1. The price **competition**: **cuộc cạnh tranh** về giá

2. the low-priced products: các sản phẩm giá thấp

3. **be supposed to do** something: cần phải/được yêu cầu làm gì đó

4. the board member meetings: cuộc họp thành viên hội đồng quản trị

5. the chief executive: giám đốc điều hành

6. **inform somebody (of/about something)** : thông báo chi ai đó về cái gì đó.

EXP: Please inform us of any changes of address ( Vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi địa chỉ nào.)

7. **announce something to somebody:** thông báo điều gì đó tới ai đó. EXP: The government yesterday announced to the media plans to create a million new jobs (Chính phủ hôm qua thông báo cho giới truyền thông kế hoạch tạo ra một triệu việc làm mới.)

8. appeal to the public; thu hút tới công chúng

9. the general manager: tổng giám đốc

10. annual ceremonies: lễ kỉ niệm hàng năm

11. **regular** customers: các khách hàng **thường xuyên**

**12. different cultures and traditions: truyền thống và văn hóa khác nhau**

**13. whether A or B: Liệu A hoặc B**

**14. Cấu trúc: response to somebody/something: phản hồi/trả lời/đáp lại đến ai đó. EXP: In response to your enquiry (Đáp lại yêu cầu của bạn ...). Lưu ý trong đây response là 1 danh từ.**

**15. as response to my proposal: Như một lời đáp lại đề nghị của tôi**

16.threw away: ném/vứt bỏ

17. the entire company: toàn thể công ty

18. inappropriate usage of the company's funds: sử dụng quỹ sai mục đích/không thích hợp (có từ inappropriate không thích hợp/không đúng)

**19. experienced worker: Người lao động có kinh nghiệm**

**20.** a higher salary: lương cao hơn

21. if = whether: liệu

22. From: Mean: used to show when something starts được dùng để chỉ khi cái gì đó bắt đầu. EXP: We're open from 8 a.m. to 7 p.m. every day (EXP: Chúng tôi mở cửa từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. mỗi ngày.) Thường chúng ta sẽ có cấu trúc From A to B, hoặc From + thời gian chỉ sự bắt đầu.

23. **From** the time I lost my job: Kể từ khi mà tôi đã mất việc **(cụm from the time = since).**

**24. Please handle with caution: Hãy cầm cẩn thận**

**25. not yet paid the entrance fee: chưa trả phí vào cổng (not yet chưa)**

**26. by the end of the day: vào cuối ngày**

**27. the climate control system: hệ thống kiểm soát khí hậu**

**28. reopen shortly: mở lại sớm**

**29.** **without put any effort into works: không đặt bất cứ nổ lực vào công việc**

**30. high torque and high oil efficiency: hiệu quả vòng quay và dầu cao**

**31. Diesel engine cars: Các động cơ Diesal xe ô tô**

**32. Keep up the good work: Cứ làm tốt như vậy nhé**

**33. the demand for electricity has increased: nhu cầu về điện tăng**

**34. the preceding year: Năm trước**

**35. the congestion of blood vessels: sự tắc nghẽn mạch máu**

**36. briefly visited: ghé thăm ngắn**

**37. the leaking buiding: tòa nhà rò rĩ/lỗ thủng/dột**

**38. offered a great deal: đã đề nghị một vụ thỏa thuận mua bán lớn**

**39. be outfitted with proper equipment: được trang bị với thiết bị phù hợp**

**40. a representative (n) người đại diện, còn a representation (n) sự đại diện (chú ý 2 từ này để dịch đáp án khi làm bài phù hợp)**

**41. a significant impact on the market: tác động đáng kể đến thị trường.**