1. Advert(s): Quảng cáo
2. Broadcaster (n): phương tiện phát tin
3. Cable : Truyền hình cáp
4. Cameraman (Camerawoman): Nhà quay phim
5. Channel: Kênh
6. Columnist : Người chuyên trách một chuyên mục báo
7. Column: chuyên mục
8. Commentator: người viết bình luận
9. Commercial(s): Quảng cáo thương mại
10. Contestant: Thí sinh, người tham gia chương trình
11. Correspondent : Phóng viên
12. Distortion: sự bóp méo
13. Distribute: phát hành
14. Editor: Biên tập viên
15. Flyer: tờ rơi
16. Headline : Tin chính nổi bật, điểm tin
17. Host: Người dẫn chương trình
18. Journalist: Nhà báo
19. Live: Trực tiếp
20. Magazine (n): tạp chí
21. Magazine:: tạp chí
22. News: Tin tức
23. Newspaper (n): báo
24. Newspaper: báo
25. Newsreader: Người đọc tin tức
26. Online newspaper (n): báo mạng
27. Paparazzi : Những tay săn ảnh
28. Photographer : Nhiếp ảnh gia
29. Production: Hãng sản xuất, hãng phim
30. Publication: sản phẩm in ấn (ấn phẩm) ví dụ như báo chí, sách,...
31. Publish: xuất bản
32. Reporter : Người báo cáo, phóng viên
33. Row: tranh cãi
34. Search: Tìm kiếm
35. Section: mục trên báo
36. Speculation: tin đồn = Rumor
37. Station: Trạm phát sóng
38. Studio : Phòng thu
39. Subtitle(s) : Phụ đề ngôn ngữ
40. Surf: Truy cập, lướt web
41. Taboild (n): báo lá cải
42. Viewer: Khán giả, người xem
43. Traditional media: phương tiện truyền thông truyền thống
44. Occurred: xảy ra
45. Vehicle: phương tiện, xe
46. Lecturers: giảng viên
47. Track: theo dõi/ theo dấu chân
48. Provide: cung cấp
49. administrative staff: nhân viên hành chính
50. administrative: hành chính
51. routes: con đường, tuyến đường, lộ trình
52. synthesize: tổng hợp
53. nearest: lịch trình
54. entering: cho vào, ghi vào
55. transferring: chuyển nhượng
56. requirements: yêu cầu
57. platforms: diễn đàng, nền tảng
58. security: sự bảo mật, an toàn
59. ensuring, ensure: chắc chắn, đảm bảo
60. requiring: cần dùng, cần thiết, yêu cầu
61. manual: cẩm nang
62. Furthermore: hơn nữa
63. Similar: giống nhau, tương tự
64. During: trong khi, trong khoảng
65. Undertaken: thực hiện, đảm nhận
66. Participating: tham gia
67. admin dept: phòng hành chính
68. related: có liên quan, có dính dáng tới…
69. quality: chất lượng
70. Multiplication: phép nhân
71. Operation: thao tác
72. Perform: tiến hành, thi hành
73. Dependable: có thể tin cậy được
74. Devise: phát minh
75. Experiment: tiến hành thí nghiệm, cuộc thí nghiệm
76. Remote Access: truy cập từ xa qua mạng
77. Computerize: tin học hóa
78. Generation: thế hệ
79. Integrated, Integration: tích hợp
80. Invention: phát minh
81. Analyst: nhà phân tích
82. Centerpiece: mảnh trung tâm
83. Characteristic: thuộc tính, nét tính cách
84. Consist, consisting: bao gồm
85. Equipment: trang thiết bị
86. Reliability: có thể tin cậy được
87. Teleconference: hội thảo từ xa
88. Configuration: cấu hình
89. Alternative: sự thay thế
90. Dimension: hướng
91. Expose: phơi bày, phô ra
92. Inertia: quán tính
93. Permanent: vĩnh viễn
94. Irregularity: sự bất thường, không theo quy tắc
95. Monochromatic: đơn sắc
96. Sophisticated: phức tạp
97. Graphics: đồ họa
98. Oversee: quan sát
99. Drawback: trở ngại, hạn chế
100. Research: nghiên cứu
101. Enterprise: tập đoàn, công ty, doanh nghiệp
102. Trend: xu hướng
103. Expertise: thành thạo, tinh thông
104. Instruction: chỉ thị, chỉ dẫn
105. fitness center: trung tâm thể hình
106. application: ứng dụng
107. trainees: học viên
