would you like

keep out of the reach of children and do not give to children under 6 years of age

immediately : ngay lập tức

consult: tư vấn, tham vấn

take the time : dành thời gian

productivity : năng suất

complaints (n): phàn nàn

complaint (v): phàn nàn

punctual : đúng giờ

expect : kỳ vọng

observe : tuân thủ, quan sát

pills : viên thuốc

ease : làm diệu

protect : bảo vệ

install : cài đặt

married to : kết hôn với

for + O + to V1 : để cho ai làm gì

located : tọa lạc

variety of : sự đa dạng

wholesale : bán sỉ

retail sales : bán lẻ

depression : sự suy thoái

as well as : cũng như

fines : tiền phạt

fares : tiền vé

expire : hết hạn

warranty : bảo hành

seek : tìm kiếm

compensation : sự bồi thường

breach : phá vỡ

superior to = better than : tốt hơn

insurance : bảo hiểm

discontinued : ngừng

cover (v): bảo hiểm

coverage (n): phạm vi bảo hiểm

prior to = before : trước

prior to + V\_ing = before + V\_ing

take effect : có hiệu lực

come into effect : có hiệu lực

be/become effective : có hiệu lực

be in effect : có hiệu lực

announced : công bố

estimate : ước tính

wonder if : tự hỏi

reverve : đặt phòng

hardly : hiếm

hard (adv) (adj): chăm chỉ, cứng, khó

do (là làm những cái có sẵn)

make (làm những cái không có sẵn)

take part in : tham gia vào

participate in : tham gia vào

due to + (n)

due to : bởi vì

illness : căn bệnh

violate : vi phạm

terminate : chấm dứt

cash : (v) đổi tiền, (n) tiền mặt

refund : hoàn tiền lại

reimburse : đền bù

both A and B : cả a và b

considerable : đáng kể

survey : khảo sát [ surve - conducted ]

personnel : nhân sự

urgent : khẩn cấp

be likely to + V1 : rất có thể

otherwise: bằng không

otherwise = or else = or : bằng không

unless = if … not

Eg: Get up early, otherwise you will be late

Unless you get up early, you will be late

Shortly after = soon after : ngay sau khi / chẳng bao lâu sau khi

Bankrupt : phá sản

Nearly : gần như

Recommed = suggest = advise : khuyên bảo, đề nghị

Make an appointment : sắp xếp 1 cuộc hẹn

Clinic : phòng khám

Take advantage of : tận dụng

Interested in : quan tâm

Convenience : sự thuận tiện

Stretch : giản cơ

Experts : chuyên gia

Workout : luyện tập

Benefits : lợi ích

Cramps : chuột rút

Improve flexibility : cải thiện sự linh hoạt

Be sure to V1 = make sure to V1 : phải chắc chắn làm điều gì đó

Include = enclose = attach : đính kèm

Red cross : hội chữ thập đỏ

Contributions : sự đóng góp

Without : không có

Usual : thường lệ

Save time : tiết kiệm thời gian

Encourage : khuyến khích

Giving up : từ bỏ

Thank somebody for something : cảm ơn ai về việc gì

Children in need

people in need

product in demand

enter : bước vào

remind : nhắc nhở

hygiene : vệ sinh

cleanliness : sạch sẽ

enfored : áp dụng

strictly : chặt chẽ

matter : vấn đề

almost all : hầu như tất cả

equal to : bằng, tương đương

server as | work as + 1 vị trí hoặc 1 nghề nghiệp

Eg: I work as a secretary in this company

Chart : biểu đồ

Food pyramid : tháp dinh dưỡng

Basic guide : hướng dẫn cơ bản

Easily : dễ dàng

According to : theo như

Consist : bao gồm

Therefore : vì thế

Go head : tiếp tục

Servings : việc phục vụ

Nutritional : giàu dinh dưỡng

Cereals : ngũ cốc

Annual : hằng năm

Agenda : chương trình nghi sự

Rental : thuê

Business : chuyện khác

It not your business : không phải chuyện của bạn

Staff : cán bộ, công nhân viên (số nhiều)

Memo : thư báo nội bộ

Unable : không thể

Please take a look at : hãy nhìn vào đó

Contractors : nhà thầu

Suffered : chịu dựng

Appreciate : cảm kích

Deal with : giải quyết, xử lý

Equipment : thiết bị

Discounted : giảm (discounted price : giảm giá)

