# 1. BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

## 1.1. Xin chào, mời mọi người vào và ngồi xuống.

Hello, everyone. Please come in and have a seat.

heˈloʊ ˈevriwʌn pli:z kʌm ɪn ænd hæv ə si:t

## 1.2. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ở đây. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chào hỏi lẫn nhau nhé.

Thank you for taking the time to be here. Let us start by saying hello to each other.

θæŋk ju: fɔ:r ˈteɪkɪŋ ðə taɪm tu: bi: hɪr let ʌs stɑ:rt baɪ ˈseɪɪŋ heˈloʊ tu: i:ʧ ˈʌðər

## 1.3. Cảm ơn mọi người đã đến dù thông báo gấp.

Thank you for coming here on short notice.

θæŋk ju: fɔ:r ˈkʌmɪŋ hɪr ɑ:n ʃɔ:rt ˈnoʊtɪs

## 1.4. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các vị. Tôi rất vinh dự khi được tham gia buổi họp này.

Thank you for your warm welcome. It’s my pleasure to join this meeting.

θæŋk ju: fɔ:r jʊr wɔ:rm ˈwelkəm ɪts maɪ ˈpleʒər tu: ʤɔɪn ðɪs ˈmi:tɪŋ

## 1.5. Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc họp khẩn hôm nay.

Thank you for attending today’s emergency meeting.

θæŋk ju: fɔ:r əˈtendɪŋ təˈdeɪz ɪˈmɜ:rʤənsi ˈmi:tɪŋ

## 1.6. Xin giới thiệu với những ai chưa từng gặp tôi. Tôi là A.

For those of you who don’t know me. My name is A.

fɔ:r ðoʊz ʌv ju: hu: doʊnt noʊ mi: maɪ neɪm ɪz eɪ

## 1.7. Chúng ta có một số gương mặt mới.

We have some new faces.

wi: hæv sʌm nu: ˈfeɪsɪz

## 1.8. Chúng ta có 5 người mới tham gia buổi họp này. Xin hãy chào đón họ.

We have 5 newcomers attending this meeting today. Please welcome them as well.

wi: hæv faɪv ˈnu:kʌmərz əˈtendɪŋ ðɪs ˈmi:tɪŋ təˈdeɪ pli:z ˈwelkəm ðem æz wel

## 1.9. Trước tiên chúng ta hãy bắt đầu bằng việc xem nội dung chương trình.

First of all, let us start by looking at our agendas.

fɜ:rst ʌv ɑ:l let ʌs stɑ:rt baɪ ˈlʊkɪŋ æt ˈaʊər əˈʤendəz

## 1.10. Vâng, thưa mọi người. Vui lòng hãy xem tài liệu ở trước mặt quý vị.

Ok, everyone, please take a look at the handout in front of you.

oʊˈkeɪ ˈevriwʌn pli:z teɪk ə lʊk æt ðə ˈhændaʊt ɪn frʌnt ʌv ju:

## 1.11. Chúng ta có nhiều nội dung cần giải quyết trong hôm nay. Hãy xem qua các mục tiêu buổi họp của chúng ta nhé.

We have a lot of things to cover today. Let’s go over our meeting objectives.

wi: hæv ə lɑ:t ʌv θɪŋz tu: ˈkʌvər təˈdeɪ lets goʊ ˈoʊvər ˈaʊər ˈmi:tɪŋ əbˈʤektɪvz

## 1.12. Đã được một thời gian kể từ buổi họp cuối cùng của chúng ta.

It’s been a while since we had our last meeting.

ɪts bɪn ə waɪl sɪns wi: hæd ˈaʊər læst ˈmi:tɪŋ

## 1.13. Trước khi bắt đầu chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón ông A.

Before we begin, shall we give a big hand to Mr. A.

bɪˈfɔ:r wi: bɪˈgɪn ʃəl wi: gɪv ə bɪg hænd tu: ˈmɪstər eɪ

# 2. THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP

## 2.1. Xin lưu ý rằng, chúng ta sẽ tuân thủ đúng lịch trình thời gian như quý vị đang thấy.

Please take note that we will be strictly adhering to the time schedule as seen in front of you.

pli:z teɪk noʊt ðæt wi: wɪl bi: ˈstrɪktli ədˈhɪrɪŋ tu: ðə taɪm ˈskeʤu:l æz si:n ɪn frʌnt ʌv ju:

## 2.2. Sẽ có 2 phiên họp, mỗi phiên kéo dài 1 tiếng với 30 phút nghỉ giải lao sau phiên thứ nhất.

There will be two 1-hour sessions with a 30-minute break after the first session.

