**51. possible models: mô hình có thể**

**52. to be praised for: được ca ngợi/tán dương**

**53. unusual yet delicious recipes: công thức nấu ăn lạ nhưng rất ngon**

**54. the new packaging process: quy trình đóng gói**

**55. nearly identical: gần như giống nhau**

**56. the untrained eye: những người chưa có kinh nghiệm**

**57. an extensive review of proposal: tầm nhìn mở rộng của đề xuất**

**58. the board of directors: ban giám đốc**

**59. to provide full funding for the research project: Cung cấp đầy đủ kinh phí cho dự án nghiên cứu**

**60. a fraction of the products: một phần nhỏ của các sản phẩm**

**61. the high performance: hiệu suất cao**

**62. the newly acquired leasing division: bộ phận thuê mới được mua lại**

**63. sharp increase: tăng trưởng nhanh**

**64. a close look: cái nhìn thực tế**

**65. the corporate travel policy: Chính sách của công ty du lịch**

**66. slowly states: nêu/tuyên bố một cách rõ ràng**

**67. a formal reception: một buổi tiệc chiêu đãi chính thức**

**68. the enclosed booklet: cuốn sách kèm theo**

**69. stock analysist: các nhà phân tích chứng khoán**

**70. predict a fall in sales: Dự đoán giảm trong doanh số**

**71. farewell party: buổi tiệc chia tay**

**72. a scheduling conflict: trùng lịch trình**

73. a connecting flight: chuyến bay kết nối

74. a fair distribution of funding: phân phối hợp lý các nguồn tài trợ/quỹ.

75. severe storms and tornmadoes : cơn bão và lốc xoáy nghiêm tọng/dữ dội

76. potential candidates: những ứng cử viên tiềm năng

77. apply for something: nộp đơn, ứng cử cho

78. relevant past work experience: kinh nghiệm làm việc trong quá khứ có liên quan.

79. handle fragile items: xử lý các mặt hàng dễ vỡ

80. to arrange ground transportation: để sắp xếp việc đi lại

81. land at the airport: hạ cánh tại sân bay

82. communicate with st/sb: giao tiếp, liên kết

83. after carefully reviewing blueprints: sau khi xem xét cẩn thận bản thiết kế

84. the construction consultant: tư vấn xây dựng

85. comply with government safety regulations: tuân thủ với quy định an toàn của chính phủ

86. must be interpreted very cautiously: phải được giải thích rất thận trọng (interpreted = explain giải thích)

87. candidate's obvious lack of experience: sự thiếu kinh nghiệm hiển nhiên của ứng cử viên

88. the final round of interview: vòng chung kết/cuối của cuộc phỏng vấn

89. rave reviews from critics: lời khen ngợi từ các nhà phê bình

90. its quarterly performance: hiệu suất hàng quý

91. a huge jump: bước nhảy lớn

92. quaterly earnings: thu nhập hàng quý

93. not quite meet management’s expectations: không hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của ban quản lý

94. the most competitive model: mô hình cạnh tranh nhất

95. its numerous useful application programs: nhiều chương trình ứng dụng hữu ích của nó

96. last month and again this month: tháng trước và một lần nữa tháng này (and again thêm lần nữa)

97. the final terms of the contract: Điều khoản cuối cùng của hợp đồng

98. before the end of this month: trước khi kết thúc tháng này (lưu ý: khi có cụm này thì câu chia tương lai đơn)

99. over the past decade: trong thập kỷ qua

100. be built a reputation: xây dựng danh tiếng

101. all forms of plastic materials: tất cả các loại vật liệu nhựa

102. wax-coated plastic cases: nhựa bọc sáp

103. take advantage of st: tận dụng cái gì đó

104. unforeseen circumstances: tình huống không lường trước được/hoàn cảnh bất khả kháng [unforeseen = not expected không lường trước