In person : nói chuyện trực tiếp

Semester : học kỳ

Revise : ôn bài

Regularly : thường xuyên

Throughout : xuyên suốt

Assignments : nhiệm vụ được giao

Make effort : nỗ lực

At least : ít nhất

Schedule : lịch

Qualify : đủ điều kiện

Regarding = related to = concerning : liên quan tới

Remaining : còn lại

Exceed : vượt quá

Guarantee : bảo đảm

In addition to : thêm vào đó

Consecutive : liên tiếp

Unfortunately : không may thay

Decisions : đưa ra quyết định

Facilities : cơ sỡ vật chất

Facility : cơ sỡ, địa điểm

Construct : xây dựng

Instructors : hướng dẫn

Similar: tương tự

Financial aid : hỗ trợ tài chính

Credits : tín chỉ

For + 1 khoảng thời gian

During + thời kỳ

Eg: during in summer, during the vacation, during the party

Inform : thông báo

Tolerated : tha thứ

Suspension : sự đình chỉ

Deadline : hạn chót

Reject : từ chối

Volunteen : tình nguyện

Character : tính cách

Aspect : khía cạnh

Submit : nộp

Be about to + V1: sắp sửa

Opening ceremony : lễ khai giảng

Quest speaker : khách mời nói chuyện

Dismissed = fire : sa thải

Make money : kiếm tiền

Pocketbook : túi tiền

Significantly increase : tăng đáng kể

Significantly reduce : giảm đáng kể

Potential : tiềm năng

Campaign : chiến dịch

Released : tung ra

Wages : tiền công (eg: hourly wage, weekly wage)

Definitele : chịu đựng

Per year : mỗi năm

Make a difference : tạo ra sự khác biệt

Object to = oppose to : phản đối

Subject to : chịu đựng, phải chấp nhận

Be aware of : nhận thức về

Valuables : tài sản có giá trị

Valuable : có giá trị

Each other’s : nhau (eg: love each other’s : yêu nhau)

Vital : cần thiết

Separately : 1 cách tách biệt

Damage : làm hại, phá hỏng

Merchandise : hàng hóa

Specialists : chuyên gia

Advise (v) : lời khuyên

Advice (n) : lời khuyên

Bargain : (v) trả giá, (n) món hời

For two months : trong 2 tháng

In two months : trong 2 tháng nữa

Just on the market : chỉ có trên thị trường

Approximately : xấp xỉ

Features : (v) có, (n) tính năng, (adj) nổi bật

For further information : để biết thêm thông tin chi tiết

Agent = representative : người đại diện

In deed = in fact : thật sự (indeed vị trí ở giữa câu, infact vị trí ở đầu câu)

Efficient : hiệu quả

Appliance : thiết bị

Hesitate : do dự

Senior citizens : công dân lớn tuổi

Slippery surfaces : bề mặt trơn trượt

Essential : cần thiết

Inquiry : theo yêu cầu

Apologize for : xin lỗi về

am pleased to : vui lòng

economical : tiết kiệm

cutting down on : cắt giảm

sincerely : 1 cách chân thành

utilities : tiện ích

Don’t leave your bags unattended : đừng rời bỏ túi xách của bạn

Especially : 1 cách đặc biệt

In turn : lần lượt

Well-know : nổi tiếng

Famous for : nổi tiếng về

Describe : mô tả

Based on : dựa trên (dự trên bất kỳ văn bản nào cũng có ed)

Monitor : quản lý

Distraction : sự sao lãng

Leading : hàng đầu

Awarded : tận hưởng

Confirm : xác nhận

Motel : nhà nghỉ

Pick you up : đón bạn (eg: I will pick you up at the motel at 7:00 pm)

Their own : của riêng họ

Attend : tham dự

Attendance : sự tham dự

Attendant : tiếp viên

Attendee : người tham dự

File (v) = submit : nộp

Apply to : nộp cho ai

Apply for : nộp để xin vào đâu

Anticipate = expect : mong đợi

Pleasure : niềm vui

Impressed : ấn tượng

It has come to our attention : chúng tôi để ý thấy rằng

It has been brought to our attention : chúng tôi để ý thấy rằng (câu bị động)

First aid : sơ cứu

Every + 1 khoảng thời gian (chỉ sự luân phiên)