108. keep track: theo dõi
109. progress: tiến bộ
110. measure progress: đo lường tiến độ
111. stay motivated: duy trì động lực
112. motivated: thúc đẩy, động lực
113. Embedding: tính năng
114. Social Interaction: tương tác xã hội
115. Participate: tham gia
116. Fitness: thể dục
117. Compete: cạnh tranh
118. Wider: rộng lớn
119. Enable: cho phép
120. Achievements: những thành tựu
121. Achieve: đạt được, dành được
122. Accountability: trách nhiệm
123. Motivation: động lực
124. Workout Plans: kế hoạch tập luyện
125. Exercise Library: thư viện bài tập
126. pre-designed: thiết kế sẵn
127. tailored: phù hợp
128. own: sở hữu, chính chủ
129. reference: tham khảo
130. Reminders: lời nhắc, nhắc nhở
131. Notifications: thông báo
132. Encourage: khuyến khích
133. take breaks: nghỉ giải lao
134. perform: thực hiện, trình bày
135. milestones: mốc
136. Wearable: có thể mặc được
137. Synchronization: đồng bộ
138. fitness bands: vòng đeo tay thể dục
139. heart rate monitors: máy đo nhịp tim
140. Ensure seamless: đảm bảo liền mạch
141. Data Analytics: phân tích dữ liệu
142. Insights: hiểu biết
143. Comprehensive: tổng quát, kiến thức rộng, sự bao hàm
144. Visualization: hình dung, trực quan toàn diện
145. Personalize, personalized: cá nhân
146. Recommendations: sự đề xuất, sự giới thiệu, khuyến nghị
147. Recommended: đề nghị
148. Optimize: tối ưu hóa
149. Overall: chung
150. Convenient: thuận tiện
151. Owner: chủ nhân, chủ sở hữu.., chủ doanh nghiệp
152. Contracted: ký hợp đồng
153. Contract: hợp đồng
154. Organization: tổ chức
155. Climbing: leo núi
156. Opponent: đối thủ
157. League table: bảng xếp hạng
158. Competition: cuộc thi đấu
159. Proposes: đề nghị, đề xuất
160. Automate: tự động
161. Purchasing, purchase: mua
162. Guides: hướng dẫn
163. Retailers: nhà bán lẻ, người bán lẻ
164. Measurements: đo lường
165. Previous: trước
166. Likelihood: khả năng
167. 360-Degree: 360 độ
168. Garment: quần áo, y phục
169. Angles: góc
170. Texture: kết cấu
171. aiding decision-making: hỗ trợ đưa ra quyết định
172. decision: quyết định
173. High-Quality: Chất lượng cao
174. close-ups: cận cảnh
175. fabric: vải
176. enhance: nâng cao
177. closely: chặt chẽ
178. Representation: sự đại diện, sự thay mặt
179. Diverse: đa dạng
180. Envision: hình dung
181. Vision: tầm nhìn
182. Contributes: góp phần
183. Flexible Return: đổi hàng linh hoạt
184. Flexible: linh hoạt
185. Exchange Policies: chính sách trao đổi
186. ill-fitting: không phù hợp
187. methodology: phương pháp luận
188. identifying: xác định
189. situations: tình huống
190. specifying: chỉ rõ
191. justify: biện minh
192. descriptive: mô tả
193. non-functional: không có chức năng
194. fictitious: hư cấu
195. appropriate: thích hợp
196. completeness: đầy đủ
197. assumptions: giả định
198. affecting: ảnh hưởng đến
199. affect: làm ảnh hướng đến, tác động đến…
200. classifying: phân loại
201. Probability: xác suất
202. Categorized: phân loại
203. Carefully: cẩn thận
204. Crucial: chủ yếu, quan trọng
205. Period: thời kỳ, chu kỳ
206. Planet: hành tinh
207. Shop assistant: nhân viên bán hàng
208. Assist: giúp đỡ, tham dự
209. Assistance: sự giúp đỡ
210. Ashier: nhân viên thu ngân
211. Aisle: quầy hàng
212. Trolley: xe đẩy mua sắm
213. Queue: xếp hàng
214. Airline schedule: lịch bay
215. Schedules: lịch trình
216. Destinations: điểm đến
217. Foggy: sương mù
218. Biodiversity: đa dạng sinh học
219. Deforestation: sự phá rừng