ðer wɪl bi: tu: wʌn ˈaʊər ˈseʃənz wɪð ə ˈθɜːrti ˈmɪnɪt breɪk ˈæftər ðə fɜ:rst ˈseʃən

## 2.3. Cô A sẽ ghi lại biên bản cuộc họp và sẽ gửi email cho mọi người vào chiều mai.

Mrs. A will be taking the minutes of the meeting, and she will email them to everyone by tomorrow afternoon.

ˈmɪsɪz eɪ wɪl bi: ˈteɪkɪŋ ðə ˈmɪnɪts ʌv ðə ˈmi:tɪŋ ænd ʃi: wɪl ˈi:meɪl ðɛm tu: ˈevriwʌn baɪ təˈmɑ:rəʊ ˌæftərˈnu:n

## 2.4. Anh có thể ghi biên bản cuộc họp cho hôm nay không?

Is it possible for you to take the minutes of the meeting today?

ɪz ɪt ˈpɑ:səbəl fɔ:r ju: tu: du: ðə ˈmɪnɪts ʌv ðə ˈmi:tɪŋ təˈdeɪ

## 2.5. Cuộc họp sẽ kết thúc vào đúng 3:30 chiều.

We are scheduled to end at exactly 3:30 p.m.

wi: ɑ:r ˈskeʤu:ld tu: end æt ɪgˈzæktli θri: ˈθɜ:rti piːˈem

## 2.6. Quý vị có thể thoải mái ngắt lời tôi trong khi tôi trình bày nhé.

Please feel free to interrupt me if you have any questions.

pli:z fi:l fri: tu: ˌɪntəˈrʌpt mi: ɪf ju: hæv ˈeni ˈkwesʧənz

## 2.7. Ai sẽ là chủ toạ?

Who is going to run it today?

hu: ɪz ˈgoʊɪŋ tu: rʌn ɪt təˈdeɪ

## 2.8. Một số vị chắc đã biết lí do vì sao chúng ta ở đây hôm nay.

Some of you would know why we are here today.

sʌm ʌv ju: wʊd noʊ waɪ wi: ɑ:r hɪr təˈdeɪ

## 2.9. Hôm nay chúng ta có hai chủ đề chính cần thảo luận.

We have two key topics to discuss today.

wi: hæv tu: ki: ˈtɑ:pɪks tu: dɪˈskʌs təˈdeɪ

## 2.10. Cuộc họp này là bàn về kế hoạch kinh doanh mới của chúng ta.

This meeting is about our new business plans.

ðɪs ˈmi:tɪŋ ɪz əˈbaʊt ˈaʊər nu: ˈbɪznɪs plænz

## 2.11. Chúng tôi tổ chức cuộc họp hôm nay là để báo cáo về tiến độ thực hiện dự án mới của chúng ta.

We have called for today’s meeting to report our progress on our new project.

wi: hæv kɑ:ld fɔ:r təˈdeɪz ˈmi:tɪŋ tu: rɪˈpɔ:rt ˈaʊər ˈprɑ:gres ɑ:n ˈaʊər nu: ˈprɑ:ʤekt

## 2.12. Mục đích của cuộc họp hôm nay là để giới thiệu về dự án mới của chúng ta.

The purpose of today’s meeting is to introduce our new project.

ðə ˈpɜ:rpəs ʌv təˈdeɪz ˈmi:tɪŋ ɪz tu: ˌɪntrəˈdu:s ˈaʊər nu: ˈprɑ:ʤekt

## 2.13. Mục đích của cuộc họp hôm nay là chia sẻ ý tưởng và tìm cách để thúc đẩy doanh số của chúng ta.

The purpose of today’s meeting is to share ideas and find ways to boost our sales.

