Reputation (n) danh tiếng

Reputable (a) nổi tiếng

Reputable brand: thương hiệu nổi tiếng

Satisfaction (n) sự hài lòng = content = pleasure = gratification

Dissatisfaction = displeasure:

Job satisfaction

Strategy (n) chiến lược

Plan = scheme = tactis: kế hoạch

Strategic (a) mang tính chiến lược

Exit strategy

Assurance (n) sự đảm bảo

Certainly = conviction = certitude (n) sự chắc chắn

Uncertainly = doubt

Assure (v)

Sure

Quality assurance

Quantity : số lượng

Auntion: buổi đấu giá

Avoid + v-ing: tránh …

Advise: khuyên …

Escape = elude

Avoidable: có thể tránh

Avoidably: có thể tránh ???

Boom

Slump: suy thoái

Characteristic (a, n) đặc điểm

Character (n) nhân vật, tính cách

Characterize (v) định rõ đặc điểm

Feature = quality

Convince (v) thuyết phục

Persuade (v) thuyết phục

Inducing (a) mang tính thuyết phục

Convincing (a) mang tính thuyết phục

Evaluate (v) đánh giá

Evaluation

Evolution

Estimate = assess (v) đánh giá, định giá

Violate heath regulation

Relocate a manufacturer

Delegate responsibility

Implement long-term measure: thực hiện 1 biện pháp dài hạn

Alleviate traffic congestion: giảm tình trạng kẹt xe

Patronize a restaurant

Patron = customer

Utilize a new method: sử dụng 1 pp mới

Allocate funds for improvement: phân bố vốn cho sự cải tiến …

Allocate funds for improving somethings: để cải tiến …

Oversee operations:

Activity