Each + (n) danh từ

No longer : không còn nữa

Eg: she no longer teacher at this school

Dùng any longer hoặc any more cho câu phủ định

Eg: she doesn’t teach at this school any more/any longer

Coupons : phiếu khuyến mãi

Do away : dừng lại

Official : chính thức

Discriminated : phân biệt, đối xử

Supervisor : người giám sát

Procedure : thủ tục

Keep up with : bắt kịp với

Getting involved in : tham gia vào

Theft : sự ăn cắp

Majority of : phần lớn

At least : ít nhất

A thief : kẻ trộm

Pay increase (n) : mức tăng lương

Twice : gấp đôi

Attention : lưu ý là

Wait in line : xếp hàng

Lost and found area : khu vực thất lạc

Travel package : gói du lịch

One-of-a-kind : đặc biệt

Set out : khởi hành

Probably : có thể

Destination : điểm đến, đích đến

Status : tình trạng, trạng thái

Departed : đã khởi hành

Boarding (v) : lên máy bay

Preparing for boarding : chuẩn bị lên máy bay

On time : đúng giờ

Taste : thưởng thức

Affordable (adj) : giá phải chăng

Afford (v): có khả năng chi trả

Offer : cung cấp

Discount rate: giảm giá, chiết khấu

Regular rate : giá thường lệ

Latest releases : bản mới nhất

Make a reservation

Sneezing : hắt xì

Coughing : ho

Museum : bảo tàng

Exciting : hào hứng

Disappointed : thất vọng

Admission fees : phí vào cổng

Assume : cho rằng

Temporary : tạm thời

Crews : đội, nhóm

Absolutely free : hoàn toàn miễn phí

Complete free : hoàn toàn miễn phí

Offer does not apply to watercolors : sự cung cấp này không áp dụng cho màu nc

Sightseeing : tham quan, ngắm cảnh

Take something into account : xem xét việc gì

Eg: take this problem into account

Tend to : có khuynh hướng

Via : thông qua

Communicates : giao tiếp

Promising : hứa hẹn, triển vọng

Obviously : rõ ràng

Suitable project : thích hợp

More than = over

Renowned : nổi tiếng

Dedication : sự cống hiến

Individual : (n) cá nhân, (v) riêng biệt

Depend on : phụ thuộc vào

Greatly increase | reduce ⬄ significantly increase | reduce

Listen to

Experiment : thí nghiệm

Undergo : trải qua

Wanted : truy nã, tuyển dụng

Expenses : phí tổn, chi phí

Purchase : mua

Among : trong số nhiều cái

Outstanding : nổi bật

Fund : (n) hỗ trợ, (v) quỹ

Delivered : giao hàng

Function : chức năng

Reliable : đáng tin cậy /ri lai əbl/

So do I = I do, too : tôi cũng vậy

Neither do I = nor do I = I don't, either : tôi cũng không

Make deliveries

Deliver : giao hàng

Get rid of : loại bỏ

Propo (v) : đề xuất

Proposals (n) : sự đề xuất /pro po sal/

Prohibited from : ngăn cấm

Be able + V1 : có thể

Run out : cạn kiệt, hết

Run out of + (n)

Eg: run out of sugar : hết đường

Properly : 1 cách hợp lý /properly/

Provided : miễn là /pro vi ded/

Provided that : miễn là

Providing : miễn là

Providing that : miễn là

As long as : miễn là

Placed an order : đặt hàng

Rely on : dựa vào

Run : hoạt động kinh doanh

But : ngoài

Even : thậm chí

Is in charge of : phụ trách (be in charge of)

Enrolled in : đăng ký vào, ghi danh vào

Give impression : cho ấn tượng

Seminar : hội thảo /se mi nɑ:/

Presentation : bài thuyết trình /,pre zen tei ʃn/

Supply somebody with something : cung cấp cho ai cái gì /səplai/

= provide somebody with something : cung cấp cho ai cái gì

= offer somebody with something : cung cấp cho ai cái gì

Test tubes : ống nghiệm /tju:b/

In advance : trước /in ədˈvans/

Insist on : khăng khăng

Sponsor : nhà tài trợ

Eagerly awaited : được chờ đợi 1 cách háo hức /e ger ly awaited/

Ensure : đảm bảo

Patrons : khách hàng ngành dịch vụ /pei trən/

Personal : cá nhân

Possessions : tài sản

Personal possessions : tài sản cá nhân

Premises : khuôn viên /pre mə səz/

You are entitled : bạn được quyền

Innovate = renovate (v) : đổi mới, tân trang

Innovate -> thường dùng cho sản phẩm

Renovate -> thường dùng cho các tòa nhà

by express mail: bằng thư tốc hành