# 1. RULES

## 1.1. Bạn có thể nghe nhạc ở chỗ làm, nhưng đảm bảo đừng để nó quá to nhé.

You can listen to music at work, just make sure it’s not too loud.

juː kæn ˈlɪsən tuː ˈmjuːzɪk æt wɜːrk ʤʌst meɪk ʃʊr ɪts na:t tuː laʊd

## 1.2. Bạn phải tắt đèn nếu bạn là người cuối cùng rời văn phòng.

You have to turn off the light if you are the last person to leave the office.

juː hæv tuː tɜːrn ɑ:f ðə laɪt ɪf juː ɑ:r ðə læst ˈpɜːrsn tuː liːv ði ˈa:fɪs

1.3. Chúng ta nghỉ trưa bao lâu?

How long is our lunch break?

haʊ lɔ:ŋ ɪz ˈaʊər lʌnʧ breɪk

## 1.4. Bạn có thể nghỉ ăn trưa vào lúc 1 giờ.

You can take your lunch break at 1 o’clock.

juː kæn teɪk jʊr lʌnʧ breɪk æt wʌn əˈkla:k

## 1.5. Chúng ta được phép ăn trưa trong bao lâu?

How long are we allowed for lunch?

haʊ lɔ:ŋ ɑ:r wi: əˈlaʊd fɔ:r lʌnʧ

## 1.6. Nếu tôi chỉ nghỉ trưa 30 phút, tôi có thể về sớm hơn 30 phút không?

If I only take a 30-minute lunch, can I leave 30 minutes earlier?

ɪf aɪ ˈoʊnli teɪk ə ˈθɜ:rˌti-ˈmɪnɪt lʌnʧ kæn aɪ li:v ˈθɜ:rˌti ˈmɪnɪts ˈɜ:rliər

## 1.7. Bạn không thể mặc quần ngắn đi làm.

You can’t wear shorts to work.

juː kænt wer ʃɔːrts tuː wɜːrk

## 1.8. Hãy bảo cô ấy đừng bao giờ để công việc hôm nay cho đến ngày mai.

Tell her never to put today’s work till tomorrow.

tɛl hɜ:r ˈnɛvər tu: pʊt təˈdeɪz wɜ:rk tɪl təˈmɑ:ˌroʊ

## 1.9. Bạn không được phép nhận bất cứ khoản tiền hoa hồng nào của khách hàng.

You are not allowed to get any commissions from the clients.

ju: ɑ:r nɑ:t əˈlaʊd tu: ɡɛt ˈɛni kəˈmɪʃənz frʌm ðə ˈklaɪənts

## 1.10. Đừng sử dụng điện thoại cơ quan cho cuộc gọi cá nhân.

Don’t use the office phone for a personal call.

doʊnt ju:z ði: ˈɔ:fɪs foʊn fɔ:r ə ˈpɜrsənl kɔ:l

## 1.11. Đừng sử dụng máy vi tính này nếu không được phép của cô ấy.

Don’t use the computer without her permission.

doʊnt juz ðə kəmˈpjutər wɪˈðaʊt hɜ:r pərˈmɪʃən

## 1.12. Tôi có thể báo cáo công việc vào lúc mấy giờ?

What time should I report to work?

wʌt taɪm ʃʊd aɪ rɪˈpɔ:rt tu: wɜ:rk

## 1.13. Có chính sách nghiêm ngặt về giờ làm việc không?

Is there a strict policy on working hours?

ɪz ðɛr ə strɪkt ˈpɑ:ləsi ɑ:n ˈwɜ:rkɪŋ ˈaʊərz

## 1.14. Chúng tôi có được phép bắt đầu làm việc muộn hơn một giờ nếu chúng tôi làm việc thêm một giờ nữa không?

Are we allowed to start work an hour later if we work an hour more?

ɑ:r wi: əˈlaʊd tu: stɑ:rt wɜ:rk ən ˈaʊər ˈleɪtər ɪf wi: wɜ:rk ən ˈaʊər mɔ:r

## 1.15. Trang phục quy định ở đây là gì?

What is the dress code here?

wʌt ɪz ðə drɛs koʊd hɪr

## 1.16. Chúng tôi có được phép mặc quần áo bình thường vào thứ Sáu không?

Are we allowed to wear casual clothes on Friday?

