1. Alright (adv)

Ổn, ổn định

1. Quant (n)
2. Quantitative (adj)
3. Analyst (n)

Nhà phân tích

1. Hedge funds (n)

Quỹ phòng hộ

1. Mathematical (adj)

Thuộc toán học

1. Statistics (n)

Số liệu thống kê

1. Rigorous (adj)

Nghiêm khắc, chặt chẽ

1. Predict (v)

Dự đoán

1. Market (n)

Chợ, thị trường

1. Investment (n)

Sự đầu tư, tiền đầu tư

1. Strategy (n)

Chiến lược, kế hoạch

1. Up to

Lên tới

1. Appealing (adj)

Hấp dẫn, quyến rũ

1. Bonus (n)

Tiền thưởng, lợi tức, điểm thưởng

1. Go up to sth (v)

Đạt tới(reach) cái gì đó

1. Mil

Triệu

1. Compensation (n)

Sự bồi thường

1. Honestly (adv)

Thực sự, thành thật

1. Gotta

Got to

Cần phải làm gì

1. Suck it up

To [endure](https://www.urbandictionary.com/define.php?term=endure) a period of mental, physical, or emotional [hardship](https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hardship) with no [complaining](https://www.urbandictionary.com/define.php?term=complaining).

To prepare one's self to put forth greater effort in overcoming an [obstacle](https://www.urbandictionary.com/define.php?term=obstacle) (of any type; physical, mental, etc.)

To [cope with](https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cope%20with) something unpleasant without complaining--usually because you have [no choice](https://www.urbandictionary.com/define.php?term=no%20choice).

1. Pretty much

Almost completely

Gần như hoàn toàn

1. Right day

Ngày hôm nay

1. SSH

Secure shell

1. Get + adj

Become

1. Stock market

Thị trường chứng khoán

1. Financial market

Thị trường tài chính

1. Forecast (v)

Dự đoán, đoán trước

1. Gonna

Going to

1. Bet on (v)

Đánh cuộc

1. Probably (adv)

Có thể

1. Else

Nữa, thêm nữa

1. Term

Thuật ngữ

1. Signify

Có nghĩa là

Cho biết (show)

1. Average (n)

Trung bình

The average of 2, 4 and 6 is 4

1. Hire (v)

Thuê, cho thuê