talk about: nói về

as to: về việc

would prefer + to + v1 = would like + to + v1

available

warranty

guaranteed

help + v1 (ex: help explain)

winter: mùa đông

spring: mùa xuân

summer: mua hè

fall: mùa thu

debt: nợ

interest rates: lãi suất

it might + v1: có lẽ là

reputation: danh tiếng

racket: cái vợt

free of charge: miễn phí

reasonable price: giá hợp lý

get involved in: tham gia vào

favor: ân huệ

ex: could you do me a favor ?: bạn có thể cho tôi 1 ân huệ

be married to / get married to: kết hôn với

magazine => subscription : việc đặt mua tạp chí hằng tháng / định kỳ

subsciption => renew : gia hạn

=> cancel : hủy bỏ

Receipt: hóa đơn (đã thanh toán rồi)

Bill: hóa đơn (chưa thanh toán)

Refund: hoán tiền

Within thirty day of purchase (Những cái sau of bổ nghĩa cho những cái trc of)

Manufacturer: nhà sản xuất

Supply somebody with something : cung cấp cho ai cái gì

Ex: supply us with unlimited

In detail: chi tiết

Cartridge: ống mực trong máy in \kärtrij\

Resumé: sơ yếu lí lịch

How often: bao lâu 1 lần

Since -> mốc thời gian

For -> khoảng thời gian

Analysis (n): bài phân tích

Analyst (n): nhà phân tích

Shipping : vận chuyển

Workshop: hội thảo / xưởng

Attendance is mandatory: sự tham dự thì bắt buộc

Lack of: thiếu

Can : có thể (100%)

Could: có thể (70%)

May: có thể (50%)

Might: có lẽ (20%)

life insurance: bảo hiểm nhân thọ

last: kéo dài

pick up: đón / đi lấy

faulty /'fɔ:lti/: tội lỗi

cruises /kru:z/: chuyến du ngoạn trên biển

more than = over: trên

fabric /'fæbrik/: vải

professional: (adj) chuyên nghiệp, (n) chuyên gia

for over fifteen years: trong hơn 15 năm

invent: phát minh

events: sự kiện

reward: tận hưởng

expertise /,ek spə' ti:z/: chuyên môn

decade /'de kei d/: thập niên

hardly = rarely: hiếm khi

color-blind: mù màu

no such thing as = nothing such as: không có gì như là

actor: diễn viên

occupation /,ɔ kju' pei ʃn/: nghề nghiệp

broadcaster /'brɔ:dkɑ:stə/: phát thanh viên

comedian /kə'mi:djən/: nhà hài kịch

donor /'dounə/: người hiến tặng

under any circumstances /'sə :kəm stəns/: dưới bất kỳ hoàn cảnh nào

until further notice /'noutis/: cho đến khi bất kỳ thông báo nào lần nữa

out of service = out of order: ngừng hoạt động

in service = in order: hoạt động bình thường

inventory /ˈinvənˌtôrē/: hàng tồn kho / sự kiểm kê hàng hóa

indicate that = show that

brochure /'brouʃjuə/: bài quãng cáo

interfere with /,intə'fiə/: gián đoạn với

payment method: phương thức thanh toán

eligible /ˈeo li jơ bəl/: đủ tư cách, đủ điều kiện

as well as: theo như

guilty (adj) /ˈgil tē/: có tội

stay awake (adj) /ə'weik/: thức tỉnh

decreased /'di:kri:s/: giảm

manufactured (v) /,mænju'fæktʃə/: sản xuất

serious /'siəriəs/: nghiêm trọng

meet /mi:t/: đáp ứng

nature /'neitʃə/: bản chất

pessimistic /,pesi'mistik/: bi quan

handicrafts: bi quan

opportunity /,ɔ pə' tju: niti/: cơ hội

inspired: truyền cảm hứng

create (v): tạo ra

creation: sản phẩm, sự tạo ra

clay: đất xét

pottery /'pɔtəri/: đồ gốm

kept + O + from: ngăn chặn ai khỏi điều gì

in advance

ex: 10 year in advance: 10 năm trước

result in: kết quả là

shoplifting: ăn cắp khi đi mua hàng

convicted of: buộc tội về

on sale: đc bán ở giá thấp hơn

for sale: để bán

ex: Many items will be on sale at reasonable prices these products are available for sale

buyers: những người mua có tâm

bail /beil/ /bāl/: phí bảo lãnh

necklace /'neklis/: vòng cổ

purse /pə:s/: bóp

scarf /skɑ:f/: khăn

whenever: bất cứ khi nào

tobe + adj

the reason why: lý do tại sao

particular /pə'tikjulə/: đặc biệt

indifferent: thờ ơ

dependent on /di'pendənt/: phụ thuộc vào

independent on: không phụ thuộc vào

directed toward /di'rekt/ /tə'wɔ:d/: chỉ về, hướng tới

politicians /,pɔli'tiʃn/ : nhà chính trị

enclosed is a refund: được đính kèm là tiền hoàn trả

praise: /preiz/ khen ngợi

althought = despite the fact that = even thought = thought = mặc dù

from now on: kể từ bây giờ

because + mệnh đề : bởi vì

since + mệnh đề / + V\_ing: bởi vì

endless: không chấm dứt, bất tận

advantage: lợi ích

it’s time + S + V2/ed: đã đến lúc làm gì

disposable: sử dụng 1 lần,

loyal: trung thành

against: chống lại

a campaign against using disposable cups has begun: chiến dịch chống lại việc sử dụng cốc 1 lần

look after: chăm sóc

termination: sự chấm dứt

cost involved: chi phí có liên quan

convicted of: buộc tội về

fatal /'fei tl/: gây chết người

line of products: dây chuyền sản xuất

subway /'sʌb wei/: tàu điện ngầm

entire /in'tai ə/: toàn bộ

depicts /di'pikt/: mô tả

audience /'ɔ:djəns/: khán giả

judges /'dʤʌdʤ/ /zớt zj/: ban giám khảo, quan tòa

the map is yours to keep: bạn có thể giữ tấm bản đồ

issue /'I sju:/: ấn bản , vấn đề

wasteful /'weis t ful/: lãng phí

care for: quan tâm

take a shower: đi tắm