làm cho dễ thở hơn (1 việc gì đó)

1. “Grasp”?

* Nắm chặt

1. “Plague”?

* Gây đau khổ (cho ai đó)

1. “Dictate”?

* Quyết định (tương lai hay gì đó)

1. “Reservation”?

* Sự đặt (phòng, bữa tối)

1. “Engage”?

* Có mặt (tại công việc nào đó)

1. “Dispute”?

* Tranh luận gay gắt

1. “Promote”?

* Cổ động

1. “Complement”?

* Tô điểm (làm thứ gì đó tốt hơn)

1. “Consolidate”?

* Củng cố (thứ gì đó = cách hợp nhiều cái lại)

1. “Prop Open”?

* Giữ mở (đặt thứ gì đó chặn cửa để nó khỏi đóng lại)

1. “Fold”?

* Gấp lại (khăn, giấy)

1. “Publish”?

* Xuất bản (sách)

1. “Clarify”?

* Đính chính lại (làm cho bớt hoang mang)

1. “Sign”?

* Kí tên (nhận hàng)

1. “Paddle”?

* Chèo thuyền

1. “Seat”?

* Đặt (cho 1 người ngồi tại 1 chỗ nào đó)

1. “Draft”?

* Phác thảo

1. “Delve”?

* Mò mẫm

1. “Pile”?

* Đặt (1 vật lên 1 vật khác)

1. “Hand”?

* Đưa (ai đó cái gì đó)

1. “Pour”?

* Đổ (nước vào li)

1. “Inspect”?

* Soi kĩ (giống kiểu dùng kính lúp nhìn)

1. “Clumsy”?

* Vụng về

1. “Tape”?

* Dán (cái gì đó lên cái gì đó)

1. “Astonish”?

* Làm kinh ngạc (1 ai đó)

1. “Aim”?

* Cầm (1 thứ gì đó chĩa vào 1 thứ gì đó)

1. “Secure”?

* Gắn chặt (1 thứ để nó cố định)

1. “Compel”?

* Ép (ai đó làm gì)

1. “Intervention”?

* Sự can thiệp

1. “Retribution”?

* Sự trả giá (do tội ác đã gây ra)

1. “Sweep”?

* Quét (sân)

1. “Cling”?

* Bám (vào thứ gì đó để cho an toàn)

1. “Indiscretion”?

* Hành động khinh suất

1. “Yawn”?

* Ngáp

1. “Snitch”?

* Mách lẻo

1. “Spontaneous”?

* Tự phát

1. “Eavesdrop”?

* Nghe trộm

1. “Unveil”?

* Công bố (gỡ màn che 1 vật)

1. “Etch”?

* Khắc (tên lên bề mặt gì đó)

1. “Urge”?

* Kích thích (ai đó để làm gì đó)

Chemistry – Hóa:

1. “Spray”?

* Chất lỏng (đựng trong bình xịt)

1. “Catalyze”?

* Xúc tác

1. “Reservoir”?

* Nguồn (nước)

Vehicle – Phương Tiện:

1. “Canoe”?

* Xuồng (thuyền dài hẹp)

1. “Tanker”?

* Tàu chở dầu

1. “Tire”?

* Lốp xe

1. “Vending Cart”?

* Xe bán hàng lưu động

1. “Wagon”?

* Xe vận chuyển hàng (thời cổ)

1. “Galleon”?

* Tàu chiến (thời cổ)

1. “Bike Rack”?

* Cái đồ giữ xe đạp có thể gắn vào xe ô tô để chở xe đạp

Position – Vị Trí:

1. “Precede”?

* Đứng trước

1. “Resident”?

* Ở lâu dài (đâu đó)

1. “Lodging”?

* Chỗ ở tạm thời

1. “Overlook”?

* Có tầm nhìn từ trên cao so với (chỗ nào đó)
* Ví dụ

The castle overlooks fields of corn

Từ lâu đài ta có thể nhìn ra cánh đồng ngô

1. “Rear”?

* Phía sau (xe)

1. “Obscure”?

* Chắn tầm nhìn (tới 1 cái gì đó)

1. “Interstice”?

* Kẽ hở

Human – Con Người:

1. “Mental”?

* Tinh thần

1. “Divine”?

* Thần thánh

1. “Solitary”?

* Đơn độc

1. “Fortune”?

* Vận mệnh

1. “Awareness”?

