|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Housing and Real Estate | | | |
| Mortgage loan | Vay thế chấp | Lease | Hợp đồng thuê nhà (ở hay kinh doanh) |
| Housing vacancy rate | Tỷ lệ chỗ nhà ở | Down payment | Tiền đặt cọc |
| Comfortable Housing Project | Dự án nhà ở tiện nghi | Furnishings | Đồ gia dụng |
| Property Tax | Thuế bất động sản (hoặc vốn) | Lawn | Bãi cỏ |
| Estate (or Capital) duty | Loan shark | Cho vay nặng lãi |
| Removal expense | Chi phí di dời | tenant | Người thuê nhà |
| Compensation for demolition | Bồi thường phá huỷ/ phá dỡ | Utility bill | Hoá đơn điện nước |
| Real estate evaluator | Người định giá bất động sản | Bond | Tiền nhà đặt cọc |
| Property ownership certificate | Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản | Consumer, Trade, and Tenancy Tribunal (CTTT) | Toà người tiêu dùng, thương nhân và thuê mướn |
| Real estate speculator | Nhà đầu cơ bất động sản | Fair trading office | Văn phòng thương mại công bằng |
| Individual housing loan | Cho vay mua nhà cá nhân | Residential Tenancy Agreement | Hợp đồng thuê nhà ở |
| Complete department (or flat) | Hoàn thành bộ phận (hoặc căn hộ)?? | Representation | Đại diện |
| Existing home | nhà có sẵn | Rehearing | Tái thẩm/ điều trần lại/ phiên xử lại |
| Rent assistance | Trợ giúp thuê | Hearing | Điều trần/ phiên xử |
| Rent arrears | Tiền thuê mướn | Conciliation | Hoà giải |
| Homeowner | Chủ sở hữu nhà | Appliance | Thiết bị |
|  |  | Fire extinguisher | Bình cứu hoả |