1. The full payment: thanh toán đủ tiền

2. **attend** the summer conference: **tham gia/tham dự** hội nghị mùa hè (chú ý từ attend thường đi với conference)

3. require somebody to do something: yêu cầu ai đó làm gì đó, EXP: True marriage requires us to show trust and loyalty. (Cuộc hôn nhân thật sự yêu cầu chúng tôi thể hiện sự tin tưởng và lòng trung thành.)

4. Meetings were postponed **briefly**: Cuộc họp đã được hoãn lại **1 thời gian ngắn** (nhớ cụm postponed briefly )

5. the unexpected weather: thời tiết không được như mong đợi

6. the high volume of traffic: tắc đường

7. a **reliable** security software program: chương trình phần mềm bảo mật **đáng tin cậy**

8. customers’ personal information: Thông tin cá nhân khách hàng

9. unique ostrich jerky: thịt đà đểu khô độc đáo

10. a clean work environment: Môi trường làm việc sạch sẽ

11. the returned product: sản phẩm được trả lại

12. **in** response to: đáp trả lại

13. the intense price competition: cạnh tranh khốc liệt về giá cả

14. rival company: công ty đối thủ

15. constantly stressed: liên tục nhấn mạnh

16. the importance of regular health checks: tầm quan trọng của kiểm tra sức khỏe định kỳ

17. remind somebody to do something: Nhắc nhỡ ai đó để làm gì, EXP: Remind me to phone Alan before I go out (Nhắc tôi gọi cho Alan trước khi tôi ra ngoài.)

18. keep their tags on **throughout** the ceremony: Giữ bảng tên của họ **trong suốt** buổi lễ

19. The vice president: phó chủ tịch

20. company revenue: doanh thu công ty.

21**. unique** new product: sản phẩm mới **độc đáo/lạ**

22. mid-sized companies: công ty vừa

23. a sight increase in wages: tăng nhẹ trong tiền lương

24. parent company: công ty mẹ

25. can be delivered **directly**: có thể được vận chuyển **trực tiếp** (ví dụ chuyển trực tiếp từ A đến B)

26. a **recent** survey on customer service satisfaction: Một khảo sát **gần đây** về sự hài lòng của dịch vụ khách hàng.

27. the required format: dạng mẫu yêu cầu

28. **sign** the contract and settle the dispute**: ký** hợp đồng và dàn xếp cuộc tranh luận

29. be note for: nổi tiếng về cái gì đó

30. many **accomplished** musicans nhiều nghệ sĩ **tài năng**

31. around the world: trên thế giới

32. please **disregard** this email and click the “**unsubscribe**”: Hãy bỏ qua email này và nhấn nút “không theo dõi”

33. the bill force: dự thảo luật

34. the company’s **expensive**: **chi tiêu** của công ty (nhớ expensive là 1 danh từ)

35**. extremely** cost: tốn kém **cực kì**

36. a solid academic background: kiến thức học thuật vững chắc

37. business **journals**: **tạp chí** kinh doanh

38. the company’s rapid growth is **sustainable**: Sự phát triển nhanh chóng của công ty là **bền vững**

39. sue for false advertisements: kiện vì quảng cáo sai lệch

40. the domestic market: thị trường nội địa

41. exported goods: xuất khẩu hàng hóa

42. measure the exact **dimensions** of the building: đo lường chính xác **kích thước** của tòa nhà

43. an accurate drawing: bản vẽ chính xác

44. **adversely** affect: tác động **ngược lại**

**45.**  the major party: phần lớn đảng

46. economic recession: khủng hoảng kinh tế

47. the **intended** recipient of letter: người chủ nhận của lá thư

48. **no matter how far** away location may be: **Cho dù** địa điểm cho xa đến đâu đi chăng nữa