ðə ˈpɜ:rpəs ʌv təˈdeɪz ˈmi:tɪŋ ɪz tu: ʃer aɪˈdi:əz ænd faɪnd weɪz tu: bu:st ˈaʊər seɪlz

## 2.14. Nội dung cuộc họp này là bàn về việc phân tích tình hình bán hàng.

The meeting will be on the sales analysis.

ðə ˈmi:tɪŋ wɪl bi: ɑ:n ðə seɪlz əˈnæləsɪs

# 3. ĐI VÀO NỘI DUNG CHÍNH

## 3.1. Chúng ta đi vào việc chính thôi.

Alright, let’s get down to business, shall we?

ɑ:lˈraɪt lets get daʊn tu: ˈbɪznɪs ʃəl wi:

## 3.2. A, cô có muốn là người bắt đầu cuộc thảo luận này không?

A, Would you like to get this discussion underway?

eɪ wʊd ju: laɪk tu: get ðɪs dɪˈskʌʃən ˌʌndərˈweɪ

## 3.3. Tôi hi vọng mọi người vẫn nhớ những gì chúng ta đã thảo luận trong cuộc họp trước.

I hope everyone recalls what we discussed in our last meeting.

aɪ hoʊp ˈevriwʌn ˈrɪkɑ:lz wʌt wi: dɪˈskʌst ɪn ˈaʊər læst ˈmi:tɪŋ

## 3.4. Tôi không nghĩ là lúc này chúng ta nên thảo luận sâu hơn về nó.

I don’t think we should discuss it further now.

aɪ doʊnt θɪŋk wi: ʃʊd dɪˈskʌs ɪt ˈfɜ:rðər naʊ

3.5. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề này thôi.

Sooner or later, we have to deal with the problem.

ˈsu:nər ɔ:r ˈleɪtər wi: hæv tu: di:l wɪð ðə ˈprɑ:bləm

## 3.6. Trước khi chuyển sang một chủ đề khác, mọi người có câu hỏi nào không?

Are there any questions before we move to another topic?

ɑ:r ðer ˈeni ˈkwesʧənz bɪˈfɔ:r wi: mu:v tu: əˈnʌðər ˈtɑ:pɪk

## 3.7. Hãy thoải mái đặt câu hỏi cho tôi nếu mọi người không hiểu nhé.

Please feel free to ask me if you don’t understand.

pli:z fi:l fri: tu: æsk mi: ɪf ju: doʊnt ˌʌndərˈstænd

## 3.8. Mời mọi người nhìn lên màn hình phía trước.

Everyone, please take a look at the screen ahead.

ˈevriwʌn pli:z teɪk ə lʊk æt ðə skri:n əˈhed

## 3.9. Anh có thể nói cụ thể các vấn đề trước khi chúng ta bắt đầu bàn về giải pháp không?

Would you mind detailing the problems before we begin to talk about solutions?

wʊd ju: maɪnd dɪˈteɪlɪŋ ðə ˈprɑ:bləmz bɪˈfɔ:r wi: bɪˈgɪn tu: tɑ:k əˈbaʊt səˈlu:ʃənz

## 3.10. Nhìn vào biểu đồ mọi người có thể thấy doanh số bán hàng quý trước đã giảm 7%.

Looking at the graph, you can see the sales figures for the last quarter fell 7 percent.

ˈlʊkɪŋ æt ðə græf ju: kæn si: ðə seɪlz ˈfɪgjərz fɔ:r ðə læst ˈkwɔ:rtər fel ˈsevən pərˈsent

## 3.11. Chắc hẳn đa số quý vị đều đã được thông báo về những vấn đề trong kế hoạch của chúng ta.

Most of you may have already been informed of the problems with our plan.

moʊst ʌv ju: meɪ hæv ɑ:lˈrɛdi bɪn ɪnˈfɔ:rmd ʌv ðə ˈprɑ:bləmz wɪð ˈaʊər plæn

## 3.12. Tôi ý thức được rằng chúng ta phải cố gắng hơn để củng cố thị phần của mình.

I am conscious of our need to put more effort into strengthening our market share.

aɪ æm ˈkɑ:nʃəs ʌv ˈaʊər ni:d tu: pʊt mɔ:r ˈefərt ˈɪntu: ˈstreŋθənɪŋ ˈaʊər ˈmɑ:rkɪt ʃer

## 3.13. Là những người chịu trách nhiệm dự án. Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua.

Those of us in charge of this project believe that we should not let this opportunity pass us by.

