**Học Từ Vựng Tiếng Anh**

* Declare: Khai báo
* Variable: biến số
* Represent: miêu tả
* Assign (a value): Trong tin học gọi là Gán giá trị
* Display: Hiển thị
* Port: cổng
* Source code: mã nguồn
* Subject entry: thẻ chủ đề
* Charges: Tính phí
* Prompt: nhắc nhở

**- Creative /kriːˈeɪtɪv/: sáng tạo**

**- Meaning /ˈmiːnɪŋ/: ý nghĩa**

**- Share the similar name /ʃɛː ðə ˈsɪmɪlə neɪm/: trùng tên nhau**

**- Confusing /kənˈfjuːzɪŋ/: gây bối rối**

**- Middle name /ˈmɪd(ə)l neɪm/: tên đệm**

**- Universal /juːnɪˈvəːs(ə)l/: được tất cả mọi người biết**

**- Open-minded /ˈəʊp(ə)n mʌɪndɪd/: cởi mở**

**- Assume /əˈsjuːm/: đảm nhiệm**

**- Registration /rɛdʒɪˈstreɪʃ(ə)n/: việc đăng ký**

**- Inform of /ɪnˈfɔːm ɒv/: thông báo**

**- Imply /ɪmˈplʌɪ/: ngụ ý**