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