* Nhận thức

1. “Thug”?

* Đầu gấu

1. “Heir”?

* Người được thừa kế (tài sản)

1. “Burden”?

* Gánh nặng

1. “Recipient”?

* Người nhận (thư)

1. “Particularly”?

* Đặc biệt
* Ví dụ

I particularly want to fuck

Tôi đặc biệt muốn địt

1. “Ideally”?

* 1 cách lí tưởng

1. “Narcissist”?

* Người tự luyến

1. “Hostage”?

* Con tin

1. “Demise”?

* Cái chết (của ai đó)

1. “Tenacity”?

* Sự bền bỉ

1. “Outcast”?

* Người bị ruồng bỏ

1. “Insight”?

* Cái nhìn sâu sắc (về thứ gì đó)

1. “Out Sick”?

* Nghỉ việc (do ốm)

1. “Exceptional”?

* Vượt trội

1. “Diligent”?

* Siêng năng

1. “Company”?

* Người bạn

1. “Brothel”?

* Động đĩ

1. “Heterosexual”?

* Thẳng (giới tính)

Family – Gia Đình:

1. “Fiancé”?

* Hôn phu

1. “Lineage”?

* Dòng dõi

1. “Aristocrat”?

* Quý tộc

Body – Cơ Thể:

1. “Booty”?

* Đít

1. “Intestine”?

* Ruột

1. “Entrails”?

* Tâm can

1. “Tentacle”?

* Xúc tu

Job – Nghề:

1. “Consultant”?

* Chuyên gia tư vấn

1. “Guest Speaker”?

* Khách mời (là 1 chuyên gia có nhiệm vụ giải thích những vấn đề do chương trình đặt ra)

1. “Job Fair”?

* Ngày hội việc làm (cho sinh viên)

1. “Real Estate Agent”?

* Nhà môi giới bất động sản

1. “Applicant”?

* Người nộp đơn xin việc

1. “Application”?

* Đơn xin (cái gì đó)

1. “Sales Staff”?

* Nhân viên bán hàng

1. “Qualified”?

* Đủ tiêu chuẩn

1. “Presenter”?

* Người trao giải

1. “Personnel Department”?

* Bộ phận nhân sự

1. “Executive”?

* Giám đốc điều hành

1. “Moderator”, “Mod”?

* Người điều hành

1. “Proposed”?

* Như đã đề xuất
* Ví dụ

The proposed merger of three smaller branches into one large branch

Sự sáp nhập 3 chi nhánh nhỏ thành 1 chi nhánh lớn như đã đề xuất

1. “Lease”?

* Cho thuê (cái gì đó)

1. “Trainee”, “Apprentice”?

* Tập sự

1. “Supervisor”?

* Người giám sát (1 hoạt động)

1. “Coordinator”?

* Nhân viên hậu cần (người đảm bảo các hoạt động của sự kiện diễn ra suôn sẻ)

1. “Cashier”?

* Nhân viên thu ngân

1. “Audition”?

* Cuộc phỏng vấn (ứng cử vào 1 vai diễn)

1. “Catering”?

* Việc phục vụ đồ ăn

1. “Hospitality”?

* Ngành chăm sóc khách hàng (để cho họ cảm thấy thoải mái)

1. “Initiative”?

* Sáng kiến

1. “Contractor”?

* Nhà thầu

1. “Bid”?

* Hồ sơ dự thầu

1. “Receptionist”?

* Lễ tân (khách sạn)

1. “Board”?

* Hội đồng quản trị

1. “Meeting Minutes”?

* Biên bản cuộc họp

1. “Host”?

* Người dẫn chương trình (mục đích tấu hề)

1. “Firm”?

* Tổ chức kinh doanh (gần giống công ty)

1. “Dismiss”?

* Cho phép ai đó nghỉ việc

1. “Vocation”?

* Niềm đam mê mãnh liệt (để làm 1 nghề nào đó)

1. “Novice”?

* Người nghiệp dư (mới vào nghề)

1. “Orientation Meeting”?

* Cuộc họp định hướng (hướng dẫn nhân viên mới)

1. “Dental Hygienist”?

* Chuyên gia vệ sinh răng miệng

1. “A Panel Of”?

* Một hội đồng gồm (những chuyên gia nào đó)

1. “Subordinate”?

* Cấp dưới

1. “Associate”?

* Cộng sự

1. “Monitor”?