105. be forced to postpone its performance: buộc phải hoãn việc biểu diễn

106. the local community theater: nhà hát cộng đồng địa phương

107. instance = for example: ví dụ

108. great professionalism: tính chuyên nghiệp tuyệt vời

109. request swiftly: yêu cầu 1 cách nhanh chóng

110. mandate that: bắt buộc/chỉ thị rằng

111. the restricted construction areas: những khu vực xây dựng bị giới hạn

112. protective eyewear: mắt kính bảo vệ/bảo hộ

113. carrier bags: túi đựng

114. cleverly concealed pocket: túi có khả năng che dấu khéo léo

115. gathering comprehensive data: thu thập dữ liệu toàn diện

116. forecast upcoming economic trends: dự báo xu hướng kinh tế sắp tới

117. shopping mall: trung tâm mua sắm

118. let alone purchase them: huống chi mà mua chúng

119. no less than: không ít hơn

120. more or less: trong một chừng mực nào đó

121. a very tight schedule: một lịch trình rất cụ thể

122. business trip: chuyến đi công tác

123. The leadership seminar: hội thảo về vấn đề lãnh đạo

124. company affairs: công việc của công ty

125. during business hours: trong suốt giờ làm việc

126. the annual most valued employee award: giải thưởng nhân viên sáng giá nhất hàng năm

127. its new customer relations promotion initiatives: Các sáng kiến thúc đẩy mối quan hệ khách hàng mới

128. public bike rental program: Chương trình cho thuê xe đạp công cộng

129. a less expensive: ít chi phí, ít tốn kém

130. turn to st: bắt đầu làm gì đó

131. reliable product test results: kết quả kiểm tra sản phẩm đáng tin cậy

132. reliant + on: dựa vào

133. dietary requirements of vegatarian: nhu cầu ăn kiên của người ăn chay

134. watercolor-related products: những sản phẩm màu nước

135. travel expenses reimbursement: sự hoàn trả chi phí đi lại/du lịch

136. peak season: mùa cao điểm

137. full capacity: đạt sản lượng đầy đủ

138. nearly complete: gần như hoàn thành

139. annual luncheon: tiệc hàng năm

140. national leadership forum: diễn đàn lãnh đạo quốc gia

141. senior management: giám đốc/quản lý cấp cao

142. return somebody/something to somebody/something (trả lại ai đó / cái gì đó cho ai đó / cái gì). EXP: We had to return the hairdryer to the store because it was faulty (Chúng tôi phải mang máy sấy tóc trở về cửa hàng bởi vì nó đã bị lỗi.).

143. the sales force: lực lượng bán hàng

144. Inevitably be split: chắc chắn chia thành

145. superb leadership skills: những kỹ năng lãnh đạo xuất sắc

146. an exciting career: một nghề/công việc thú vị

147. in public relations: lĩnh vực quan hệ công chúng/cộng đồng

148. unique jewelry: trang sức độc nhất vô vị

149. cannot find elsewhere: không thể tìm thấy nơi khác

150. obtain written consent: nhận được sự đồng ý bằng văn bản

151. diclosing a student's personally: công khai thông tin cá nhân của học sinh

152. seek employment: tìm việc

153. the healthcare sector: ngành y tế

154. college graduates: sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

155. compared to the year before: so sánh với năm trước

156. applying for a scholarship: xin học bổng

157. final confirmation sự xác nhận cuối cùng

158. under consideration đang được xem xét

159. the new expenditure tracking system: hệ thống theo dõi chi tiêu mới.

160. submit a recommendation: đệ trình/nộp một đề nghị/kiến nghị

161. after receiving performance reviews: sau khi nhận những bảng đánh giá năng suất

162. the application form: mẫu đơn

163. The same + N + as (cấu trúc so sánh bằng): tương tự

164. it remains to be seen: vẫn chưa biết được

165. make a successful comeback: tạo dựng lại sự thành công

166. an unusual blend of flavors: phối hợp hương vị bất thường

167. an astonishingly popular cuisine: món ăn nỗi tiếng đáng kinh ngạc

168. positively influence: ảnh hưởng tích cực

169. consumer spending: sự tiêu dùng của người tiêu dùng

170. detailed instructions hướng dẫn chi tiết

171. vending machine: máy bán hàng tự động

172. a particularly distinctive work style: phong cách làm việc riêng đặc biệt

173. all bank transactions: tất cả những giao dịch ngân hàng

174. an advertisement board: bảng quảng cáo