ðoʊz ʌv ʌs ɪn ʧɑ:rʤ ʌv ðɪs ˈprɑ:ʤekt bɪˈli:v ðæt wi: ʃʊd nɑ:t let ðɪs ˌɑ:pərˈtu:nəti pæs ʌs baɪ

## 3.14. Hãy cho phép tôi gửi một số hàng mẫu cho khách hàng nhé.

Please allow me to send some samples to the customers.

pli:z əˈlaʊ mi: tu: send sʌm ˈsæmpəlz tu: ðə ˈkʌstəmərz

## 3.15. Hãy xem xét lần lượt và phân tích dữ liệu.

Let’s go around and analyze the data.

lets goʊ əˈraʊnd ænd ˈænəlaɪz ðə ˈdeɪtə

## 3.16. Hãy lần lượt nêu nhận xét về ý tưởng của nhau nhé.

Let’s take turns to comment on each other’s ideas.

lets teɪk tɜ:rnz tu: ˈkɑ:ment ɑ:n i:ʧ ˈʌðərz aɪˈdi:əz

## 3.17. Hãy nói về những điểm mà chúng ta còn thiếu sót nhé.

Let’s talk about what we are lacking.

lets tɑ:k əˈbaʊt wʌt wi: ɑ:r ˈlækɪŋ

## 3.18. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ để đưa ra một kế hoạch vào hôm nay nhé.

Let’s put our heads together and come up with a plan today.

lets pʊt ˈaʊər hedz təˈgeðər ænd kʌm ʌp wɪð ə plæn təˈdeɪ

## 3.19. Tôi sẽ nhanh chóng xem xét tình huống này. Sau đó, tôi muốn các bạn chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của các bạn. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành 1 phiên động não ngắn.

I will quickly review this situation. Then I would need you to share your thoughts and suggestions. After that, we may conduct a brief brainstorming session.

aɪ wɪl ˈkwɪkli rɪˈvju: ðɪs ˌsɪʧuˈeɪʃən ðen aɪ wʊd ni:d ju: tu: ʃer jʊr θɔ:ts ænd səˈʤɛsʧənz ˈæftər ðæt wi: meɪ kənˈdʌkt ə bri:f ˈbreɪnstɔ:rmɪŋ ˈseʃən

## 3.20. Tôi e là chúng ta chỉ còn vài phút nên hãy chuyển sang kế hoạch tiếp thị.

I’m afraid we only have a few minutes left. So let’s move on to the marketing plan.

aɪm əˈfreɪd wi: ˈoʊnli hæv ə fju: ˈmɪnɪts left soʊ lets mu:v ɑ:n tu: ðə ˈmɑ:rkɪtɪŋ plæn

## 3.21. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho vấn đề này. Chúng ta bàn chi tiết sau buổi họp.

We have spent too long on this issue. Let’s discuss it in more detail after this meeting.

wi: hæv spent tu: lɑ:ŋ ɑ:n ðɪs ˈɪʃu: lets dɪˈskʌs ɪt ɪn mɔ:r ˈdi:teɪl ˈæftər ðɪs ˈmi:tɪŋ

## 3.22. Chúng ta hãy tập trung vào vấn đề trọng yếu, điều đó hãy đợi bàn luận vào lúc khác.

Let’s try to stay on the essential topic. That can be discussed another time.

lɛts traɪ tu: steɪ ɑ:n ði: ɪˈsenʃəl ˈtɑ:pɪk ðæt kæn bi: dɪˈskʌst əˈnʌðər taɪm

## 3.23. Hãy để lại vấn đề này vào buổi họp khác nhé.

Let’s save this matter for another meeting.

lets seɪv ðɪs ˈmætər fɔ:r əˈnʌðər ˈmi:tɪŋ

## 3.24. Tôi rất vui vì anh đề cập đến điều đó.

I am glad you brought that up.