* Giám sát (chất lượng)

1. “Spokesman”?

* Người phát ngôn (đại diện 1 nhóm người)

1. “Representative”?

* Người đại diện (1 nhóm người)

Food – Thức Ăn:

1. “Special”?

* Món đặc biệt

1. “Cafeteria”?

* Quán ăn tự phục vụ

1. “Food Court”?

* Khu ẩm thực

1. “Refrigerator”?

* Tủ lạnh

1. “Beverage”?

* Đồ uống

1. “Dining”?

* Việc ăn uống

1. “Apron”?

* Tạp dề

1. “Savor”?

* Thưởng thức (1 thứ gì đó)

1. “Nourishment”?

* Thực phẩm (chứa dinh dưỡng cần thiết để trẻ mau lớn)

1. “Banquet”?

* Bữa tiệc (cầu kì)

1. “Pastry”?

* Bánh ngọt

1. “Oatmeal”?

* Bột yến mạch

1. “Gourmet”?

* Dành cho người sành ăn (bữa ăn)

1. “Dessert”?

* Món tráng miệng

Religion – Tôn Giáo:

1. “Clergy”?

* Tu sĩ

1. “Come To Pass”?

* Xảy ra (1 sự việc trong kinh thánh)

1. “Ceremony”?

* Buổi lễ (trao giải)

1. “Heretic”?

* Tín đồ dị giáo

1. “Omen”?

* Điềm báo

1. “Majesty”?

* Vẻ đẹp hùng vĩ (của thứ gì đó)

1. “Pardon”?

* Tha tội (cho ai đó)

1. “Relevation”?

* Sự tiết lộ (sự thật bất ngờ)

1. “Monastery”?

* Tu viện

1. “Savior”?

* Đấng cứu thế

1. “Doctrine”?

* Tôn chỉ (tập hợp các niềm tin của 1 giáo hội)

1. “Taboo”?

* Điều cấm kị

1. “Bestow”?

* Ban tặng (điều cao quý)

1. “Superstition”?

* Sự mê tín

1. “Pontiff”, “Bishop”?

* Giám mục

War – Chiến Tranh:

1. “Sentinal”?

* Lính gác

1. “Sentry”?

* Lính canh

1. “Banish”?

* Trục xuất

1. “Triumphant”?

* Cảm giác chiến thắng

1. “Mercenary”?

* Lính đánh thuê

1. “Enlist”?

* Nhập ngũ

1. “Crumble”?

* Tan rã (nhóm người)

1. “Outpost”?

* Trại quân sự

1. “Negotiation”?

* Cuộc đàm phán

1. “Headquarters”?

* Trụ sở chính

1. “Bandage”?

* Băng bó (tay, chân, …)

1. “Gruesome”?

* Ghê tởm (1 nhiệm vụ)

1. “Casualty”?

* Nạn nhân (bị giết hoặc bị thương)

1. “Make Haste”?

* Nhanh lên

1. “Carnage”?

* Việc giết hàng trăm người

1. “Oppress”?

* Áp bức (người lao động)

1. “Lurk”?

* Núp lùm

1. “Ransom”?

* Tiền chuộc (tù nhân)

1. “Bulwark”?

* Tường thành

1. “Lure”?

* Lùa gà

1. “Suppress”?

* Chấm dứt (1 cuộc nổi dậy)

1. “Debris”?

* Mảnh vụn (văng tung tóe)

Time – Thời Gian:

1. “Elapse”?

* Trôi qua

1. “Intended”?

* Như dự tính
* Ví dụ

I received the intended gift

Tôi đã nhận được món quà như dự tính

1. “Quarter”?

* Quý

1. “Overdue”?

* Quá hạn

1. “Ultimately”?

* Cuối cùng
* Ví dụ

Before ultimately deciding go to jail

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là vô tù

1. “Date Back”?

* Bắt đầu từ (hàng nghìn năm trước)

1. “Relentlessly”?

* Không ngừng nghỉ

1. “Anticipate”?

* Đoán trước

1. “Signify”?

* Đánh dấu mốc (của 1 sự kiện)

1. “Latency”?

* Độ trễ (khoảng thời gian giữa lúc gửi và lúc nhận được phản hồi)

1. “Rotating”?

* Luân phiên

1. “Intermission”?

* Tạm nghỉ rồi chơi tiếp (buổi hòa nhạc)

1. “In The Meantime”?

