**TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – TUẦN 1**

**FRONT-END DEVELOPER 2020**

Họ tên: **Lê Hồng Sơn**

Vị trí: **Thực tập sinh** – Phòng (ban): **Công nghệ**

***Yêu cầu cần đạt được***:

Công ty cung cấp danh sách các nhóm từ vựng chỉ bao gồm **Ngôn ngữ** và **Từ vựng**, nhân sự phải chuẩn bị và tự điền phần **Phiên âm** và **Ý nghĩa** *trước khi tham gia buổi đào tạo*. Buổi đào tạo sẽ kiểm tra kỹ năng phát âm của nhân sự và bổ sung thêm các **Phát âm gần đúng** (nếu có) khi đưa vào sử dụng trong công việc theo tiêu chí của công ty.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngôn ngữ** | **Từ vựng** | **Phiên âm** | **Phát âm gần đúng** | **Ý nghĩa** | **Loại** |
| **Ví dụ:** | | | | | | |
|  | HTML | head | /hed/ | hét | Thẻ đầu văn bản HTML chứa các khai báo cấu hình | Danh từ |
|  | CSS | height | /haɪt/ | hai | Chiều cao | Danh từ |
|  | JS | function | /ˈfʌŋk.ʃən/ | phăng sừn | Hàm số, chức năng, nhiệm vụ | Danh từ |
| **Từ vựng cần chuẩn bị trong tuần 01** | | | | | | |
| 1 | CSS | align | /ə'lain/ | Ơ lai | Căn chỉnh văn bản | Động từ |
| 2 | CSS | animation | /,æni'mei∫n/ | E ni mây sừnn | Tạo sự chuyển động | Danh từ |
| 3 | CSS | attachment | /ə'tæt∫mənt/ | ơ tát mừn | Cố định | Danh từ |
| 4 | CSS | background | /'bækgraʊnd/ | bách grao | Nền | Danh từ |
| 5 | CSS | bold | /bəʊld/ | bâu | Chữ viết hoa | Tính từ |
| 6 | CSS | border | /'bɔ:də[r]/ | Boa đờ | Đường viền | Danh từ |
| 7 | CSS | color | /'kʌlə[r]/ | K lơ | Màu sắc | Danh từ |
| 8 | CSS | dashed | /dæ∫/ | đát | Nét đứt | Danh từ |
| 9 | CSS | display | /di'splei/ | Địt’s pờ lây | Hiển thị | Động từ |
| 10 | CSS | dotted | /dotid/ | Đo tựt | Đường chấm | Tính từ |
| 11 | CSS | element | /'elimənt/ | E lờ mừn | Phần tử | Danh từ |
| 12 | CSS | height | /hait/ | Hai tờ’s | Chiều dài | Danh từ |
| 13 | CSS | hover | /'hɒvə[r]/ | Hâu vơ | Chỉ vào | Động từ |
| 14 | CSS | index | /'indeks/ | In đệch | Chỉ số, trang đầu | Danh từ |
| 15 | CSS | left | /left/ | Lẹp phờ tờ (âm gió ) | Bên trái | Tính từ |
| 16 | CSS | margin | /'mɑ:dʒin/ | ma gin | Lề | Danh từ |
| 17 | CSS | mark | /mɑ:k/ | Mác cờ’s | Dấu, điểm | Danh từ |
| 18 | CSS | padding | /'pædiŋ/ | Pát đinh | Lót | Danh từ |
| 19 | CSS | position | /pə'zi∫n/ | Pồ zi sừn | Vị trí | Danh từ |
| 20 | CSS | repeat | /ri'pi:t/ | Ri píttt | Lặp lại | Động từ |
| 21 | CSS | right | /rait/ | raiii | Bên phải | Tính từ |
| 22 | CSS | selector | /'silektə[r]/ | Se léc tờ | Đối tượng được chọn | Danh từ |
| 23 | CSS | strong | /strɒη/ | Sờ troong | Khỏe | Tính từ |
| 24 | CSS | text | /tekst/ | Tệch’ss | Văn bản | Danh từ |
| 25 | CSS | transition | /træn'zi∫n/ | Tran di sừn | Chuyển động | Danh từ |
| 26 | CSS | width | /'widθ/ | Guýt tờ’s âm gió | Chiều rộng | Danh từ |
| 27 | HTML | body | /'bɒdi/ | Bo đi | Thân | Danh từ |
| 28 | HTML | class | /klɑ:s/ | Ker lát | Lớp | Danh từ |
| 29 | HTML | footer | /'futə/ | phút tơ | Phần cuối | Danh từ |
| 30 | HTML | head | /hed/ | hét | Đầu | Danh từ |
| 31 | HTML | header | /'hedə[r]/ | Hét đờ | Phần đầu | Danh từ |
| 32 | HTML | image | /'imidʒ/ | I mít giờ’s âm gió | Ảnh | Danh từ |
| 33 | HTML | inline | /ˈɪn.laɪn/ | In lai | Trên dòng | Tính từ |
| 34 | HTML | internal | /in'tɜ:nl/ | In tơ nồ | Bên trong | Tính từ |
| 35 | HTML | main | /mein/ | mên | Nội dung chính | Tính từ |
| 36 | HTML | menu | /'menju:/ | Men niu | Danh sách | Danh từ |
| 37 | HTML | meta | /ˈmet.ə/ | Me tờ | Phiên bản | Tính từ |
| 38 | HTML | paragraph | /'pærəgrɑ:f/ | Pe rơ gờ ráp | Đoạn văn | Danh từ |
| 39 | HTML | section | /'sek∫n/ | Séc sừn | Phần | DAnh từ |
| 40 | HTML | span | /spæn/ | Sờ pen | Nhịp | Danh từ |
| 41 | HTML | title | /'taitl/ | Tai tồ | Tiêu đề | Danh từ |
| 42 | JS | alert | /ə'lɜ:t/ | Ơ lớt | Thông báo | Tính từ |
| 44 | JS | click | /klik/ | Cờ lích | Bấm | Danh từ |
| 45 | JS | console | /kən'səʊl/ | Cừn sô | Bảng điều kiển | Động từ |
| 46 | JS | document | /'dɒkjʊmənt/ | Do ciu mừn | Tài liệu | Danh từ |
| 47 | JS | function | /'fʌηk∫n/ | Phăng sừn | Hàm | Danh từ |
| 48 | JS | operator | /'ɒpəreitə[r]/ | O pơ rây tờ | Toán tử | Danh từ |
| 49 | JS | remove | /ri'mu:v/ | Ri mu | Bỏ | Động từ |
| 50 | JS | variable | /'veəriəbl/ | Ve ri ây bồ | Biến | Tính từ |