**1. Business & Office Vocabulary (Kinh doanh & Văn phòng)**

* executive decision
* quarterly report
* annual budget
* memorandum
* organizational chart
* strategic planning
* fiscal year
* operational cost
* managerial approval
* administrative assistant

**2. Customer Service & Sales (Dịch vụ khách hàng & Bán hàng)**

* customer inquiry
* service contract
* refund request
* account balance
* product warranty
* replacement policy
* billing information
* complaint resolution
* customer satisfaction survey
* service representative

**3. Finance & Accounting (Tài chính & Kế toán)**

* profit and loss statement
* tax liability
* gross income
* financial audit
* depreciation cost
* shareholder meeting
* dividend payout
* net earnings
* revenue forecast
* investment portfolio

**4. Human Resources (Nhân sự)**

* employment agreement
* recruitment process
* job responsibilities
* probationary period
* performance evaluation
* employee benefits package
* severance pay
* retirement plan
* health coverage
* salary adjustment

**5. Marketing & Advertising (Marketing & Quảng cáo)**

* brand awareness
* market segmentation
* advertising campaign
* target demographic
* promotional strategy
* consumer behavior
* media outreach
* digital advertising
* product placement
* return on investment (ROI)

**6. Contracts & Legal Terms (Hợp đồng & Thuật ngữ pháp lý)**

* legally binding
* contract renewal
* dispute resolution
* breach of agreement
* terms and conditions
* confidentiality clause
* intellectual property rights
* liability waiver
* indemnification clause
* termination notice

**7. Technology & IT (Công nghệ & IT)**

* data encryption
* cybersecurity threat
* software application
* network infrastructure
* cloud computing
* system upgrade
* user interface
* data backup
* technical support
* software compatibility

**8. Health & Safety (Sức khỏe & An toàn)**

* workplace safety regulations
* emergency evacuation
* hazard assessment
* occupational health
* personal protective equipment (PPE)
* fire safety drill
* health screening
* hygiene standards
* incident report
* safety inspection

**9. Travel & Transportation (Du lịch & Vận tải)**

* itinerary details
* travel insurance
* boarding gate
* baggage allowance
* airport transfer
* connecting flight
* departure lounge
* shuttle service
* cancellation policy
* rental agreement

**10. Shipping & Logistics (Giao nhận & Logistics)**

* delivery tracking
* freight charge
* estimated arrival
* shipping carrier
* cargo handling
* customs clearance
* inventory management
* warehousing costs
* return shipment
* packing slip

**11. Retail & E-commerce (Bán lẻ & Thương mại điện tử)**

* product catalog
* online transaction
* shopping cart
* checkout process
* order confirmation
* product review
* shipping address
* customer feedback
* inventory status
* discount code

**12. Environment & Sustainability (Môi trường & Bền vững)**

* carbon footprint
* waste management
* sustainable resources
* energy efficiency
* environmental impact
* recycling program
* renewable energy
* water conservation
* eco-friendly practices
* climate change

**13. Real Estate & Property Management (Bất động sản & Quản lý tài sản)**

* rental agreement
* lease terms
* property inspection
* mortgage rate
* property maintenance
* security deposit
* landlord-tenant relationship
* occupancy rate
* property appraisal
* rental market analysis

**14. Education & Training (Giáo dục & Đào tạo)**

* training program
* course curriculum
* enrollment fee
* certificate of completion
* workshop materials
* skill development
* online learning platform
* training session
* course assessment
* learning objectives

**15. Event Planning & Hospitality (Lập kế hoạch sự kiện & Khách sạn)**

* event coordinator
* catering service
* venue selection
* guest list
* hospitality suite
* seating arrangement
* event itinerary
* audio-visual equipment
* conference room
* RSVP (Répondez S'il Vous Plaît)