* Trong thời gian chờ (bạn có thể làm gì đó)

1. “Every Now And Then”?

* Thường xuyên

1. “Retreat”?

* Đợt nghỉ dưỡng (của 1 công ty)

1. “Leap Year”?

* Năm nhuận, chia hết cho 4 và nếu có dạng xx00 thì phải chia hết cho 400

Elemental – Nguyên Tố:

1. “Scorch”?

* Thiêu đốt

1. “Enchant”?

* Tác động ma thuật (lên 1 món đồ)

1. “Haunt”?

* Ám (ma)

1. “Engulf”?

* Bao trùm (đất đá, lửa, …)

1. “Mesmerize”?

* Thôi miên

1. “Ethereal”?

* Thuần khiết (cơ thể)

Animal – Động Vật:

1. “Peck”?

* Mổ

1. “Carrion”?

* Xác thối

1. “Cocoon”?

* Kén

1. “Prowl”?

* Rình mồi

1. “Tame”?

* Thuần hóa

1. “Swarm”?

* Đi theo bầy đàn

Plant – Thực Vật:

1. “Vine”?

* Cây leo

1. “Oak”?

* Sồi

1. “Pot”?

* Cái chậu

1. “Bush”?

* Lùm cây (cảnh)

1. “Trim”, “Prune”?

* Cắt tỉa

1. “Lawn”?

* Bãi cỏ (giống sân banh)

1. “Nursery”?

* Vườn ươm

1. “Drought Hardy”?

* Chịu hạn (giống cây)

1. “Ripe”?

* Chín (trái cây)

1. “Maple”?

* Cây có lá giống lá mùa thu

1. “Cabbage”?

* Bắp cải

House – Nhà:

1. “Porch”?

* Hiên nhà (phần không gian được che bởi cái mái đằng trước nhà)

1. “Hallway”?

* Hành lang (ví dụ có 2 dãy phòng, thì lối đi giữa 2 dãy là hành lang)

1. “Cabinet”?

* Tủ kệ (để trưng bày)

1. “Tablecloth”?

* Khăn trải bàn

1. “Post”?

* Cột (đánh dấu)

1. “Pole”?

* Cột (sào)

1. “Stake”?

* Cột (treo người lên hỏa thiêu)

1. “Tent”?

* Tán lều

1. “Downstairs”?

* Xuống tầng dưới
* Ví dụ

Move downstairs

Chuyển xuống tầng dưới

1. “Staircase”?

* Bậc thang

1. “Renovation”?

* Tân trang (cải tạo lại tòa nhà)

1. “Demolish”?

* Phá dỡ (nhà)

1. “Lavabo”?

* Bồn rửa tay

1. “Nightstand”?

* Cái tủ 1 ngăn đặt gần giường hay để đèn ngủ lên

1. “Cushion”?

* Gối đệm (ngồi, dựa)

1. “Apartment”?

* Căn hộ (giống mấy tòa ở kí túc xá)

1. “Balcony”?

* Ban công (giống chỗ phơi quần áo trong kí túc xá)

1. “Bench”?

* Ghế (ngoài công viên, = gỗ, hình dáng tựa ghế chờ xe bus)

1. “Stool”?

* Ghế đẩu

1. “Fixture”?

* Vật cố định (trong nhà, như bồn cầu)

1. “Utensil”?

* Dụng cụ (nhà bếp, …)

1. “Closet”?

* Tủ (giống tủ quần áo ở nhà)

1. “Patio”?

* Sân trước nhà (lát đá, ngồi chơi xơi nước)

1. “Erect”?

* Dựng (tòa nhà, cột, … thẳng đứng)

1. “Dwell”?

* Sinh sống (tại nơi nào đó)

1. “Sill”?

* Ngạch cửa (đáy cửa)

1. “Blind”?

* Màn che (cửa sổ, kéo lên xuống)

1. “Latch”?

* (Ai đó) chốt (cửa)

1. “Mop”?

* Lau nhà

1. “Plank”?

* Thanh gỗ chữ nhật dài dùng để xây nhà

1. “Clinic”?

* Phòng khám (bệnh viện)

Material – Vật Liệu:

1. “Cloth”?

* Vải

1. “Clothes”?

* Quần áo

1. “Clothing”, “Garment”?

* Trang phục

1. “Linen”?

* Vải lanh

1. “Place Mat”?

