Capacity

a capacity of 1000ml

surplus capacity

capacious (adj) rộng

expose (v) = uncover

cover, protect

exposed (adj)

exposure (n)

initiative (adj)

initial (adj)

initiate (v)

initiative (n) sáng kiến

launch

mention (n) sự đề cập

note

outlook = prospect

sharp = exactly

appoint (v)

appointed (adj)

appointment (n)

association

associated (adj) liên quan

associate (v) kết hợp, liên kết

associate (n) đồng nghiệp = coworker = colleague

foster: nhận nuôi / khuyến khích

export =/= import

condense: cô đặc / cô đọng

validated =/= invalidated

terms of a policy

agree

inspection =