**1. office supplies: cung cấp văn phòng phẩm (cụm danh từ nhé các bạn)**

**2. basement floor: sàn tầng hầm**

**3. For your own protection: Để bảo vệ cho chính bạn**

**4. action interaction: tương tác tích cực**

**5. resources both inside and outside: nguồn lực cả trong nước và ngoài nước (cấu trúc both A and B, cả A và B)**

**6. standards for enery efficiency: tiêu chuẩn cho hiệu quả năng lượng (lưu ý cấu trúc: standard for something tiêu chuẩn cho cái gì đó)**

**7. on time: đúng giờ**

**8. entire party: tất cả nhóm**

**9. require somebody to do something ( yêu cầu ai đóđể làm gì đó)**

**EXP: True marriage requires us to show trust and loyalty (Cuộc hôn nhân thật sự yêu cầu chúng tôi thể hiện sự tin tưởng và lòng trung thành.)**

**Khi bị động sẽ là: somebody be required to do something (chú ý cấu trúc thường ra)**

**10. be instrumental in doing something: có tầm ảnh hưởng trong việc gì [instrumental (in something/in doing something) important in making something happen (quan trọng trong việc làm cho một cái gì đó xảy ra]**

**11. almost five long months of construction: Sau gần 5 tháng dài xây dựng [ almost = nearly: gần ]**

**12. at all times: mọi lúc (cái này cụm thần thánh)**

**13. the corporate employee handbook: cuốn sổ tay nhân viên công ty**

**14. appropriate attire: đồng phục/trang phục thích hợp**

**15. the weeklong job fair: hội chợ việc làm kéo dài 1 tuần [weeklong (adj) kéo dài 1 tuần]**

**16. carefully go over: xem xét cẩn than**

**17. employment contract: hợp đồng lao động**

**18. contribute regularly: đóng góp thường xuyên**

**19. award a contract: trao một hợp đồng**

**20. corporate electronic reimbursement system: hoàn trả điện tử của doanh nghiệp**

**21. guest relations manager: Quản lý quan hệ khách hàng**

**22. escort somebody to etc (something): Đưa/hộ tống ai đó đến nơi nào đó**

**23. seasonal job opportunities: cơ hội việc làm theo mùa**

**24. the fullest extent possible: mức tối đa nhất có thể**

**25. keep in mind: ghi nhớ**

**26. year-end profit: lợi nhuận cuối năm**

**27. thank to: nhờ vào**

**28. proposaled as an alternative: đề xuất như một sự thay thế (lưu ý alternative mặc dù đuôi tive nhưng nó trường hợp đặc biệt là danh từ)**

**29. clearly mark: đánh dấu rõ ràng**

**30. be held responsible for + Ving: chịu trách nhiệm tổ chức (held responsible for inspecting the entire software program chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra toàn bộ chương trình phần mềm)**

**31. reviewing proposals: xem xét đề xuất**

**32. other merchandise on its website: các hàng hóa khác của nó trên website của nó**

**33. until further notice: cho mãi đến khi có thông báo mới (cụm này hay ra)**

**34. system payroll: hệ thống bảng lương**

**35. online marketing: tiếp thị trực tuyến (cụm danh từ này hơi ít ra nhưng hãy nhớ rõ không nhầm)**

**36. now that + mệnh đề = because + mệnh đề:bởi vì, vì**

**37. without any exception: với không có bất kỳ ngoại lệ nào**

**38. in order for the deadline to be meet: để kịp thời hạn (in order for để)**

**39. the management team feeling invigorated: ban quản lý cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực (invigorated tiếp thêm sinh lực)**

**40. heavy snowfall: tuyết rơi dày**

**41. regardless of who gets the leading role: bất kể ai được giữ vai trò chủ đạo**

**42. to accommodate the increase number of tourists: Để thích ứng với số lượng gia tăng của du khách**