220. Destruction: sự phá hủy
221. Disposal: sự vứt bỏ
222. Exhibition: triển lãm
223. Inspire: truyền cảm hứng
224. Inspiration: nguồn cảm hứng
225. Performance: hiệu suất, phần trình diễn, tiết mục
226. Install: cài đặt, lắp đặt
227. Receive: nhận được
228. Advertisement: quảng cáo
229. Article: bài báo
230. Publisher: nhà xuất bản
231. Overtime: ngoài giờ làm việc
232. Appointment: buổi hẹn gặp
233. Interview: phỏng vấn
234. Linguistics: ngôn ngữ học
235. Passenger: hành khách
236. Colleague: đồng nghiệp
237. Trainee: nhân viên tập sự
238. Department: phòng ban
239. Reception: lễ tân
240. Drill: sự tập luyện
241. Defense line: phòng tuyến
242. Entertainment: giải trí, hãng phim
243. Background: bối cảnh
244. Plot: cốt truyện, kịch bản
245. Cinematographer: người chịu trách nhiệm về phim ảnh
246. Profound: sâu sắc, uyên thâm
247. Invest: đầu tư
248. Preparing: chuẩn bị
249. Destination: đích đến
250. Increase: tăng lên
251. Predicted: dự đoán
252. Accommodations: phòng cho thuê, tiện lợi
253. Convenience: thuận tiện, tiện lợi
254. Transportation: giao thông vận tải, vận chuyển
255. Embedding: nhúng, tích hợp
256. Wasting: lãng phí
257. Guessing: phỏng đoán
258. Nearest: gần nhất
259. Feasible: khả thi
260. Navigational Tools: công cụ điều hướng
261. Geolocation: định vị vật lý
262. Specialized: chuyên ngành, chuyên môn
263. navigational assistance: hỗ trợ điều hướng
264. Alerts: báo động, đề phòng
265. Unexpected: 1 cái gì đó không mong muốn
266. Failures: thất bại
267. Notify: thông báo
268. Crises: cuộc khủng hoảng
269. Outages: mất điện
270. traffic jams: kẹt xe
271. Port: cảng
272. Abandon: bỏ, từ bỏ
273. Accident: tai nạn, rủi ro
274. Accidental: tình cờ, bất ngờ
275. Active: tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
276. Admiration: sự khâm phục, thán phục
277. Advance: sự tiến bộ, đề xuất
278. Advantage: sự thuận lợi, lợi ích
279. Advise: khuyên bảo, khuyên
280. Alarm: báo động
281. Allied: đồng minh, liên minh
282. Argue: chứng tỏ, chỉ rõ
283. Argument: lý lẽ
284. Arrange: sắp xếp, sắp đặt
285. Artificial: nhân tạo
286. Associate: liên kết, kết hợp
287. Assure: đảm bảo, cam đoan
288. Atmosphere: khí quyển
289. Attempted: cố gắng, thử
290. Attention: sự chú ý
291. Attitude: thái độ, quan điểm
292. Opportunity: cơ hội
293. Efficiently: hiệu quả
294. Associated: gắn kết
295. straightforward business: công tác đơn giản
296. straightforward: ngay thẳng, chân thật
297. features: tính năng
298. among other things: trong số những thứ khác
299. corporate: công ty, đoàn thể
300. via: đi qua, thông qua
301. approval: phê duyệt
302. confirmation: sự xác nhận
303. independently: độc lập
304. certain: nhất định, chắc
305. Automatically: tự động
306. Remarks: nhận xét
307. frequent-flyer: khách hàng thường xuyên
308. reserved: để riêng, giữ gìn, đặt trước
309. workflow: quy trình làm việc
310. alternatively: ngoài ra
311. waitlisting: danh sách chờ
312. calendar: lịch
313. corresponding: tương ứng
314. required: cần thiết
315. Furthermore: hơn nữa
316. Ancillary: phụ thuộc, phụ trợ
317. Directly: trực tiếp, tức thì
318. Duplicate: bản sao
319. Preferred: ưa thích
320. Interact: tương tác
321. Duration: thời gian, thời hạn
322. Departure: điểm khởi hành
323. airplane tickets: vé máy bay
324. urgent: khẩn cấp, cấp bách
325. various: khác nhau
326. institute: tổ chức, trường dạy nghề
327. activities: phạm vi hoạt động
