**Học tập cũng như tập Gym, thể thao nếu chúng ta bỏ 1 ngày mọi thứ điều tuộc dốc. Hãy luôn giữ tinh thần như 1 nhà vô địch <3**

**1. the community center: trung tâm cộng đồng/trung tâm văn hóa**

**2. the project is proceeding quickly: dự án đang tiến hành nhanh chóng**

**3. cruise ships: tàu du lịch/tàu du hành**

**4. famous theatric performances:buổi biểu diễn sân khấu nổi tiếng**

**5. the industry standard for entertainment: tiêu chuẩn công nghiệp cho việc giải trí**

**6. the keynote speaker: diễn giả chính**

**7. the grand opening speech: bài phát biểu khai mạc**

**8. a local public school: trường công lập địa phương**

**9. look around: nhìn xung quanh (to look at what is in a place such as a building, shop, town etc, especially when you are walking (để xem những gì ở một nơi như một tòa nhà, cửa hàng, thành phố vv, đặc biệt là khi bạn đang đi bộ:)**

**10. a***one-on-one meeting with their supervisor : cuộc họp mặt riêng với người giám sát của họ (***. a***one-on-one meeting cuộc họp mặt riêng)*

**11. the ingredients label: nhãn ghi thành phần**

**12. the cardboard box:hộp bìa cứng**

**13. food court: khu ăn uống**

**14. worry about: lo lắng về**

**15. approximately one-third of his secretary’s job: gần 1/3 công việc của thư ký anh ấy**

**15. in every initial session: trong mọi cuộc họp ban đầu**

**16. a short self-introductory presentation: một bài giới thiệu ngắn về bản than**

**17. each seminar participant: mỗi người tham gia hội thảo**

**18. conference call: cuộc điện đàm (hội nghị qua điện thoại)**

**19. an electronic self-checkout system: hệ thống thanh toán điện tử**

**20. the new corporate mailing policy: chính sách thư tín tập thể/đoàn thể mới**

**21. interoffice correspondence: quan hệ thư từ giữa các phòng ban**

**22. central mailbox: hộp thư trung tâm**

**23. increase everyone’s work productivity: tang năng suất làm việc của mỗi người (cụm work productivity năng suất làm việc)**

**24. Please pardon the noise in the conference: mong quý vị thông cảm cho tiếng ồn trong phòng hội nghị (pardon = excuse me, forgive)**

**25. the most impressive cover letter: ấn tượng nhất với thư giới thiệu này**

**26. the travel angency: đại lý du lịch**

**27. a great majority of respondents: phần lớn số người trả lời**

**28. teleconferencing: hội khi thông qua điện thoại**

**29. through the world: trên toàn/ khắp thế giới**

**30. respective seats: chỗ ngồi tương ứng (respective tương ứng, riêng biệt)**

**31. well crowded: khá đông đúc**

**32. monthly timesheet reports: báo cáo bảng lương hàng tháng**

**33. the pending bank loan: khoản vay ngân hàng đang chờ duyệt**

**34. the stock price: giá cổ phiếu**

**35. completely unexpected: hoàn toàn bất ngờ**

**36. the summer student interns: thực tập sinh mùa hè**

**37. Tobe subject to sth: Chịu/tuân thủ**

**38. a free shuttle bus service: dịch vụ đưa đón xe bus miễn phí**

**39. a guided tour of the facility: một hướng dẫn tham quan cơ sở vật chất**

**40. aggressively promoting event: tích cực thúc đẩy sự kiện**

**41. in an effort to attract contestants: trong nổ lực thu hút thí sinh**

**42. the ultimate goal: mục tiêu cuối cùng**

**43. to resolve all customer complains: để giải quyết mọi phàn nàn của khách hàng**

**44. a punctual and customer-oriented manner: đúng giờ và theo yêu cầu khách hàng**

**45. concert hall: phòng hòa nhạc**

**46. notable for something: đáng chú ý về cái gì đó (The town is notable for its ancient harbour (thị trần là đáng chú ý về bến cảng cổ đại của nó).**

**47. except for the occasional rain in winter: ngoại trừ mùa mưa rào vào mùa đông**

**48. comply with internal document guidelines: tuân thủ với tài liệu hướng dẫn nội bộ (abide by = comply with = conform = adhere to: tuân thủ)**

**49. relevant work experience: kinh nghiệm làm việc liên quan**

**50. the automobile industry: ngành công nghiệp ô tô**

**51. up to 1,000 additional employees: lên đến 1,000 nhân viên bổ sung**

**52. out of: khi cạn kiệt, hết**

**53. the recent economic recession: cuộc suy thoái kinh tế gần đây**

**54. the high-tech venture firms: công ty liên doanh công nghệ cao**