**1. a strong desire: niềm ao ước mãnh liệt**

**2. Cấu trúc: both A and B cả A và B**

**3. vivid images: hình ảnh sinh động**

**4. for futher information: đểbiết thêm thông tin**

**5. Entries for the annual GRR contest: Bài dự thi cho cuộc thi hàng năm GRR (entries còn có nghĩa là bài dự thi)**

**6. the excellent work: công việc xuất sắc**

**7. prevent any leak concerning crucial information about company: ngăn chặn bất kì sự rò rỉ liên quan đến thông tin quan trọng về công**

**8. business trip: chuyến đi công tác**

**9. the number of flood victims: số lượng nạn nhân lũ lụt (cấu trúc the number of + N số nhiều)**

**10. temporarily reside: tạm thời sinh sống**

**11. before obtaining a license: trước khi có được giấy phép**

**12. the company’s summer intership course: khóa thực tập mùa hè của công ty**

**13. my application was to be reviewed primarily: đơn xin việc của tôi đã được xem xét đầu tiên**

**14. be supposed to: được yêu cầu/buộc làm gì đó**

**15. the meeting on the new internal communications system: cuộc họp về hệ thống thông tin liên lạc nội bộ mới (cấu trúc meeting on/about st họp về cái gì đó).**

**16. the launching ceremony: Buổi lễ giới thiệu**

**17. the number of seats is limited: số lượng chỗ ngồi được giới hạn**

**18. unfavorable conditions: điều kiện không thuận lợi**

**19. owing to = because of something + Ving/N: do, bởi vì**

**20. your car breaks down on the road: xe của bạn hỏng trên trường**

**21. the general manager: người quản lý cấp cao**

**22. developed tremendously: phát triển rất mạnh mẽ**

**23. a reliable source: nguồn đáng tin cậy**

**24. can work consistently for at least a year: có thể làm việc liên tục ít nhất 1 năm**

**25. the highest safety standards: tiêu chuẩn an toàn cao nhất**

**26. the head of a company: lãnh đạo công ty**

**27. fully understand: hiểu hoàn toàn**

**28. lower work efficiency: làm việc kém hiệu quả**

**29. extend the number of work hours: kéo dài số giờ làm việc**

**30. the company's revenue:doanh thu của công ty**

**31. a tight budget: ngân sách hẹn hẹp**

**32. beneficial in the long run: có lợi trong về lâu về dài**

**33. the contractual obligation: điều bắt buộc của hợp đồng**

**34. the raw material: nguyên liệu thô**

**35. a cheap price: giá rẽ**

**36. the overall market price: giá cả thị trường chung**

**37. YIB checks every single condition on contracts meticulously: YIB kiểm tra mỗi điều khoản của hợp đồng một cách rất tỉ mỉ**