# 0. BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN, TÌM ĐIỂM CHUNG, LÀM QUEN:

## 0.1. Xin chào, tôi tên... Tôi thích cái cà vạt của bạn, bạn tên gì vậy?

Hi, I am... I like your tie, what’s your name?

haɪ aɪ æm aɪ laɪk jʊr taɪ wʌts jʊr neɪm

## 0.2. Xin chào, tôi tên... Tôi thích cái váy của bạn, bạn tên gì vậy?

Hi, I am... I like your dress, what’s your name?

haɪ aɪ æm aɪ laɪk jʊr drɛs wʌts jʊr neɪm

## 0.3. Xin chào, tôi tên... Tôi thích cuốn sách bạn đang cầm trên tay, bạn tên gì vậy?

Hi, I am... I like the book you are holding a lot, what’s your name?

haɪ aɪ æm aɪ laɪk ðə bʊk ju: ɑ:r ˈhoʊldɪŋ ə lɑ:t wʌts jʊr neɪm

## 0.4. Xin chào, tôi tên... Tôi thích bài thuyết trình của anh, anh tên gì vậy?

Hi, I am... I like your presentation, what’s your name?

haɪ aɪ æm aɪ laɪk jʊr ˌprɛzənˈteɪʃən wʌts jʊr neɪm

## 0.5. Xin chào, tôi tên... Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh bạn tên gì ạ?

Hi, I am... I am from Ho Chi Minh city, what’s your name?

haɪ aɪ æm aɪ æm frʌm Ho Chi Minh ˈsɪti wʌts jʊr neɪm

## 0.6. Thức ăn ngon quá, bạn thử món này chưa? Nhân tiện tôi giới thiệu tôi tên là... Bạn tên gì?

The food is delicious, have you tried this dish? By the way, I am... What’s your name?

ðə fu:d ɪz dɪˈlɪʃəs hæv ju: traɪd ðɪs dɪʃ baɪ ðə weɪ aɪ æm wʌts jʊr neɪm

## 0.7. Bài thuyết trình thật tuyệt, bạn có thích nó không? Tôi tên là... Bạn tên gì vậy?

The presentation was outstanding. Did you enjoy it? I am... What’s your name?

ðə ˌprɛzənˈteɪʃən wʌz ˌaʊtˈstændɪŋ dɪd ju: ɪnˈdʒɔɪ ɪt aɪ æm wʌts jʊr neɪm

## 0.8. Thật là một sự kiện tuyệt vời, anh có thấy vui không? Tôi tên là... Anh tên gì vậy?

What an amazing event! Are you having a good time? I am... What’s your name?

wʌt ən əˈmeɪzɪŋ ɪˈvɛnt ɑ:r ju: ˈhævɪŋ ə gʊd taɪm aɪ æm wʌts jʊr neɪm

## 0.9. Tôi nghe là bạn từ Đại học Kinh tế, tôi cũng vậy, bạn tên gì vậy?

I overheard that you went to the university of economics. So did I, what’s your name?

aɪ ˌoʊvərˈhɜ:rd ðæt ju: wɛnt tu: ðə ˌju:nəˈvɜrsəti ʌv ˌekəˈnɑ:mɪks du: dɪd aɪ wʌts jʊr neɪm

## 0.10. Bạn đang làm cho công ty ABC à? Tôi cũng vậy nhưng nghỉ năm ngoái, bạn tên gì vậy?

Are you working for ABC company? I did and left last year. What’s your name?

ɑ:r ju: ˈwɜ:rkɪŋ fɔ:r eɪ-bi:-si: ˈkʌmpəni aɪ dɪd ænd lɛft læst jɪr wʌts jʊr neɪm

## 0.11. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một cuốn sách về kinh doanh không?

Can you recommend me a good business book?

kæn ju: ˌrɛkəˈmɛnd mi: ə ɡʊd ˈbɪznəs bʊk

## 0.12. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một bộ phim hay không?

Can you recommend me a good movie?

kæn ju: ˌrɛkəˈmɛnd mi: ə ɡʊd ˈmu:vi

## 0.13. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một nhà hàng ngon không?

Can you recommend me a good restaurant?

kæn ju: ˌrɛkəˈmɛnd mi: ə ɡʊd ˈrestrɑ:nt

## 0.14. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một sự kiện trong thành phố không?

Can you recommend me an event in the city?

kæn ju: ˌrɛkəˈmɛnd mi: ən ɪˈvɛnt ɪn ðə ˈsɪti

## 0.15. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một chương trình trong thành phố không?

Can you recommend me a program in the city?

kæn ju: ˌrɛkəˈmɛnd mi: ə ˈproʊˌgræm ɪn ðə ˈsɪti

## 0.16. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một hội thảo trong thành phố không?

Can you recommend me a workshop in the city?

kæn ju: ˌrɛkəˈmɛnd mi: ə ˈwɜ:rkˌʃɑ:p ɪn ðə ˈsɪti

# 1. GỢI CHUYỆN:

## 1.1. Bạn nghĩ sao về trận bóng tối qua?

What do you think of the football game last night?

wʌt du: ju: θɪŋk ʌv ðə ˈfʊtˌbɔ:l geɪm læst naɪ

## 1.2. Bạn nghĩ sao về sản phẩm ABC?

What do you think of ABC product?

wʌt du: ju: θɪŋk ʌv eɪ-bi-si ˈprɑ:dʌkt?