aɪ æm glæd ju: brɔ:t ðæt ʌp

## 3.25. Anh có thể cho tôi biết mọi thứ đang tiến triển thế nào rồi không?

Could you please tell us how everything is progressing?

kʊd ju: pli:z tel ʌs haʊ ˈevriθɪŋ ɪz prəˈgresɪŋ

## 3.26. Còn kế hoạch Marketing đang tiến triển ra sao?

How is the marketing plan coming along?

haʊ ɪz ðə ˈmɑ:rkɪtɪŋ plæn ˈkʌmɪŋ əˈlɑ:ŋ

## 3.27. Em đã tranh thủ hoàn thành báo cáo bán hàng chưa?

Have you managed to complete the sales report?

hæv ju: ˈmænɪʤd tu: kəmˈpli:t ðə seɪlz rɪˈpɔ:rt

## 3.28. Chúng tôi có thể có được ý kiến đóng của bạn cho vấn đề nhân sự này không?

Can we have your input on the HR issues, please?

kæn wi: hæv jʊr ˈɪnpʊt ɑ:n ði: eɪʧ-ɑ:r ˈɪʃu:z pli:z

## 3.29. Bây giờ tôi xin chuyển sang cho Kim, cô ta sẽ nói về kế hoạch Marketing.

Now, I would like to hand it over to Kim, who will talk about the marketing plan.

naʊ aɪ wʊd laɪk tu: hænd ɪt ˈoʊvər tu: kɪm hu: wɪl tɑ:k əˈbaʊt ðə ˈmɑ:rkɪtɪŋ plæn

## 3.30. Lam sẽ dẫn dắt chủ đề kế tiếp trong chương trình, xin cùng tôi chào đón cô ấy nhé.

Lam will introduce the next topic on the agenda, join me in welcoming her.

Lam wɪl ˌɪntrəˈdu:s ðə nekst ˈtɑ:pɪk ɑ:n ði: əˈʤendə ʤɔɪn mi: ɪn ˈwelkəmɪŋ hɜ:r

## 3.31. Xin anh giải thích làm sao điều này có thể làm được?

Could you please explain to me how that is going to work?

kʊd ju: pli:z ɪkˈspleɪn tu: mi: haʊ ðæt ɪz ˈgoʊɪŋ tu: wɜ:rk

## 3.32. Tôi hiểu rằng vài người trong chúng ta phản đối kế hoạch này.

I know that some of you oppose the plan.

aɪ noʊ ðæt sʌm ʌv ju: əˈpoʊz ðə plæn

## 3.33. Tôi cho rằng anh đã phản ứng tiêu cực.

I assume you are reacting negatively.

aɪ əˈsu:m ju: ɑ:r riˈæktɪŋ ˈnegətɪvli

## 3.34.Tôi mong anh phản hồi mang tính xây dựng thay vì đưa ra những nhận xét tiêu cực và cay độc.

I would appreciate constructive feedback instead of negative and snide remarks.

aɪ wʊd əˈpri:ʃieɪt kənˈstrʌktɪv ˈfi:dbæk ɪnˈsted ʌv ˈnegətɪv ænd snaɪd rɪˈmɑ:rks

## 3.35. Bạn không có vẻ hài lòng với những gì chúng tôi đang thảo luận. Bạn đề xuất gì thay thế? Tôi sẵn sàng đón nhận hướng mới.

You don’t seem happy with what we are discussing. What do you propose instead? I am open to a new approach.

ju: doʊnt si:m ˈhæpi wɪð wʌt wi: ɑ:r dɪˈskʌsɪŋ wʌt du: ju: prəˈpoʊz ɪnˈsted aɪ æm ˈoʊpən tu: ə nu: əˈproʊʧ

## 3.36. Tôi không hiểu ý anh muốn nói. Bạn ủng hộ hành động nào? Bạn có đề xuất hành động nào khác không?

I don’t understand what you are saying. What actions do you support? What alternative action do you suggest?

aɪ doʊnt ˌʌndərˈstænd wʌt ju: ɑ:r ˈseɪɪŋ wʌt ˈækʃənz du: ju: səˈpɔ:rt wʌt ɔ:lˈtɜ:rnətɪv ˈækʃən du: ju: səˈʤest