**Một số từ và cụm từ bổ sung phổ biến**

* **notifications**: thông báo
* **acknowledge receipt**: xác nhận đã nhận
* **project milestone**: cột mốc dự án
* **due date**: ngày đến hạn
* **confidential**: bảo mật
* **compliance**: tuân thủ
* **efficiency**: hiệu quả
* **market trend**: xu hướng thị trường
* **estimated cost**: chi phí ước tính
* **profitability**: khả năng sinh lời
* **maintenance schedule**: lịch bảo trì
* **quality assurance**: đảm bảo chất lượng
* **implementation**: thực hiện
* **retail outlet**: cửa hàng bán lẻ
* **consumer preference**: sở thích của người tiêu dùng
* **annual assessment**: đánh giá hàng năm

### 1. ****Business & Office Vocabulary (Kinh doanh & Văn phòng)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| annual report | yearly report | báo cáo hàng năm |
| memo | note | bản ghi nhớ |
| deadline | due date | hạn chót |
| objective | goal | mục tiêu |
| strategy | plan | chiến lược |
| schedule | timetable | lịch trình |
| department | division | phòng ban |
| feedback | response | phản hồi |
| colleague | coworker | đồng nghiệp |
| supervisor | manager | người giám sát |

### 2. ****Customer Service & Sales (Dịch vụ khách hàng & Bán hàng)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| customer | client | khách hàng |
| inquiry | question | yêu cầu |
| refund | reimbursement | hoàn tiền |
| discount | reduction | giảm giá |
| complaint | grievance | khiếu nại |
| satisfaction | contentment | sự hài lòng |
| guarantee | warranty | bảo hành |
| defective | faulty | bị lỗi |
| purchase | buy | mua |
| return | send back | trả lại |

### 3. ****Finance & Accounting (Tài chính & Kế toán)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| revenue | income | doanh thu |
| expense | cost | chi phí |
| profit | earnings | lợi nhuận |
| invoice | bill | hóa đơn |
| budget | allocation | ngân sách |
| audit | review | kiểm toán |
| debt | liability | nợ |
| equity | ownership | vốn chủ sở hữu |
| asset | property | tài sản |
| financial report | fiscal report | báo cáo tài chính |

### 4. ****Human Resources (Nhân sự)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| recruit | hire | tuyển dụng |
| candidate | applicant | ứng viên |
| resume | CV | sơ yếu lý lịch |
| job description | role outline | mô tả công việc |
| salary | wage | lương |
| benefits | perks | phúc lợi |
| promotion | advancement | sự thăng chức |
| layoff | dismissal | sa thải |
|  |  |  |
| performance review | appraisal | đánh giá hiệu suất |
| training | development | đào tạo |

### 5. ****Marketing & Advertising (Marketing & Quảng cáo)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| campaign | promotion | chiến dịch |
| brand | trademark | thương hiệu |
| target market | audience | thị trường mục tiêu |
| product launch | release | ra mắt sản phẩm |
| advertisement | commercial | quảng cáo |
| slogan | tagline | khẩu hiệu |
| survey | poll | khảo sát |
| consumer | customer | người tiêu dùng |
| competitor | rival | đối thủ |
| strategy | approach | chiến lược |

### 6. ****Contracts & Legal Terms (Hợp đồng & Thuật ngữ pháp lý)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| contract | agreement | hợp đồng |
| clause | provision | điều khoản |
| obligation | duty | nghĩa vụ |
| breach | violation | vi phạm |
| terms | conditions | điều kiện |
| confidentiality | privacy | bảo mật |
| liability | responsibility | trách nhiệm |
| renewal | extension | gia hạn |
| cancellation | termination | hủy bỏ |
| dispute | conflict | tranh chấp |

### 7. ****Technology & IT (Công nghệ & IT)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| software | application | phần mềm |
| hardware | equipment | phần cứng |
| upgrade | update | nâng cấp |
| troubleshoot | diagnose | khắc phục sự cố |
| user | operator | người dùng |
| backup | copy | sao lưu |
| security | protection | bảo mật |
| compatibility | suitability | tính tương thích |
| network | system | mạng |
| storage | memory | lưu trữ |

