Adopt: chấp nhận

Assign: chỉ định, nhiệm vụ được giao

Lend: cho mượn

Borrow: đi mượn

Raise: mức tăng lương

Rise: sự gia tăng

Require: yêu cầu

Proceed: (v) xúc tiến, (n) số tiền thu được từ việc bán hàng

Remove: xóa khỏi

Move: di chuyển

Affect (v) – effect (n): ảnh hưởng

Prosecute: truy tố

Inflation: sự lạm phát

Aid (v, n): hỗ trợ

Aide (n): trợ lý

Capital: vốn

Compliment: lời khen ngợi

Personnel (số nhiều): nhân sự

For further information

So….that

Neither…..nor

By express mail: bằng thư tốc hành

Accept: chấp nhận

Except: ngoại trừ

Strategy (n): chiến lược

Promoted: thăng tiến

Promotion: sự thăng tiến

Disclose: tiết lộ

Over my head: quá sức tôi

Deduct: trừ ra

However = no matter how: cho dù thế nào

However + adj = no matter how + adj

Ought + to = should: nên

To day -> QKD

Be able to: có thể

Deposit :(v) gửi tiền, (n)tiền gửi

Interest rates: lãi suất

Mortgage: thế chấp

Transfer: chuyển tiền

Withdraw: rút tiền

This is to v1: đây là để

Receipt: hóa đơn

Advertising: việc quãng cáo

Advertisement: bản/mẫu quãng cáo

Customer satisfaction: bộ phận chăm sóc khách hàng

Distribution: sự phân phối

Innocation: sự tân trang

Objectives: (n) mục tiêu

Purchase: mua

Tax revenue: danh thu thuế

Target market: thị trường mục tiêu

Service -> provide

Make attempt = make effort

Reflect: phản ánh

Focus on: chú trọng vào

Complimentary: miễn phí

Front desk: bàn trước, lễ tân

Premises: khuôn viên

Receptionist: nhân viên lễ tân

Reservation: đặt chỗ trước

Serve: phục vụ

Take an order: nhận đơn đặt hàng

Place an order: đặt hàng

Licensed: giấy phép

Executive: người điều hành

Seminar: hội thảo

Supervisor: người giám sát

Attached (những từ mang nghĩa “đính kèm” đặt đầu câu đều mang V3), (nghĩa bị động: được đính kèm)

Deadline: hạn chót

Feedback: phản hồi

Proposed: đề suất

Cleck: nhân viên bán hàng

Damaged: thiệt hại

Discount: giảm giá

Refund: hoàn tiền lại

Reputation: danh tiếng

Stock: (v) tích trữ, (n)hàng hóa

Dawn somebody’s attention: lôi kéo sự chú ý của ai

Shortages: thiếu hụt

Until futher notice: cho đến khi có bất kỳ thông báo nào nữa

Regular customer: khách hàng thường xuyên

Reasonable prices: giá hợp lý

Rival: (v), (n), (adj) đối thủ cạnh tranh cùng mặt hàng trong kdoanh

Congestion: sự tắc nghẽn

Delay (v, n): trì hoãn

Departure – depart(v): khởi hành

Passenger: hành khách

Transit: vận chuyển, quá cảnh

This is due to: đây là bởi vì

Restrict: giới hạn

In advance: trước

Physician assistant: trợ lý bác sĩ nội khoa

Domestic: nội địa

Earpiece: tai nghe điện thoại

International: quốc tế

Economy: vé hạng phổ thông

Expense account: công tác phí

Package tour: du lịch trọn gói

Peak season: mùa du lịch cao điểm

Reservation: việc đặt chỗ trước

Reminder: sự nhắc nhở

Additional: thêm vào

Comfirm -> reservation

While in Madagascar: trong khi ở Madagascar

While in duty: trong khi làm nhiệm vụ

Thank for your exceptional contribution: cảm ơn sự đóng góp của bạn

Automatically: 1 cách tự động

Accordinglty: 1 cách tương ứng

Premium: phí bảo hiểm

Term: kỳ hạn

Terminate: chấm dứt

Covered: bảo hiểm

Annually: hằng năm

Budget: ngân sách

Conference: hội nghị

Consult: tham vấn

Itinerary: lịch trình

Presentation: bài thuyết trình

Quarterly: hàng quý

The rear the room: phía sau căn phòng

On behalf of: đại diện

On my behalf: đại diện tôi

On her behalf: đại diện cô ta

On his behalf: đại diện anh ta

Following: sau đây

Charged to our account: tính vào tài khoản của chúng tôi