1. pool deck: sàn xung quanh bể bơi
2. later this month: vào cuối tháng này
3. the semiconductor market: thị trường bán dẫn (về điện học)
4. full recovery mode: trạng thái khôi phục hoàn toàn
5. on reserve at the library: đăng ký ở thư viện
6. apartment complex: khu căn hộ phức hợp
7. perform study sample analyses: phân tích mẫu nghiên cứu
8. the popularity of soft drink: sự phổ biến của nước ngọt
9. wheat-based products: sản phẩm từ lúa mì (wheat: that is used to produce the flour for bread, cakes, pasta, etc.; the grain of this plant (dùng để sản xuất bột mì cho bánh, bánh, mì ống, vv; từ hạt của cây này)
10. **regularly** delivers keynote speeches: **thường** phát biểu bài diễn văn chính ( delivery: deliver something to give a speech, talk, etc. or other official statement - cung cấp một cái gì đó để đưa ra một bài phát biểu, nói chuyện, vv hoặc tuyên bố chính thức khác)
11. **attend** the dinner event: **tham dự** vào buổi tiệc
12. the city's drug treatment initiative: hành động nhằm giải quyết khó khăn thuốc men trong thành phố
13. Cấu trúc: **congratulate** somebody (**on** something) chúc mừng ai đó (về cái gì đó), [Mean: to tell somebody that you are pleased about their success or achievements (nói với ai đó rằng bạn hài lòng về thành công hoặc thành công của họ)]
14. **Everyone** must work together: **mọi phải** làm việc cùng với nhau
15. consider specific features: xem xét những đặc điểm **đặc trưng**
16. a firm belief: một niềm tin vững chức
17. strategic direction is **sound**: phương hướng chiến lược là đúng đắn
18. to exceed shareholder **expectations:** để vượt qua **những mong đợi của cổ đông (cụm shareholder expectations) .**
19. **across** the telecommunications industry: **thông qua** ngành công nghiệp viễn thông
20. Need assessment: việc đánh giá nhu cầu
21. realize your goals more **efficiently**: nhận ra những mục đích của bạn **hiệu quả** hơn
22. pharmaceutical sales representatives: đại diện bán hàng của hãng dược
23. keep cafeful **records** of sample: giữ cẩn thận những mẫu **hồ sơ/sổ sách ghi chép**
24. **locate** a restaurant: **xác định** một nhà hàng (locate somebody/something to find the exact position of somebody/something - định vị ai đó / cái gì đó để tìm chính xác vị trí của ai đó / thứ gì đó)
25. waste-to-energy power plant: nhà máy năng lượng từ chất thải

26. the **product** of a technologically-advanced process: **sản phẩm** của quá trình kỹ thuật tiên tiến

27. outstanding environmental and economical performances: hiệu quả về kinh tế và môi trường tốt

28. the autumn harvest season: vụ thu hoạch mùa thu.

29. sales of tractors **frequently** increase: danh số của máy kéo tăng thường xuyên

30. **optimal** computer performance: hiệu suất máy tính **tối ưu**

31. attend an **exhibition** on traditional handicrafts: tham dự **triễn lãm** về hàng thủ công truyền thống

32. **convincingly** presented the argument: **trình bày** thuyết phục về lý lẽ

33. terminates the contract of employment: chấm dứt hợp đồng lao động

34. be entitled to: được trao quyền làm gì

35. a fair and equal opportunity: hợp lý và có cơ hội bình đẳng

36. be considered for **advancement** to management positions: được xem xét **thăng tiến** cho vị trí quản lý

37. **initial** findings: những phát hiện ban đầu

38. a much bolder president: **táo bạo** hơn tổng thống

39. to automate numerous repetitive task: để tự động hóa nhiều nhiệm vụ liên tục

40. Cấu trúc: **allow somebody to do something (cho chép ai đó để làm gì đó), EXp:***His parents won't allow him to stay out late – gia đình của anh ấy không cho phép anh ấy ở lại muộn.*

41. a vacant room: phòng trống

42. conserve electricity: tiết kiệm điện

43. an **analysis** of monthly sales figures: một bảng **phân tích** của số liệu danh số bán hang hàng tháng

44. in this extensively researched study: trong một nghiên cứu trong **diện rộng**

45. economic development **subsidies:** **tiền trợ cấp** phát triển kinh tế

46. **choose to do something: quyết định để làm gì đó – exp:***We chose to go by train chúng tôi đã quyết định đi bằng tàu.*

47. **with** 10 years of experience in the field: **với** 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

48. merger and acquisition consultant: cố vấn mua bán và sáp nhập

49. **unfamiliar** with the details of policy: **không quen thuộc** với những chi tiết của chính sách đó (familiar with quen với)

50. the new healthcare reform policy: chính sách cải cách y tế mới

51. a undeniable paradise for **enthusiasts** (một thiên đường không thể phủ nhận cho những **người đam mê**)

52. in response to + N/Ving: đáp lại,trả lại

53. with beautiful and panoramic views: với cài nhìn toàn cảnh và đẹp

54. a strong **market:** thị trường phát triển mạnh mẽ