### 8. ****Health & Safety (Sức khỏe & An toàn)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| safety | protection | an toàn |
| hazard | danger | mối nguy |
| emergency | crisis | khẩn cấp |
| evacuation | exit | sơ tán |
| inspection | check | kiểm tra |
| hygiene | cleanliness | vệ sinh |
| incident | accident | sự cố |
| compliance | adherence | tuân thủ |
| protective equipment | safety gear | thiết bị bảo hộ |
| drill | practice | diễn tập |

### 9. ****Travel & Transportation (Du lịch & Vận tải)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| itinerary | schedule | lịch trình |
| fare | price | giá vé |
| reservation | booking | đặt chỗ |
| departure | leave | khởi hành |
| arrival | landing | đến nơi |
| baggage | luggage | hành lý |
| boarding pass | ticket | thẻ lên máy bay |
| layover | stopover | điểm dừng chân |
| shuttle | transport | xe đưa đón |
| delay | hold-up | sự chậm trễ |

### 10. ****Shipping & Logistics (Giao nhận & Logistics)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| shipment | delivery | lô hàng |
| freight | cargo | hàng hóa |
| carrier | transporter | hãng vận chuyển |
| warehouse | storage | kho hàng |
| customs | duties | hải quan |
| inventory | stock | hàng tồn kho |
| packing | packaging | đóng gói |
| tracking | monitoring | theo dõi |
| distributor | supplier | nhà phân phối |
| receipt | confirmation | biên nhận |

Part 6

### 1. ****Business & Office Vocabulary (Kinh doanh & Văn phòng)****

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| announce | thông báo |
| appointment | cuộc hẹn |
| approve | phê duyệt |
| budget | ngân sách |
| candidate | ứng viên |
| contract | hợp đồng |
| department | phòng ban |
| document | tài liệu |
| employee | nhân viên |
| evaluation | đánh giá |
| expense | chi phí |
| financial report | báo cáo tài chính |
| invoice | hóa đơn |
| memo | bản ghi nhớ |
| performance | hiệu suất |
| project | dự án |
| proposal | đề xuất |
| quarterly | hàng quý |
| recruit | tuyển dụng |
| request | yêu cầu |

### 2. ****Customer Service & Sales (Dịch vụ khách hàng & Bán hàng)****

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| available | có sẵn |
| billing | thanh toán |
| customer | khách hàng |
| delivery | giao hàng |
| discount | giảm giá |
| exchange | trao đổi |
| feedback | phản hồi |
| guarantee | bảo hành |
| inquiry | câu hỏi, yêu cầu |
| invoice | hóa đơn |
| item | mặt hàng |
| order | đơn hàng |
| payment | thanh toán |
| policy | chính sách |
| refund | hoàn tiền |
| return | trả lại |
| satisfaction | sự hài lòng |
| service | dịch vụ |
| support | hỗ trợ |
| warranty | bảo hành |

### 3. ****Finance & Accounting (Tài chính & Kế toán)****

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| account | tài khoản |
| audit | kiểm toán |
| balance | số dư |
| budget | ngân sách |
| capital | vốn |
| cost | chi phí |
| debt | nợ |
| equity | vốn chủ sở hữu |
| expense | chi phí |
| financial statement | báo cáo tài chính |
| income | thu nhập |
| investment | đầu tư |
| liability | trách nhiệm pháp lý |
| profit | lợi nhuận |
| revenue | doanh thu |
| tax | thuế |
| transaction | giao dịch |
| value | giá trị |
| withdraw | rút tiền |
| asset | tài sản |

### 4. ****Human Resources (Nhân sự)****

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| applicant | người nộp đơn |
| benefits | phúc lợi |
| candidate | ứng viên |
| compensation | tiền bồi thường |
| employee | nhân viên |
| employment | công việc, sự thuê |
| hire | tuyển dụng |
| interview | phỏng vấn |
| job description | mô tả công việc |
| manager | quản lý |
| performance | hiệu suất |
| promotion | thăng chức |
| recruit | tuyển dụng |
| resignation | sự từ chức |
| responsibility | trách nhiệm |
| retirement | nghỉ hưu |
| salary | lương |
| termination | sự chấm dứt |
| training | đào tạo |

