1. the consumption of natural resource: sự tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên

2. a tremendous amount: số lượng lớn

3. evening and weekend **shifts**: **ca** tối và cuối tuần

4. James Martin **developed** his theory: James Martin **đã phát triển** lý thuyết của anh ấy

5. recover **damatically**: hồi phục **một cách đáng kể**

6. rival company: công ty đối thủ

7. a market share: thị phần trong thị trường

8. the insurance looses: tổn thất về bảo hiểm

9. deem = consider + ADJ: xem xét

10. many unsold products: nhiều sản phẩm tồn

11. a free market economy: nền kinh tế thị trường tự do

12. the price of goods: giá của sản phẩm

13. get out of control: mất kiểm soát

14. supply and **demand**: cung và **cầu**

**15.** the cause of an economic recession:nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế

16. the **steady** of sales: **sự ổn định** của bán hàng

17. the stock market suddenly crashed: thị trường cổ phiếu đột nhiên sụp đỗ

18. messed up the project: làm hỏng dự án

19. Cấu trúc: across **from**: opposite (đối diện)

EXP: There's a school just across from our house (Có một trường học ở ngay phía bên kia ngôi nhà của chúng tôi.)

20. store right **across** from the city’s largest movie theater: cửa hàng ngay trước rạp chiếu phim lớn nhất của thành phố:

21. an export-driven country: Một đất nước xuất siêu

22. the feasibility of the new government funding policy: tính khả khi về chính sách mới về quỹ của chính phủ

23. the analyst **deliberated** on the policy: nhà phân tích đã **cân nhắc/thảo luận kỹ** về chính sách

24. the **restricted** area: khu vực **giới hạn**

25. military personal: nhân viên quân sự

26. **formally** announced: **trịnh trọng** thông báo

27. looking **forward to Ving:** Mong đợi để làm đều gì

28. a **considerably** large profit: lợi nhận lớn **đáng kể (trong câu này considerably là adv bổ nghĩa cho tính từ large)**

**29.** David was reluctant to express his reals feelings: David đã miễn cưỡng thể hiện cảm xúc thực của mình

30. Because of its **proximity** to both the capital city and the coast: Bởi vì nó **gần** cả thủ đô và biển

31. good negotiating skills: kỹ năng đàm phán tốt

32. **excep**t for: ngoại trừ

33. require **persistence** when faced with difficulties: đòi hỏi **kiên trì** khi đối mặt với khó khan

34. come up with: bắt kịp với

35. unclear statement: thông báo không rõ rang

36. alway acted **adversely**: luôn gây **bất lợi**

**37. By donating substantial amounts of money: bằng cách quyên góp một khoản tiền lớn/đáng kể**

**38. the company’s treatment: sự giải quyết của công ty**

**39. the harsh economic recession: Cuộc khủng hoảng kinh tế khắc nghiệt**

**40. are integral to the success of a company: không thể thiếu đến sự thành công của công ty ((integral to something) cần thiết cho tính trọn vẹn; không thể thiếu)**

**41. prior to = before: trước khi**

**42. partner company: công ty đối tác**