ɑ:r wi: əˈlaʊd tu: wɛr ˈkæʒəwəl kloʊðz ɑ:n ˈfraɪˌdeɪ

## 1.17. Công ty này có ngày thứ sáu thường phục không?

Does this company have the casual Friday thing?

dʌz ðɪs ˈkʌmpəni hæv ðə ˈkæʒəwəl ˈfraɪˌdeɪ θɪŋ

## 1.18. Nếu tôi có mười ngày nghỉ phép, tôi có được phép sử dụng tất cả chúng cùng một lúc không?

If I have ten vacation days, am I allowed to use them all at once?

ɪf aɪ hæv tɛn veɪˈkeɪʃən deɪz æm aɪ əˈlaʊd tu: ju:z ðɛm ɔ:l æt wʌns

## 1.19. Chúng ta được nghỉ những ngày lễ nào?

What holidays do we have off?

wʌt ˈhɑ:ləˌdeɪz du: wi: hæv ɔ:f

## 1.20. Ngày nghỉ của chúng tôi có hết hạn không?

Do our vacation days expire?

du: ˈaʊər veɪˈkeɪʃən deɪz ɪkˈspaɪr

## 1.21. Công ty này có cho phép làm việc từ xa không?

Does this company allow telecommuting?

dʌz ðɪs ˈkʌmpəni əˈlaʊ tɛləkəmˈju:tɪŋ

## 1.22. Chúng tôi có được phép làm việc tại nhà không?

Are we allowed to work from home?

ɑ:r wi: əˈlaʊd tu: wɜ:rk frʌm hoʊm

# 2. REQUESTS (COULD YOU / WOULD YOU MIND.../ COULD YOU + VERB.../ WOULD YOU MIND + V-ING...)

## 2.1. Cái thùng này nặng quá, anh giúp tôi nâng nó nhé!

This box is really heavy, could you help me lift it?

ðɪs bɑ:ks ɪz ˈri:əli ˈhɛvi kʊd juː hɛlp miː lɪft ɪt

## 2.2. Tôi không thể tìm thấy cái bấm giấy, cho tôi mượn của bạn nhé!

I can’t find my stapler, could you lend me yours, please?

aɪ kænt faɪnd maɪ ˈsteɪplər kʊd juː lɛnd miː jɔːrz pliːz

## 2.3. Khách hàng đến sớm, bạn pha trà và cà phê mời họ nhé!

The clients are here early. Would you mind making them tea and coffee?

ðə ˈklaɪənts ɑ:r hɪr ˈɜːrli wʊd juː maɪnd ˈmeɪkɪŋ ðɛm tiː ænd ˈkɑ:fi

## 2.4. Anh kêu Jan gọi lại cho tôi được không?

Could you tell Jan to call me back?

kʊd juː tɛl ʤæn tuː kɑ:l miː bæk

## 2.5. Anh kiểm tra bản báo cáo này giúp tôi nhé!

Could you check this report?

kʊd juː ʧɛk ðɪs rɪˈpɔːrt

## 2.6. Anh lau cái sàn được không?

Could you mop the floor please?

kʊd juː mɑ:p ðə flɔːr pliːz

## 2.7. Anh gọi lại sau được không?

Would you mind calling back later?

wʊd juː maɪnd ˈkɑ:lɪŋ bæk ˈleɪtər

## 2.8. Anh tắt đèn được không?

Would you mind turning the light off?

wʊd juː maɪnd ˈtɜːrnɪŋ ðə laɪt ɑ:f

## 2.9. Anh đặt cho tôi 1 chiếc taxi nhé!

Would you mind booking me a taxi?

wʊd juː maɪnd ˈbʊkɪŋ miː ə ˈtæksi

## 2.10. Anh dẫn khách đi tham quan nhé!

Could you show our clients around?

kʊd juː ʃoʊ ˈaʊər ˈklaɪənts əˈraʊnd

## 2.11. Anh book phòng họp nhé!

Could you book a meeting room?

kʊd juː bʊk ə ˈmiːtɪŋ ruːm

## 2.12. Anh gọi điện cho bên nhà cung cấp nhé!

Could you call our supplier?

kʊd juː kɑ:l ˈaʊər səˈplaɪər

## 2.13. Anh trả bằng tiền mặt được không?

Would you mind paying with cash?

wʊd juː maɪnd ˈpeɪɪŋ wɪð kæʃ

## 2.14. Chúng ta hết giấy rồi, anh đặt mua thêm giấy nhé!

We have run out of paper, could you order some more?

wiː hæv rʌn aʊt ʌv ˈpeɪpər kʊd juː ˈɔːrdər sʌm mɔːr