### 5. ****Marketing & Advertising (Marketing & Quảng cáo)****

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| advertisement | quảng cáo |
| brand | thương hiệu |
| campaign | chiến dịch |
| consumer | người tiêu dùng |
| market share | thị phần |
| promotion | quảng bá |
| research | nghiên cứu |
| sales | doanh số |
| slogan | khẩu hiệu |
| target audience | đối tượng mục tiêu |
| market research | nghiên cứu thị trường |
| product launch | ra mắt sản phẩm |
| customer feedback | phản hồi khách hàng |
| discount offer | ưu đãi giảm giá |
| branding | xây dựng thương hiệu |
| competitor | đối thủ |
| advertising | quảng cáo |
| reach | tiếp cận |
| digital marketing | tiếp thị kỹ thuật số |
| survey | khảo sát |

### 6. ****Contracts & Legal Terms (Hợp đồng & Thuật ngữ pháp lý)****

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| agreement | thỏa thuận |
| clause | điều khoản |
| contract | hợp đồng |
| legal | pháp lý |
| liability | trách nhiệm |
| obligation | nghĩa vụ |
| penalty | hình phạt |
| policy | chính sách |
| settlement | dàn xếp |
| terms and conditions | điều khoản và điều kiện |
| confidentiality | bảo mật |
| agreement | thỏa thuận |
| legal requirements | yêu cầu pháp lý |
| dispute | tranh chấp |
| enforceable | có thể thực thi |
| amendment | sửa đổi |
| breach | vi phạm |
| warranty | bảo hành |
| compliance | tuân thủ |
| termination clause | điều khoản chấm dứt |

### 7. ****Technology & IT (Công nghệ & IT)****

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| application | ứng dụng |
| backup | sao lưu |
| cloud computing | điện toán đám mây |
| data | dữ liệu |
| download | tải xuống |
| firewall | tường lửa |
| hardware | phần cứng |
| install | cài đặt |
| internet | internet |
| network | mạng |
| password | mật khẩu |
| security | an ninh |
| software | phần mềm |
| update | cập nhật |
| upload | tải lên |
| virus | vi-rút |
| website | trang web |
| login | đăng nhập |
| encrypt | mã hóa |
| troubleshoot | khắc phục sự cố |

### 8. ****Travel & Accommodation (Du lịch & Lưu trú)****

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| check-in | nhận phòng |
| check-out | trả phòng |
| reservation | đặt chỗ |
| accommodation | chỗ ở |
| itinerary | lịch trình |
| boarding pass | thẻ lên máy bay |
| ticket | vé |
| travel insurance | bảo hiểm du lịch |
| baggage | hành lý |
| departure | khởi hành |
| arrival | đến nơi |
| delay | trì hoãn |
| fare | giá vé |
| flight | chuyến bay |
| hotel | khách sạn |
| transportation | phương tiện vận chuyển |
| visa | thị thực |
| travel agency | đại lý du lịch |
| shuttle | xe đưa đón |
| passport | hộ chiếu |

### 1. ****Business & Office Vocabulary (Kinh doanh & Văn phòng)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| announce | declare | thông báo |
| budget | financial plan | ngân sách |
| document | file | tài liệu |
| hire | employ | tuyển dụng |
| contract | agreement | hợp đồng |
| deadline | due date | hạn chót |
| objective | goal | mục tiêu |
| department | division | phòng ban |
| project | assignment | dự án |
| colleague | coworker | đồng nghiệp |

### 2. ****Customer Service & Sales (Dịch vụ khách hàng & Bán hàng)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| customer | client | khách hàng |
| inquiry | question | câu hỏi, yêu cầu |
| refund | reimbursement | hoàn tiền |
| discount | reduction | giảm giá |
| complaint | grievance | khiếu nại |
| feedback | response | phản hồi |
| guarantee | warranty | bảo hành |
| defective | faulty | bị lỗi |
| order | purchase | đơn hàng |
| delivery | shipment | giao hàng |