* Tấm lót (để thìa, dĩa lên)

1. “Curtain”?

* Rèm (cửa sổ)

1. “Laundry”?

* Quần áo mới giặt

1. “Napkin”?

* Khăn giấy vuông (lót thìa)

1. “Cement”?

* Xi măng

1. “Rug”?

* Thảm (dày)

1. “Sleeve”?

* Tay áo

1. “Safety Vest”?

* Áo phát quang (cái áo của thằng Engineer trong Team Fortress)

1. “Stain”?

* Vấy màu
* Ví dụ

Blood stained sand

Máu lầm đổi màu cát

Street – Đường:

1. “Avenue”?

* Đại lộ

1. “Downtown”?

* Trung tâm thành phố

1. “Café”?

* Quán cà phê

1. “Dock”?

* Bến tàu (thủy)

1. “Across From One Another”?

* Đối diện nhau

1. “Riverbank”?

* Bờ sông

1. “Waterfront”?

* Phần thành phố nằm gần bờ

1. “Board”?

* Lên (tàu, máy bay, …)

1. “Boarding Pass”?

* Thẻ lên máy bay

1. “Hike”?

* Bộ hành (đi bộ 1 quãng đường xa)

1. “Stroll”?

* Đi bộ (thong thả)

1. “Boutique”?

* Cửa hàng quần áo nhỏ

1. “Recreation Center”?

* Trung tâm giải trí

1. “Deck”?

* Cái phần chĩa ra ngoài có rào chắn từ 1 cấu trúc

1. “Pier”?

* Cái đường đi chĩa ra biển làm = gỗ từng tấm

1. “Dry Cleaner”?

* Tiệm giặt đồ

1. “Billboard”?

* Bảng quảng cáo (bảng lớn hay đặt giữa thành phố)

1. “Checkpoint Barrier”?

* Thanh chắn (giống cái chắn xe cổng trước kí túc xá)

1. “Slum”

* Khu ổ chuột

1. “Booth”?

* Phòng nhỏ (phòng bảo vệ, điện thoại công cộng, …)

1. “Pave”?

* Đắp bê tông lên đường

1. “Parade”?

* Diễu hành

1. “Town Square”?

* Quảng trường đô thị

1. “Shipyard”?

* Xưởng đóng tàu

1. “Bustling”?

* Nhộn nhịp (thành phố)

1. “Open Air”?

* Không mái che

1. “Pedestrian Mall”?

* Phố mua sắm không dành cho phương tiện đi lại

1. “Complex”?

* Khu chung cư

1. “Itinerary”?

* Lịch trình (hành trình)

1. “Convention Center”?

* Trung tâm hội nghị

1. “Platform”?

* Sân ga (tàu hỏa)

1. “Aisle”?

* Lối đi (giữa 2 hàng ghế trên máy bay)

1. “Terminal”?

* Nhà ga (sân bay)

1. “Shuttle”?

* Chuyến bay

1. “Trail”?

* Tuyến đường

Game – Trò Chơi:

1. “Gamble”?

* Cược

Work – Công Việc:

1. “Workload”?

* Khối lượng công việc

1. “Harness”?

* Dây an toàn buộc bụng khi làm việc trên độ cao

1. “Resign”, “Step Down”?

* Từ chức

1. “Retire”?

* Nghỉ việc (cút ra khỏi ngành)

1. “Accounting”?

* Công việc kế toán

1. “Approval”?

* Sự phê duyệt (sản phẩm)

1. “Workshop”?

* Nhà máy (chế tạo và sửa chữa)

1. “Notice”?

* Thông báo

1. “Entrust”?

* Giao (1 nhiệm vụ cho 1 ai đó)

1. “Vain”?

* Vô tác dụng

Ocean – Biển:

1. “Maelstrom”?

* Xoáy nước

Literature – Văn:

1. “Memoir”?

* Hồi kí

1. “Binder”?

* Bìa (loại to cứng, rỗng, nếu có giấy tờ gì thì gắn vào)

1. “Volume”?

* Tập (giống sách tập 1, tập 2, …, 1 tập gồm nhiều chương)

1. “Proofread”?

* Đọc để phát hiện lỗi (văn bản)

1. “Brochure”, “Flyer”?

* Tờ rơi

1. “Venue”?

* Địa điểm tổ chức sự kiện

1. “Memo”?

