1. Personal checks: ngân phiếu cá nhân
2. **Impressive** qualifications and experience: trình độ chuyên môn và kinh nghiệm xuất sắc
3. **Participate** in the meeting: Tham gia vào cuộc họp (lưu ý: cụm participate + in something: tham gia vào cái gì đó)
4. **Debit cards: thẻ ghi nợ**
5. **Gave consumers even more flexibility: mang đến cho khách hàng sự linh hoạt hơn.**
6. **Withdraw cash from ATMs: Rút tiền mặt từ máy ATM (cấu trúc withdraw st from st: rút …. khỏi)**
7. The best possible service to customers: dịch vụ tốt nhất có thể tới khách hàng.
8. Failure to deliver merchandise **by** the estimated delivery date: Thất bại trong việc phân phát hàng hóa trước ngày đến (ngày dự kiến).
9. The right to: có quyền làm gì đó
10. Without written consent: không cần văn bản cho phép
11. Match the quality: phù hợp với chất lượng
12. U**nusually** cold weather: thời tiết lạnh bất thường
13. Struggled to meet demand: đấu tranh để đáp ứng nhu cầu (cấu trúc struggle for something: đấu tranh về gì đó)
14. purchase order organizer software: phần mềm tổ chức mua hàng
15. an efficient manner: một cách hiệu quả
16. keep track of st: theo dõi cái gì đó
17. **conveniently** located: vị trí thuận tiện
18. foldable chair: ghế xếp
19. requires some **assembly**: yêu cầu một vài bước lắp ráp
20. the geospatial industry: ngành công nghiệp địa lý
21. official school-sponsored **visit**: chuyến thăm chính thức tài trợ trường học
22. an organization dedicated to helping people: Một tổ chức đã cống hiến giúp đỡ mọi người (dedicate + N/Ving: cống hiến cái gì đó).
23. The seminar **concluded** with discussion: Hội thảo đã kết thúc với cuộc thảo luận
24. Cấu trúc so sánh bằng the same + N + as: N tương tự gì đó.
25. At the same cost **as** traditional environmentally-unfriendly materials: với chi phí tương tự vật liệu không thân thiện với môi trường truyền thống.
26. the district rules assessment team: Nhóm nghiên cứu đánh giá các quy tắc của khu vực
27. an **extensive** evaluation of performance standards: Một đánh giá rộng rãi các tiêu chuẩn về hiệu suất
28. emering technologies: công nghệ mới nổi
29. power plant: nhà máy điện
30. drew up the blueprints: phát họa bản thiết kế
31. every appropriate measure: mọi biện pháp thích hợp
32. personal information: thông tin cá nhân
33. be kept se**cure:** được giữ an toàn
34. **automatically** receive update notifications: tự động nhận bảng thông báo cập nhật
35. **within** walking distance: đủ gần để đi bộ/trong khoảng cách đi bộ (within + time: trong vòng khoảng thời gian, ngoài ra nó còn chỉ phạm vi)
36. be entitled to do st: có quyền làm gì
37. **everywhere** in Asian: mọi nơi ở châu á (everywhere mọi nơi)
38. the prior quarter: quý trước
39. provisions of the new national health reform law: Quy định của pháp luật về cải cái y tế mới trong nước
40. reduce patient **reliance** : giảm sự phụ thuộc của bệnh nhân (patient reliance : danh từ ghép)
41. emergency departments: khoa cấp cứu
42. sufficient guarantees of safety and efficacy : đủ đảm bảo an toàn và hiệu quả
43. **currently** only a limited number of manufacturers: hiện tại chỉ có một số giới hạn của nhà sản xuất (nghĩa là 1 số nhà sản xuất có năng lực làm gì đó)
44. wet mopping: lau ướt (lau sàn)
45. the method was **significantly** effective : phương pháp có hiệu quả đáng kể
46. removal of microbial contamination: loại bỏ sự ô nhiễm vi khuẩn
47. entrepreneurs operating [who operate] businesses online: doanh nghiệp/thương gia người mà hoạt động kinh doanh trực tuyến (chú ý cái trong hoặc khi chưa rút gọn mệnh đề quan hệ, entrepreneur = businessman: thương gia, doanh nghiệp)
48. **implement** new policies: thực hiện chính sách mới
49. the company’s space needs: nhu cầu không gian của công ty
50. respective classes: các lớp tương ứng
51. be **appreciative** of your interest: cảm kích/đánh giá cao về sự quan tâm của bạn
52. **reservations** about conducting the new research: những nghi ngại về tiến hành nghiên cứu mới ( reservations: a feeling of doubt about a plan or an idea - một cảm giác nghi ngờ về một kế hoạch hoặc một ý tưởng, reservation about nghi ngại về)
53. **the budget cuts:** sự cắt giảm ngân sách
54. **in order to** reserve tickets: để đặt vé
55. **Opera’s free and** innovative **web browser:** Trình duyệt web miễn phí và cải tiến của Opera (innovative: sáng tạo, cải tiến)
56. your own terms: theo cách riêng của bạn
57. national fertilizers: phân bón quốc gia
58. can be **distinguished**: có thể được phân biệt
59. during the conference on Friday: trong suốt hội nghị vào thứ 6
60. carried out numerous **investigations**: Tiến hành nhiều cuộc điều tra, nghiên cứu