### 3. ****Finance & Accounting (Tài chính & Kế toán)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| revenue | income | doanh thu |
| expense | cost | chi phí |
| profit | earnings | lợi nhuận |
| invoice | bill | hóa đơn |
| audit | review | kiểm toán |
| budget | allocation | ngân sách |
| debt | liability | nợ |
| equity | ownership | vốn chủ sở hữu |
| asset | property | tài sản |
| transaction | deal | giao dịch |

### 4. ****Human Resources (Nhân sự)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| recruit | hire | tuyển dụng |
| candidate | applicant | ứng viên |
| resume | CV | sơ yếu lý lịch |
| promotion | advancement | sự thăng chức |
| layoff | dismissal | sa thải |
| performance review | appraisal | đánh giá hiệu suất |
| benefits | perks | phúc lợi |
| training | development | đào tạo |
| manager | supervisor | quản lý |
| job description | role outline | mô tả công việc |

### 5. ****Marketing & Advertising (Marketing & Quảng cáo)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| campaign | promotion | chiến dịch |
| brand | trademark | thương hiệu |
| target market | audience | thị trường mục tiêu |
| advertisement | commercial | quảng cáo |
| survey | poll | khảo sát |
| competitor | rival | đối thủ |
| strategy | approach | chiến lược |
| product launch | release | ra mắt sản phẩm |
| consumer | customer | người tiêu dùng |
| slogan | tagline | khẩu hiệu |

### 6. ****Contracts & Legal Terms (Hợp đồng & Thuật ngữ pháp lý)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| contract | agreement | hợp đồng |
| clause | provision | điều khoản |
| liability | responsibility | trách nhiệm |
| terms | conditions | điều kiện |
| confidentiality | privacy | bảo mật |
| breach | violation | vi phạm |
| dispute | conflict | tranh chấp |
| enforceable | binding | có thể thực thi |
| obligation | duty | nghĩa vụ |
| termination | cancellation | chấm dứt |

### 7. ****Technology & IT (Công nghệ & IT)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| software | application | phần mềm |
| hardware | equipment | phần cứng |
| upgrade | update | nâng cấp |
| troubleshoot | diagnose | khắc phục sự cố |
| backup | copy | sao lưu |
| security | protection | bảo mật |
| compatibility | suitability | tính tương thích |
| network | system | mạng |
| storage | memory | lưu trữ |
| encrypt | code | mã hóa |

### 8. ****Travel & Accommodation (Du lịch & Lưu trú)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| itinerary | schedule | lịch trình |
| fare | price | giá vé |
| reservation | booking | đặt chỗ |
| departure | leave | khởi hành |
| arrival | landing | đến nơi |
| baggage | luggage | hành lý |
| boarding pass | ticket | thẻ lên máy bay |
| layover | stopover | điểm dừng chân |
| shuttle | transport | xe đưa đón |
| delay | hold-up | sự chậm trễ |

### 1. ****Business & Office Vocabulary (Kinh doanh & Văn phòng)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| announce | declare | thông báo |
| budget | financial plan | ngân sách |
| document | file | tài liệu |
| hire | employ | tuyển dụng |
| contract | agreement | hợp đồng |
| deadline | due date | hạn chót |
| objective | goal | mục tiêu |
| department | division | phòng ban |
| project | assignment | dự án |
| colleague | coworker | đồng nghiệp |

### 2. ****Customer Service & Sales (Dịch vụ khách hàng & Bán hàng)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| customer | client | khách hàng |
| inquiry | question | câu hỏi, yêu cầu |
| refund | reimbursement | hoàn tiền |
| discount | reduction | giảm giá |
| complaint | grievance | khiếu nại |
| feedback | response | phản hồi |
| guarantee | warranty | bảo hành |
| defective | faulty | bị lỗi |
| order | purchase | đơn hàng |
| delivery | shipment | giao hàng |