* Thư thông báo (từ 1 người gửi đến 1 nhóm người, về 1 việc nào đó như ăn mừng)

1. “Portfolio”?

* Danh sách các đối tượng đầu tư của 1 nhà đầu tư

1. “Timesheet”?

* Bảng chấm công (thời gian làm việc của 1 người)

1. “Catalog”?

* Danh mục sản phẩm (theo bảng chữ cái)

Country – Nước:

1. “Greece”?

* Hy Lạp

1. “Egypt”?

* Ai Cập

1. “Mongolia”?

* Mông Cổ

1. “Switzerland”?

* Thụy Sĩ

1. “Sweden”?

* Thụy Điển

1. “Spanish”?

* Tây Ban Nha

1. “Portugal”?

* Bồ Đào Nha

1. “Denmark”?

* Đan Mạch

1. “Turkey”?

* Thổ Nhĩ Kì

Conference – Hội Thảo:

1. “Agenda”?

* Dãy các chủ đề cần được thảo luận tại hội thảo

1. “Workshop”?

* Hội thảo (1 nhóm người bàn về 1 vấn đề chuyên sâu)

Office – Văn Phòng:

1. “Checkout Counter”?

* Quầy thanh toán

1. “Office Supplies”?

* Văn phòng phẩm

1. “Counter”?

* Bàn làm việc (giữa nhân viên với khách)

1. “Workstation”?

* Khu vực làm việc (của 1 người trong 1 nhà máy, công ti, …)

1. “Proclaimation?

* Bản tuyên bố (của nhà nước)

1. “Bulletin Board”?

* Bảng tin tức (cái bảng có dán 1 đống tờ giấy lên)

1. “Front Desk”?

* Quầy lễ tân

Device – Thiết Bị:

1. “Knob”?

* Núm xoay

1. “Luggage”, “Baggage”?

* Hành lí

1. “Baggage Claim”?

* Khu nhận hành lí (sau khi bay)

1. “Suitcase”?

* Va li

1. “Malfunction”?

* Hoạt động lỗi (máy)

1. “Drawer”?

* Ngăn kéo (chứa giấy tờ)

1. “Headphone”?

* Tai nghe

1. “Cash Register”?

* Máy thu ngân (ở ngân hàng)

1. “Tractor”?

* Máy kéo (kéo cái đồ gặt lúa)

1. “Scented Candle”?

* Nến thơm

1. “Instrument”?

* Thiết bị đo lường

1. “Purse”?

* Giỏ xách tay (nữ)

1. “Basket”?

* Giỏ đan (giống để đựng táo)

1. “Shovel”?

* Xẻng

1. “Pitcher”?

* Bình (đựng nước có quai)

1. “Calibrate”?

* Hiệu chỉnh (1 thiết bị đo)

1. “Platter”?

* Đĩa xoay

1. “Probe”?

* Cái que (giống khoan) để dò vết thương, dò điện

1. “Decade Counter”?

* Mạch đếm hệ 10

1. “Fuse”?

* Cầu chì

1. “Rake”?

* Cái cào, dùng để sới đất

1. “Cord”?

* Dây điện

1. “Medical Equipment”?

* Thiết bị y tế

1. “Apparatus”?

* Thiết bị chuyên dụng (thí nghiệm)

School – Trường:

1. “Chalk”?

* Phấn

1. “Podium”?

* Bục giảng (cái bàn hình tủ lạnh có Micro)

1. “Undergraduate”?

* Sinh viên (chưa tốt nghiệp đại học, gồm năm 1 đến năm cuối)

1. “Impart”?

* Truyền đạt (kiến thức)

1. “Address”?

* Giải quyết (vấn đề)

1. “Disciple”?

* Môn đệ

1. “Patent”?

* Bằng sáng chế

1. “Syllabus”?

* Giáo trình

1. “Enroll”?

* Đăng ký môn

Code – Mã:

1. “Boilerplate”?

* Soạn sẵn

1. “Data Augmentation”?

* Việc tăng lượng dữ liệu

1. “Localization”?

* Việc khoanh vùng

1. “End To End Training”?

* Train một mạch, không cần xử lí trước dữ liệu

1. “Energy Function”?

* Hàm cần tối ưu hóa

1. “Is Deprecated”?

* Sắp không được dùng nữa (1 phần mềm)

1. “Ground Truth”?

* Target trong Machine Learning

1. “Profiling”?