## 3.37. Tôi cần các bạn xung phong để giải quyết tình huống này.

I need you to step up to the plate to tackle the situation.

aɪ ni:d ju: tu: step ʌp tu: ðə pleɪt tu: ˈtækəl ðə ˌsɪʧuˈeɪʃən

## 3.38. Ai muốn đảm nhận nhiệm vụ này?

Who wants to tackle this task?

hu: wɑ:nts tu: ˈtækəl ðɪs tæsk

## 3.39. Tôi e chúng ta đi chệch hướng. Chúng ta nên tập trung lại vấn đề then chốt hôm nay.

I am afraid that we are going off track. We should refocus on the key issue of today.

aɪ æm əˈfreɪd ðæt wi: ɑ:r ˈgoʊɪŋ ɑ:f træk wi: ʃʊd ˌri:ˈfəʊkəs ɑ:n ðə ki: ˈɪʃu: ʌv təˈdeɪ

## 3.40. Vâng, anh đúng về quan điểm đó, nhưng tôi tin sản phẩm phù hợp với thị trường hơn.

Yes, you are right about that one. However, I believe that this product is more suitable for this market.

jes ju: ɑ:r raɪt əˈbaʊt ðæt wʌnhaʊˈevər aɪ bɪˈli:v ðæt ðɪs ˈprɑ:dʌkt ɪz mɔ:r ˈsu:təbəl fɔ:r ðɪs ˈmɑ:rkɪt

## 3.41. Tôi nghĩ đó sẽ là thị trường tiềm năng để hướng đến.

I think that would be a great market to target.

aɪ θɪŋk ðæt wʊd bi: ə greɪt ˈmɑ:rkɪt tu: ˈtɑ:rgɪt

## 3.42. Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên giảm chi phí.

From my perspective, we should reduce the cost.

frʌm maɪ pərˈspektɪv wi: ʃʊd rɪˈdu:s ðə kɔ:st

## 3.43. Tôi khuyên anh nên nghĩ lại về kế hoạch của mình.

I would recommend that you should rethink your plan.

aɪ wʊd ˌrekəˈmend ðæt ju: ʃʊd ri:ˈθɪŋk jʊr plæn

## 3.44. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta không hành động quá hấp tấp.

I am sorry, but I want to make sure that we don’t get ahead of ourselves.

aɪ æm ˈsɑ:ri bʌt aɪ wɑ:nt tu: meɪk ʃʊr ðæt wi: doʊnt get əˈhed ʌv aʊərˈselvz

## 3.45. Chúng ta phải đề nghị thương lượng, nếu không chúng ta sẽ mất dự án này.

We have to propose a negotiation, or else we are going to lose this project.

wi: hæv tu: prəˈpoʊz ə nəˌgoʊʃiˈeɪʃənɔ:r els wi: ɑ:r ˈgoʊɪŋ tu: lu:z ðɪs ˈprɑ:ʤekt

## 3.46. Sao anh bi quan về nó vậy?

Why are you so negative about it?

waɪ ɑ:r ju: soʊ ˈnegətɪv əˈbaʊt ɪt

## 3.47. Anh không thể nghĩ ra giải pháp lạc quan cho vấn đề này sao?

Can’t you come up with any optimistic solutions for this matter?

kænt ju: kʌm ʌp wɪð ˈeni ˌɑ:ptəˈmɪstɪk səˈlu:ʃənz fɔ:r ðɪs ˈmætər

## 3.48. Anh có được tất cả dữ liệu này ở đâu vậy?

Where were you able to get all the data?

wer wɜ:r ju: ˈeɪbəl tu: get ɑ:l ðə ˈdeɪtə

## 3.49. Có vẻ hơi mơ hồ, anh có thể làm rõ quan điểm của mình không?

That seems a little vague, can you clarify what you mean?

ðæt si:mz ə ˈlɪtəl veɪg kæn ju: ˈklærəfaɪ wʌt ju: mi:n

# 4. KHI CUỘC HỌP BỊ BẾ TẮC, KHÔNG ĐƯA RA ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

## 4.1. Rất tiếc là chúng ta không thể tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề, nhưng chúng ta phải tìm cách đạt mục tiêu.