328. faculty members: giảng viên
329. sections: phần
330. Academic activities management: Quản lý các hoạt động học tập
331. Management: quản lý
332. Finance: tài chính
333. Facilities: cơ sở vật chất
334. Implement: thực hiện
335. Budget: ngân sách
336. high-quality: chất lượng cao
337. potential: tiềm ẩn, tiềm năng
338. technical, engineering: kỹ thuật
339. implementation: thực hiện, triển khai
340. In addition: ngoài ra
341. Familiar: quen thuộc
342. Stakeholders: các bên liên quan
343. Currently: hiện tại
344. Minimal: tối thiểu
345. Functionalities: chức năng
346. Enrolling: đang đăng ký
347. Desired, desires: mong muốn
348. Registered: đã đăng ký
349. Semester: học kỳ
350. Shall: sẽ
351. Estimate: ước tính
352. Evaluation: đánh giá
353. Grading: đánh giá, xếp hạng
354. Putting: đặt
355. Putting up shortlists: đặt danh sách rút gọn
356. Declaring: tuyên bố
357. Nanny: người giữ trẻ
358. Bouquets: bông hoa
359. Purchased: đã mua
360. Occasion: cơ hội. thỉnh thoảng
361. Occasionally: thỉnh thoảng
362. Emergencies: khẩn cấp
363. Grownups: người lớn
364. Unexpectedly: bất ngờ
365. Babysitters: trẻ sơ sinh
366. Frequently: thường xuyên
367. Profession: nghề nghiệp
368. on-demand: theo yêu cầu
369. boards: hội đồng quản trị
370. discover: khám phá, tìm thấy
371. Due to the above reasons: vì những lý do trên
372. professional: chuyên nghiệp
373. Indicated: được chỉ định
374. Due to the above reasons: vì những lý do trên
375. pre-defined: định trước
376. Typically: thông thường
377. Reveal: tiết lộ
378. Generated: được tạo ra
379. Childcare: chăm sóc trẻ em
380. Interests: lợi ích
381. Dietary: chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng
382. Preferences: sự ưa thích, quyền ưu tiên
383. Position: vị trí
384. Availability: sự sẵn có
385. Area: khu vực
386. pay rate: mức lương
387. publish: công bố, tiết lộ, xuất bản
388. dashboard: bảng điều khiển
389. correctness: độ chính xác
390. explanation: giải thích
391. significant: tầm quan trọng
392. upcoming: sắp tới
393. trips: chuyến đi
394. start-up: khởi nghiệp, khởi động
395. itineraries: tuyến đường
396. itinerary: đường đi
397. interactive terminal: thiết bị đầu cuối
398. unfamiliar: không quen thuộc, xa lạ
399. confusing: mơ hồ, lộn xộn
400. illustrate: minh họa
401. step-by-step: từng bước
402. arrangements: thỏa thuận
403. departing: khởi hành
404. boarding: lên máy bay
405. attractions: điểm tham quan
406. establishments: cơ sở
407. dining establishments: cơ sở ăn uống
408. museums: bảo tàng
409. ton: tấn
410. escape: lối thoát, trốn thoát
411. Reminders: lời nhắc
412. Push: đẩy
413. Impression: ấn tượng
414. Engagement: hợp tác
415. Dentist: nha sĩ
416. Pilot: phi công
417. Salesperson: nhân viên bán hàng
418. Consultant: tư vấn viên
419. Engineer: kỹ sư
420. Laboratory: phòng thí nghiệm
421. Schoolyard: sân trường
422. Ecosystem: hệ sinh thái
423. Defeat: thất bại
424. Leisure: thời gian rảnh rỗi
425. Routine: lịch trình
426. Regulation: quy định
427. Constitution: hiến pháp
428. Contract: hợp đồng
429. Celebrate: tổ chức, kỷ niệm
430. Adaptability: sự thích ứng, tư duy linh hoạt
431. Decision-making: quyết định
432. Interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp
433. Sightseeing: việc đi tham quan
434. Resume: hồ sơ, sơ yếu lý lịch
435. Headquarters: trụ sở chính
436. Office: văn phòng
437. Shareholder: cổ đông
438. Profit: lợi nhuận