### 3. ****Finance & Accounting (Tài chính & Kế toán)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| revenue | income | doanh thu |
| expense | cost | chi phí |
| profit | earnings | lợi nhuận |
| invoice | bill | hóa đơn |
| audit | review | kiểm toán |
| budget | allocation | ngân sách |
| debt | liability | nợ |
| equity | ownership | vốn chủ sở hữu |
| asset | property | tài sản |
| transaction | deal | giao dịch |

### 4. ****Human Resources (Nhân sự)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| recruit | hire | tuyển dụng |
| candidate | applicant | ứng viên |
| resume | CV | sơ yếu lý lịch |
| promotion | advancement | sự thăng chức |
| layoff | dismissal | sa thải |
| performance review | appraisal | đánh giá hiệu suất |
| benefits | perks | phúc lợi |
| training | development | đào tạo |
| manager | supervisor | quản lý |
| job description | role outline | mô tả công việc |

### 5. ****Marketing & Advertising (Marketing & Quảng cáo)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| campaign | promotion | chiến dịch |
| brand | trademark | thương hiệu |
| target market | audience | thị trường mục tiêu |
| advertisement | commercial | quảng cáo |
| survey | poll | khảo sát |
| competitor | rival | đối thủ |
| strategy | approach | chiến lược |
| product launch | release | ra mắt sản phẩm |
| consumer | customer | người tiêu dùng |
| slogan | tagline | khẩu hiệu |

### 6. ****Contracts & Legal Terms (Hợp đồng & Thuật ngữ pháp lý)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| contract | agreement | hợp đồng |
| clause | provision | điều khoản |
| liability | responsibility | trách nhiệm |
| terms | conditions | điều kiện |
| confidentiality | privacy | bảo mật |
| breach | violation | vi phạm |
| dispute | conflict | tranh chấp |
| enforceable | binding | có thể thực thi |
| obligation | duty | nghĩa vụ |
| termination | cancellation | chấm dứt |

### 7. ****Technology & IT (Công nghệ & IT)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| software | application | phần mềm |
| hardware | equipment | phần cứng |
| upgrade | update | nâng cấp |
| troubleshoot | diagnose | khắc phục sự cố |
| backup | copy | sao lưu |
| security | protection | bảo mật |
| compatibility | suitability | tính tương thích |
| network | system | mạng |
| storage | memory | lưu trữ |
| encrypt | code | mã hóa |

### 8. ****Travel & Accommodation (Du lịch & Lưu trú)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| itinerary | schedule | lịch trình |
| fare | price | giá vé |
| reservation | booking | đặt chỗ |
| departure | leave | khởi hành |
| arrival | landing | đến nơi |
| baggage | luggage | hành lý |
| boarding pass | ticket | thẻ lên máy bay |
| layover | stopover | điểm dừng chân |
| shuttle | transport | xe đưa đón |
| delay | hold-up | sự chậm trễ |

Danh sách trên bao gồm các từ và cụm từ đồng nghĩa phổ biến theo từng chủ đề mà bạn có thể gặp trong Part 6 TOEIC. Các từ này giúp bạn nhận biết từ đồng nghĩa trong các câu hỏi điền từ để dễ dàng chọn đáp án chính xác.

4o

##### You said:

từ, cụm từ, đồng nghĩa hay gặp trong part 5

###### ChatGPT said:

ChatGPT

Dưới đây là danh sách các từ và cụm từ đồng nghĩa thường gặp trong **Part 5 của TOEIC**, được chia thành các chủ đề phổ biến như công việc, tài chính, dịch vụ khách hàng, marketing, và công nghệ. Part 5 thường kiểm tra kỹ năng ngữ pháp và từ vựng, nên các từ đồng nghĩa sẽ giúp bạn nhận diện các lựa chọn tương tự và chọn đáp án chính xác hơn.

