**NEW WORDS OF LECTURE 3**

**prescribe** */pris'kraib/ v.* ra lệnh, truyền lệnh, sai khiến, kê (đơn), tiếp cận

**variety** */və'raiəti/n.* nhiều thứ; mớ, trạng thái khác nhau, trạng thái muôn màu muôn vẻ, đa dạng

**emphases** /'emfəsis/n. sự nhấn mạnh, tầm quan trọng v. **emphasize**

**expertise** /,ekspə'ti:z/n. sự thành thạo, sự tinh thông a. **expert**

**factor** /'fæktə/n. nhân tố, yếu tố, hệ số, thừa số

**define** /di'fain/v. định nghĩa, xác định

**discrete** /dis'kri:t/a. riêng biệt, riêng rẽ, rời rạc

**loose** /lu:s/a. lỏng, không chặt, chùng, không căng, lung lay tidy

**inconsistent** /inkən'sistənt/a. mâu thuẫn nhau, trái nhau; không trước sau như một, **consistent**:nhất quán

**heterogeneous** /hetəroudʤi'njəs/a. hỗn tạp, khác thể, không đồng nhất

**facilitate** */fə'siliteit/v.* làm dễ dàng, tạo điều kiện, giảm nhẹ

**opposed** *a.* chống lại, phản đối; v. **oppose** */ə'pouz/*

**constitute** /'kɔnstitju:t/ v. cấu tạo, tạo thành, thiết lập, thành lập