## 1.3. Bạn nghĩ sao về vòng chung kết của chương trình rap Việt?

What do you think of the final round of rap Viet?

wʌt du: ju: θɪŋk ʌv ðə ˈfaɪnəl raʊnd ʌv ræp Viet

## 1.4. Bạn nghĩ thế nào về buổi tiệc?

What do you think of the party?

wʌt du: ju: θɪŋk ʌv ðə ˈpɑ:rti

## 1.5. Bạn nghĩ thế nào về buổi hội thảo?

What do you think of the seminar?

wʌt du: ju: θɪŋk ʌv ðə ˈsɛməˌnɑ:r

## 1.6. Bạn nghĩ thế nào về buổi ra mắt sản phẩm mới?

What do you think of the launch of new product?

wʌt du: ju: θɪŋk ʌv ðə lɑ:ntʃ ʌv nu: ˈprɑ:dʌkt

## 1.7. Bạn nghĩ thế nào về cách trang trí căn phòng này?

What do you think of the room decoration?

wʌt du: ju: θɪŋk ʌv ðə ru:m ˌdɛkəˈreɪʃən

## 1.8. Bạn nghĩ thế nào về bài phát biểu của vị chủ tịch?

What do you think of the president’s speech?

wʌt du: ju: θɪŋk ʌv ðə ˈprɛzɪdənts spi:ʧ

# 2. KHI GẶP ĐỐI TÁC, KHÁCH NƯỚC NGOÀI MỚI VỀ:

## 2.1. Chuyến bay của anh thế nào?

How was your flight?

haʊ wʌz jʊr flaɪt

## 2.2. Chuyến bay của anh kéo dài trong bao lâu?

How many hours was your flight?

haʊ ˈmɛni ˈaʊərz wʌz jʊr flaɪt

## 2.3. Đây là lần đầu anh đến Việt Nam? Cảm tưởng đầu tiên của anh thế nào?

Is it your first time in Vietnam? What is your impression?

ɪz ɪt jʊr fɜ:rst taɪm ɪn Viet Nam wʌt ɪz jʊr ɪmˈprɛʃən

## 2.4. Chuyến đi này anh ở trong bao lâu? Anh sẽ kết hợp công tác với du lịch hả?

How long are you staying for on this trip? Will you combine business and travel on this trip?

haʊ lɑ:ŋ ɑ:r ju: ˈsteɪɪŋ fɔ:r ɑ:n ðɪs trɪp wɪl ju: kəmˈbaɪn bɪznəs ænd ˈtrævəl ɑ:n ðɪs trɪp

## 2**.**5. Trời Sài Gòn mấy nay nóng quá. Khí hậu ở nước của bạn có như thế này không?

It has been so hot in Sai Gon. Do you have this weather in your country?

ɪt hæz bɪn soʊ hɑ:t ɪn Sai Gon du: ju: hæv ðɪs ˈwɛðər ɪn jʊr ˈkʌntri

# 3. GẶP NGƯỜI Ở CÔNG TY KHÁC:

## 3.1. Anh đang tham gia dự án nào vậy?

What type of projects are you working on?

wʌt taɪp ʌv ˈprɑ:dʒekts ɑ:r ju: ˈwɜ:rkɪŋ ɑ:n

## 3.2. Có bao nhiêu người trong đội của anh?

How many people do you have in your team?

haʊ ˈmɛni ˈpi:pəl du: ju: hæv ɪn jʊr ti:m

## 3.3. Bạn làm phòng ban nào trong công ty ABC?

What department do you work at ABC company?

wʌt dɪˈpɑ:rtmənt du: ju: wɜ:rk æt eɪ-bi-si ˈkʌmpəni

## 3.4. Bạn làm cho công ty ABC lâu chưa?

How long have you been with ABC company?

haʊ lɑ:ŋ hæv ju: bɪn wɪð eɪ-bi-si ˈkʌmpəni

# 4. TÁN GẪU VỚI ĐỒNG NGHIỆP:

## 4.1. Anh có xem trận bóng đá tối qua không?

Did you watch the soccer game last night?

dɪd ju: wɑ:tʃ ðə ˈsɑ:kər geɪm læst naɪt

## 4.2. Anh có xem phim Friends tối qua không?

Did you watch Friends last night?

dɪd ju: wɑ:tʃ frɛndz læst naɪt

## 4.3. Tối qua sau khi tan làm tôi đi xem phim.

I went to the cinema last night after work.

aɪ wɛnt tu: ðə ˈsɪnəmə læst naɪt ˈæftər wɜ:rk

## 4.4. Cậu nghe tin A sắp nghỉ việc chưa?

Did you hear that A is quitting?

