**Trần Thị Bảo Quyên**

**Tìm nghĩa cho các từ sau**

|  |  |
| --- | --- |
| Application form | **Mẫu đăng ký** |
| Applicant = job candidate | ứng cử viên/ ứng viên xin việc |
| Career | Sự nghiệp |
| Career path/career ladder | Con đường sự nghiệp |
| Completion | Sự hoàn thành |
| Education background | Nền giáo dục |
| Fair | (n) hội chợ, (adj) : đẹp, không thiên vị |
| Graduation | Sự tốt nghiệp |
| Graduate | Tốt nghiệp, thi đậu |
| In fact | Trên thực tế |
| Job fair/career fair | Ngày hội việc làm |
| Job offer | Lời mời làm việc |
| Job openings | Cơ hội việc làm |
| Job vacancy | Vị trí tuyển dụng |
| List | Danh sách |
| Screening | Sàn lọc |
| Short-list | Danh sách ngắn |
| Newcomer | Người mới đến |
| Part-time | Bán thời gian |
| Full-time | Toàn thời gian |
| Temporary job | Công việc tạm thời |
| Permanent job | Công việc cố định |
| Intern = apprentice | Thực tập = người học việc |
| Novice | Người mới |
| Send in | Gửi đi |
| Tidy | Ngăn nắp |
| Training | Đào tạo |
| Trainee | Thực tập sinh |
| Orientation session | Phiên định hướng |
| Benefit package | Gói lợi ích |
| Perks | Đặc quyền |
| Health insurance | Bảo hiểm y tế |
| Paid leave | Nghỉ co lương |
| Maternal leaves | Nghỉ thai sản |
| Apply for | Áp dụng cho |
| Aptitude | Năng khiếu, Năng lực |
| Be admitted to | Được nhận vào |
| Be advised to do | Được khuyên nên làm |
| Criteria | Tiêu chuẩn |
| Decade | Thập kỷ |
| Employ | Thuê |
| Employment | Người làm thuê |
| Unemployed | Nạn thất nghiệp, thất nghiệp |
| Insufficient | Không đủ |
| Minimum | Tối thiểu |
| Pay raise | Tăng lương |
| Wage = salary | Tiền công |
| Party | Buổi tiệc |
| Plentiful | Phong phú |
| Profession | Nghề nghiệp |
| Job = post | Công việc |