Unfortunately, we are unable to find a solution that can address all the issues. But we still must find ways to achieve the goal.

ʌnˈfɔ:rʧənətli wi: ɑ:r ʌnˈeɪbəl tu: faɪnd ə səˈlu:ʃən ðæt kæn əˈdres ɑ:l ði: ˈɪʃu:z bʌt wi: stɪl mʌst faɪnd weɪz tu: əˈʧi:v ðə goʊl

## 4.2. Có nhiều ý kiến khác nhau và chúng ta không thể quyết định hôm nay.

There is a mix of opinions, and we are unable to make a decision today.

ðer ɪz ə mɪks ʌv əˈpɪnjənz ænd wi: ɑ:r ʌnˈeɪbəl tu: meɪk ə dɪˈsɪʒən təˈdeɪ

## 4.3. Rất tiếc là chúng ta không thể được sự đồng thuận hôm nay. Hãy gặp nhau tuần sau.

It’s too bad that we are unable to reach a consensus today. Let’s regroup next week.

ɪts tu: bæd ðæt wi: ɑ:r ʌnˈeɪbəl tu: riːtʃ ə kənˈsensəs təˈdeɪ lets ri:ˈgru:p nekst wi:k

## 4.4. Chúng ta bỏ quá nhiều thời gian đổ thừa cho người khác. Thay vì dành thời gian và năng lượng đi vào hướng tiêu cực như tấn công người khác hoặc biện hộ cho chính mình thì chúng ta nên tập trung tìm hướng giải quyết.

We are spending too much time blaming someone else. Rather than spending time and energy in a negative direction, either attacking others or defending ourselves. Let’s focus on finding a solution.

wi: ɑ:r ˈspendɪŋ tu: mʌʧ taɪm ˈbleɪmɪŋ ˈsʌmwʌn els ˈræðər ðæn ˈspendɪŋ taɪm ænd ˈenərʤi ɪn ə ˈnegətɪv daɪˈrekʃən ˈaɪðər əˈtækɪŋ ˈʌðərz ɔ:r dɪˈfendɪŋ aʊərˈselvz lets ˈfoʊkəs ɑ:n ˈfaɪndɪŋ ə səˈlu:ʃən

# 5. KHI KẾT THÚC BUỔI HỌP

## 5.1. Có ai muốn thêm gì trước khi chúng ta kết thúc họp không?

Does anyone want to add or comment on anything before we finish?

dʌz ˈeniwʌn wɑ:nt tu: æd ɔ:r ˈkɑ:ment ɑ:n ˈeniθɪŋ bɪˈfɔ:r wi: ˈfɪnɪʃ

## 5.2. Nếu không còn gì nữa, tôi xin kết thúc cuộc họp.

If there are no further points, I would like to bring the meeting to a close.

ɪf ðer ɑ:r noʊ ˈfɜ:rðər pɔɪnts aɪ wʊd laɪk tu: brɪŋ ðə ˈmi:tɪŋ tu: ə kloʊz

## 5.3. Hãy tóm lại những gì chúng ta đồng ý hôm nay.

Let’s sum up what we have agreed on today.

lets sʌm ʌp wʌt wi: hæv əˈgri:d ɑ:n təˈdeɪ

## 5.4. Cảm ơn sự tham gia của các bạn.

Thank you for your participation.

θæŋk ju: fɔ:r jʊr pɑ:rˌtɪsəˈpeɪʃən

## 5.5. Nếu ai có câu hỏi nào khác hay có ý phản hồi riêng tư, xin vui lòng nói chuyện với tôi.

If anyone has any further questions, or would like to give any feedback privately, please feel free to talk to me.

ɪf ˈeniwʌn hæz ˈeni ˈfɜ:rðər ˈkwesʧənz ɔ:r wʊd laɪk tu: gɪv ˈeni ˈfi:dbæk ˈpraɪvətli pli:z fi:l fri: tu: tɑ:k tu: mi:

## 5.6. Cuộc họp đến đây là kết thúc.

Let’s wrap things up then.

lets ræp θɪŋz ʌp ðen