* Quá trình phân tích và tối ưu hóa hiệu suất

1. “Prototype”?

* Tạo bản đầu tiên

1. “Benchmark”?

* Đánh giá hiệu suất của 1 mô hình (so với 1 tiêu chuẩn nào đó)

1. “Cumbersome”?

* Cồng kềnh

1. “Admissible”?

* Chấp nhận được

1. “Nevertheless”, “Nonetheless”?

* Dẫu vậy (mặc dù ta đã làm đủ trò, dẫu vậy nó vẫn đéo giảm)

1. “Backup”?

* Sao lưu

1. “Universality”?

* Tính phổ quát

1. “Criterion”?

* Tiêu chí

1. “Criteria”?

* Các tiêu chí

1. “Imitate”?

* Mô phỏng (bắt chước 1 việc gì đó)

1. “Emulator”?

* Trình giả lập

1. “Revision”?

* Sự sửa đổi

1. “Data Acquisition”?

* Quá trình chuyển đổi dữ liệu thực tế sang dữ liệu máy

1. “Technical Difficulties”?

* Các sự cố kỹ thuật

1. “Mnemonic”?

* 1 từ ngữ dùng để thay thế cho sự dài dòng (ví dụ mov trong Assembly)

1. “Granularity”?

* Sự phức tạp hóa (ví dụ thay vì viết từng hàm riêng lẻ thành các Module thì đi nhét chúng vào 1 Module duy nhất, khi Import mất dung lượng và thời gian)

1. “Nibble”?

* Cụm 4 Bit

Abbreviation – Từ Viết Tắt:

1. “et al.”?

* Và các đồng tác giả khác

1. “tfw”?

* That feeling when

1. “iff”?

* If and only if

Math – Toán:

1. “Denominator”?

* Mẫu số

1. “Numerator”?

* Tử số

1. “Hypothetical Unit”?

* Đơn vị giả tưởng (của giá trị nào đó)

1. Numerical Solution?

* Nghiệm ước lượng (= số cụ thể, không phải = Term)

1. “Assessment”?

* Việc ước lượng

1. “Quotient”?

* Thương số (kết quả của phép chia)

1. “Critical Point”?

* Điểm cực trị

1. “Concave Up And Down”?

* Ngửa và úp (đồ thị)

1. “Quadrant”?

* Góc phần tư

1. “Octant”?

* Góc phần tám

1. “Objective Function”?

* Hàm mục tiêu (hàm mà bạn muốn tối ưu hóa)

1. “Legend”?

* Chú giải (biểu đồ)

1. “Pointwise Operation”?

* Toán tử từng điểm (ví dụ tích Hadamard)

1. “Rectangular”?

* Hình hộp chữ nhật

1. “Operand”?

* Toán hạng

1. “Induction”?

* Quy nạp

1. “Resolve”?

* Giải quyết (1 vấn đề)

1. “Descent”?

* Giảm

1. “Cone”?

* Hình nón

1. “Tolerance”?

* Dung sai

1. “Parity”?

* Tính chẵn lẻ

1. “Idempotent”?

* Bất biến (khi nhân 1 số với chính nó nhiều lần nhưng kết quả không thay đổi)

1. “Antenuation”?

* Sự giảm biên độ tín hiệu

1. “Secant Line”?

* Cát tuyến (cắt đường cong tại ít nhất 2 điểm)

1. “Right Angled”?

* Vuông (tam giác)

1. “Equilateral”?

* Đều (tam giác)

1. “Isosceles”?

* Cân (tam giác)

1. ‘Scalene”?

* Tất cả cạnh không bằng nhau (tam giác)

1. “Rational Function”?

* Hàm phân thức

1. “Trapezoid”?

* Hình thang

1. “Domain Of Discourse”?

* Miền giá trị của biến trong vị từ

1. “X Is A Divisor Of Y”,”X Divides Y”, “Y Is Divisible By X”?

* Y chia hết cho X

Web:

1. “Incognito Mode”?

* Chế độ ẩn danh

Listening – Nghe:

1. “sít”?

* ceipt

1. “oốc”?

* alk

1. “ớts”

* urse

1. “ia”?

* ier

1. “ópf”?

* oth

1. “áp”?

* ab

1. “âut”

* oat

1. “o tu”?

* auto

1. “mô biêu”, “mô bồ”?

* mobile

1. “sua”?

* chure

1. “o tơ”?

* alter