### 1. ****Business & Office Vocabulary (Kinh doanh & Văn phòng)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| submit | send | nộp, gửi |
| applicant | candidate | ứng viên |
| vacant | unoccupied | bỏ trống |
| implement | carry out | thực hiện |
| objective | goal | mục tiêu |
| accomplish | achieve | hoàn thành |
| assign | allocate | phân công |
| requirement | necessity | yêu cầu |
| initiate | start | bắt đầu |
| policy | rule | chính sách |

### 2. ****Customer Service & Sales (Dịch vụ khách hàng & Bán hàng)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| refund | reimbursement | hoàn tiền |
| inquire | ask | hỏi |
| purchase | buy | mua |
| satisfied | pleased | hài lòng |
| resolve | solve | giải quyết |
| guarantee | warranty | bảo hành |
| defect | fault | lỗi |
| assistance | help | hỗ trợ |
| complaint | grievance | khiếu nại |
| provide | supply | cung cấp |

### 3. ****Finance & Accounting (Tài chính & Kế toán)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| revenue | income | doanh thu |
| expense | cost | chi phí |
| asset | property | tài sản |
| profit | earnings | lợi nhuận |
| audit | review | kiểm toán |
| balance | equity | cân bằng |
| expenditure | spending | chi tiêu |
| liability | debt | trách nhiệm pháp lý |
| budget | financial plan | ngân sách |
| transaction | deal | giao dịch |

### 4. ****Human Resources (Nhân sự)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| hire | recruit | tuyển dụng |
| resume | CV | sơ yếu lý lịch |
| benefits | perks | phúc lợi |
| compensation | payment | tiền bồi thường |
| applicant | candidate | ứng viên |
| position | role | vị trí |
| promotion | advancement | thăng chức |
| manager | supervisor | quản lý |
| duties | responsibilities | nhiệm vụ |
| leave | vacation | nghỉ phép |

### 5. ****Marketing & Advertising (Marketing & Quảng cáo)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| campaign | promotion | chiến dịch |
| target | aim | mục tiêu |
| advertise | promote | quảng cáo |
| brand | trademark | thương hiệu |
| market | industry | thị trường |
| product launch | release | ra mắt sản phẩm |
| survey | poll | khảo sát |
| consumer | customer | người tiêu dùng |
| competitor | rival | đối thủ |
| strategy | approach | chiến lược |

### 6. ****Contracts & Legal Terms (Hợp đồng & Thuật ngữ pháp lý)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| contract | agreement | hợp đồng |
| terms | conditions | điều kiện |
| clause | provision | điều khoản |
| obligation | duty | nghĩa vụ |
| enforce | apply | thực thi |
| renew | extend | gia hạn |
| cancel | terminate | hủy bỏ |
| breach | violation | vi phạm |
| consent | permission | sự đồng ý |
| liability | responsibility | trách nhiệm |

### 7. ****Technology & IT (Công nghệ & IT)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| software | program | phần mềm |
| hardware | equipment | phần cứng |
| upgrade | improve | nâng cấp |
| install | set up | cài đặt |
| network | connection | mạng |
| backup | copy | sao lưu |
| download | save | tải xuống |
| update | refresh | cập nhật |
| data | information | dữ liệu |
| security | protection | bảo mật |

### 8. ****Travel & Transportation (Du lịch & Vận tải)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| itinerary | schedule | lịch trình |
| fare | price | giá vé |
| reservation | booking | đặt chỗ |
| depart | leave | khởi hành |
| arrive | reach | đến nơi |
| baggage | luggage | hành lý |
| ticket | pass | vé |
| shuttle | transport | xe đưa đón |
| accommodation | lodging | chỗ ở |
| delay | hold-up | sự chậm trễ |

### 9. ****General Vocabulary (Từ vựng chung)****

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| increase | rise | tăng |
| decrease | reduce | giảm |
| opportunity | chance | cơ hội |
| require | need | yêu cầu |
| complete | finish | hoàn thành |
| provide | supply | cung cấp |
| receive | get | nhận |
| notify | inform | thông báo |
| accomplish | achieve | hoàn thành |
| indicate | show | chỉ ra |