**WEEK 7**

1. **UNIT 2 – VOCABULARY**
2. rackets /ˈrækɪt/(n): vợt (bóng bàn, cầu lông)
3. fax machine /fæks - məˈʃiːn/(n): máy FAX
4. fishing rod /ˈfɪʃɪŋ - rɒd/(n): cần câu
5. hide and seek /haɪd - siːk/(n): trò chơi trốn tìm
6. hold on /həʊld/: giữ máy
7. perhaps (adv)/pəˈhæps/: có lẽ
8. to be on: trình chiếu
9. agree /əˈɡriː/(v): đồng ý
10. furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/(n): đồ đạc
11. delivery /dɪˈlɪvəri/(v): giao
12. midday /ˌmɪdˈdeɪ/(adv): nửa ngày
13. customer /ˈkʌstəmə(r)/(n): khách hàng
14. stationery /ˈsteɪʃənri/(n): đồ dùng văn phòng
15. leave the message: để lại lời nhắn
16. pick up /pɪk/ (v): đón

**II. UNIT 3 – VOCABULARY**

1. counter /ˈkaʊntə(r)/(n): quầy hàng, cửa hàng
2. chore /tʃɔː(r)/(n): công việc trong nhà
3. jar /dʒɑː(r)/(n): hũ, lọ
4. steamer /ˈstiːmə(r)/(n): nồi hấp, nồi đun hơi
5. flour /ˈflaʊə(r)/(n): bột
6. saucepan /ˈsɔːspən/(n): cái chảo
7. vase /vɑːz/(n): bình hoa
8. description /dɪˈskrɪpʃn/ (n): sự mô tả
9. rug /rʌɡ/ (n): thảm, tấm thảm trải sàn
10. feed /fiːd/ (v): cho ăn
11. cushion /ˈkʊʃn/(n): cái gối đệm
12. empty /ˈempti/(v, a): rỗng, làm cho rỗng
13. tidy /ˈtaɪdi/(a): gọn gàng
14. dust /dʌst/ (v): phủi bụi, đất
15. tank /tæŋk/(n): bình
16. ache /eɪk/(v): làm đau
17. repairman /rɪˈpeəmæn/(n): thợ sửa chữa
18. folder /ˈfəʊldə(r)/(n): ngăn
19. wardrobe /ˈwɔːdrəʊb/ (n): tủ đựng quần áo
20. corner /ˈkɔːnə(r)/ (n): góc
21. oven /ˈʌvn/(n): lò nướng