dɪd ju: hɪr ðæt eɪ ɪz ˈkwɪtɪŋ

## 4.5. Anh nghe tin giám đốc điều hành mới vừa đến chưa?

Did you hear our new CEO has arrived?

dɪd ju: hɪr ˈaʊər nu: ˌsi: i: ˈoʊ hæz əˈraɪvd

## 4.6. Anh có nghe Mary sắp kết hôn chưa?

Did you hear that Mary is getting married?

dɪd ju: hɪr ðæt ˈmɛri ɪz ˈɡetɪŋ ˈmærid

## 4.7. Buổi trưa anh thích ăn gì?

What do you feel like eating for lunch?

wʌt du: ju: fi:l laɪk ˈi:tɪŋ fɔ:r lʌnʧ

## 4.8. Hãy nghỉ giải lao một chút uống cà phê nào.

Let’s have a coffee break.

lɛts hæv ə ˈkɑ:fi breɪk

## 4.9. Chúng tôi sẽ uống cà phê giải lao, cậu muốn tham gia không?

We are going to have a coffee break, you wanna join us?

wi: ɑ:r ˈɡoʊɪŋ tu: hæv ə ˈkɑ:fi breɪk ju: ˈwɑ:nə ʤɔɪn ʌs

## 4.10. Giờ nghỉ trưa đến rồi.

It’s getting close to the lunch time.

ɪts ˈɡetɪŋ kloʊz tu: ðə lʌnʧ taɪm

## 4.11. Hôm nay cùng ăn trưa nhé!

How about having lunch together?

haʊ əˈbaʊt ˈhævɪŋ lʌnʧ təˈgɛðər

## 0.12. Sao hôm nay chúng ta không đi đâu đó mới để ăn trưa?

Why don’t we go to some place new for lunch today?

waɪ doʊnt wi: goʊ tu: sʌm pleɪs nu: fɔ:r lʌnʧ təˈdeɪ

## 4.13. Hãy đến thử nhà hàng Nhật phía trước công ty chúng ta đi.

Let’s check out the Japanese restaurant in front of our company.

lɛts ʧɛk aʊt ðə ˌʤæpəˈni:z ˈrestrɑ:nt ɪn frʌnt ʌv ˈaʊər ˈkʌmpəni

## 4.14. Xin lỗi, tôi có hẹn trước rồi.

Sorry, I have a prior engagement.

ˈsɑ:ri aɪ hæv ə ˈpraɪər ɪnˈgeɪʤmənt

## 4.15. Anh định làm gì sau giờ làm?

What are you planning to do after work?

wʌt ɑ:r ju: ˈplænɪŋ tu: du: ˈæftər wɜ:rk

## 4.16. Tôi không có kế hoạch gì sau giờ làm cả.

I have got nothing planned after work.

aɪ hæv gɑ:t ˈnʌθɪŋ plænd ˈæftər wɜ:rk

## 4.17. Tôi có hẹn sau giờ làm.

I have got a date after work.

aɪ hæv gɑ:t ə deɪt ˈæftər wɜ:rk

## 4.18. Đi uống một ly đi.

Let’s go out for a drink.

lɛts goʊ aʊt fɔ:r ə drɪŋk

## 4.19. Tối nay tôi có việc rồi.

I have to work on something tonight.

aɪ hæv tu: wɜ:rk ɑ:n ˈsʌmθɪŋ təˈnaɪt

## 4.20. Tối nay tôi phải làm ngoài giờ.

I work overtime tonight.

aɪ wɜ:rk ˈəʊvərtaɪm təˈnaɪt

## 4.21. Tôi đang học một khoá thuyết trình.

I am taking a course on presentation.

aɪ æm ˈteɪkɪŋ ə kɔ:rs ɑ:n ˌprɛzənˈteɪʃən

## 4.22. Tôi đang học thiền.

I am learning meditation.

aɪ æm ˈlɜ:rnɪŋ ˌmɛdɪˈteɪʃn

## 4.23. Tôi muốn luyện lại tiếng Anh.

I want to brush up my English.

aɪ wɑ:nt tu: brʌʃ ʌp maɪ ˈɪŋɡlɪʃ

## 4.24. Cảm ơn, tôi mang ơn bạn nhiều.

Thanks, I owe you a lot.

θæŋks aɪ oʊ ju: ə lɑ:t

## 4.25. Trong khi bạn không có ở đây, tôi sẽ đảm nhiệm thay bạn.

I will act for you while you are away.

aɪ wɪl ækt fɔ:r ju: waɪl ju: ɑ:r əˈweɪ

## 4.26. Làm tách cà phê rồi nói chuyện nhé!

Let’s talk over a cup of coffee.

lɛts tɑ:k ˈoʊvər ə kʌp ʌv ˈkɑ:fi

## 4.27. Tôi tan làm đây.

I am leaving for the day.

aɪ æm ˈli:vɪŋ fɔ:r ðə deɪ