1. The provincial government: chính quyền tỉnh

2. to alleviate air pollution: để làm giảm ô nhiễm không khí

3. the **revised** version of grant proposal: Bản đề xuất tài trợ đã được **chỉnh sửa**

**4. all biology major student: tất cả sinh viên ngành sinh học**

**5. annual family reunion: buổi họp/đoàn tụ gia đình hàng năm**

**6. shortly after the ceremony is over: không lâu sau khi buổi lễ kết thúc.**

**7. a thorough retest of the contested ingredient: một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về các thành phần bị tranh cải**

**8. fatal effects on the human body tác động tai hại đến cơ thể con người**

**9. the product prototype: mẫu sản phẩm thử**

**10. all out war against piracy: cuộc chiến tranh một mất một còn chống lại cướp biển**

**11. be responsible for something: chịu trách nhiệm cho cái gì đó**

**12. yearly revenue: danh thu hàng năm**

**13. be attributed to: được cho là**

**14. quaterly sales volume: lượng doanh số bán hàng quý**

**15. truly dedicated: thực sự cống hiến/tận tâm**

**16. an unidentified disease: bệnh chưa được xác định**

**17. wireless messages are now received through local post offices: Tin nhắn vô tuyến hiện đã được nhận thông qua các bưu điện địa phương**

**18. rural areas: vùng quê**

**19. the advancement of communications networks: sự cải tiến bộ của mạng lưới truyền thông**

**20. the dean of the philosophy department: trưởng khoa triết học**

**21. a reputation for precision and diligence: sự nổi tiếng về tính chính xác và siêng năng**

**22. a more competitive price: giá cả cạnh tranh hơn**

**23. reinforce road maintenance: tăng cường/gia cố bảo trì đường**

**24. devising relevant strategies: lập ra các chiến lược liên quan**

**25. carefully prescribed: liệt kê cẩn thận**

**26. a legitimate assumption: một giả thuyết có lý**

**27. the new academic program chương trình học thuật mới**

**28. worked diligently and displayed strong leadership: làm việc chăm chỉ và thể hiện sự lãnh đạo tốt**

**29. a powerful storm: một cơn bảo mạnh**

**30. a great decline in total crop yield: sự suy giảm lớn trong tổng sản lượng thu hoạch**

**31. the speediest laptop computer ever produced: máy tính xách tay có tốc độ nhanh nhất từng được sản xuất**

**32. the suspect to be guilt: nghi phạm có tội**

**33. a critical piece of evidence proved otherwise: một manh mối khen chốt của bằng chứng đã chứng minh ngược lại**

**34. handwriting: chữ viết tay**

**35. infamous for illegibility: khét tiếng vì không đọc đượng**

**36.. students are considering an overseas exchange program: Các sinh viên đang quan tâm một chương trình trao đổi ngoài nước**

**37. occasionally hosts parties for employees: thỉnh thoảnh tổ chức buổi tiệc cho nhân viên**

**38. cultivate strong relations among employees:gia tăng mối quan hệ giữa các nhân viên**

**39. be compliant with: tuân thủ với**

**40. federal health laws: luật y tế của liên bang**

**41. the verge of bankruptcy: bờ vực của phá sản**

**42. the proposition on a new pay increase: đề xuất tăng lương mới**

**43. the labor union: liên đoàn lao động**

**44. scrupulously deliberated: cẩn thận suy xét/cân nhắc**