Dưới đây là danh sách các từ và cụm từ thường gặp trong **Part 1 của TOEIC**. Phần này tập trung vào mô tả hình ảnh, nên từ vựng thường liên quan đến các hành động, mô tả vị trí, và các đối tượng trong bối cảnh công việc hoặc cuộc sống hàng ngày.

**1. Action Verbs (Động từ hành động)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| sit | ngồi |
| stand | đứng |
| walk | đi bộ |
| hold | cầm, nắm |
| lift | nâng lên |
| point | chỉ tay |
| push | đẩy |
| pull | kéo |
| look at | nhìn vào |
| carry | mang, vác |
| climb | trèo, leo |
| cross | băng qua |
| lean | dựa vào |
| write | viết |
| read | đọc |
| talk | nói chuyện |
| clean | lau chùi |
| watch | quan sát |
| pick up | nhặt lên |
| put down | đặt xuống |

**2. Position & Location (Vị trí & Địa điểm)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| in front of | ở phía trước |
| behind | ở phía sau |
| next to | bên cạnh |
| between | ở giữa |
| on the left | ở bên trái |
| on the right | ở bên phải |
| under | bên dưới |
| over | phía trên |
| across from | đối diện |
| near | gần |
| at the top | ở trên đỉnh |
| at the bottom | ở dưới đáy |
| on the floor | trên sàn |
| at the corner | ở góc |
| in the background | ở nền phía sau |
| in the foreground | ở phía trước |
| inside | bên trong |
| outside | bên ngoài |
| on the edge | ở rìa, cạnh |
| in the middle | ở giữa |

**3. Object & Furniture Vocabulary (Đồ vật & Nội thất)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| chair | ghế |
| desk | bàn làm việc |
| table | bàn |
| computer | máy tính |
| phone | điện thoại |
| document | tài liệu |
| bag | túi |
| window | cửa sổ |
| door | cửa |
| bookshelf | giá sách |
| printer | máy in |
| notebook | sổ ghi chép |
| glasses | kính đeo |
| monitor | màn hình |
| keyboard | bàn phím |
| plant | cây |
| mug | cốc |
| clock | đồng hồ treo tường |
| lamp | đèn bàn |
| sofa | ghế sofa |

**4. Clothing & Accessories (Quần áo & Phụ kiện)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| suit | bộ đồ vest |
| tie | cà vạt |
| shirt | áo sơ mi |
| pants | quần dài |
| skirt | váy |
| shoes | giày |
| hat | mũ |
| gloves | găng tay |
| coat | áo khoác |
| dress | váy đầm |
| belt | thắt lưng |
| sunglasses | kính mát |
| boots | giày ống |
| scarf | khăn choàng cổ |
| handbag | túi xách |
| watch | đồng hồ đeo tay |
| uniform | đồng phục |
| apron | tạp dề |
| shorts | quần short |
| jacket | áo khoác ngắn |

**5. Common Actions in Workplace Settings (Các hành động thường gặp trong văn phòng)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| discuss | thảo luận |
| present | trình bày |
| type | đánh máy |
| file | sắp xếp tài liệu |
| photocopy | sao chép |
| organize | tổ chức, sắp xếp |
| distribute | phân phát |
| sort | phân loại |
| examine | xem xét |
| arrange | sắp xếp |
| stapling | bấm kim |
| schedule | lên lịch |
| answer | trả lời |
| shake hands | bắt tay |
| greet | chào hỏi |
| brainstorm | động não |
| collaborate | hợp tác |
| take notes | ghi chú |
| sign | ký tên |
| copy | sao chép |

**6. Common Phrases (Cụm từ thông dụng)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| in a meeting | trong cuộc họp |
| taking a break | nghỉ giải lao |
| on the phone | đang nói chuyện điện thoại |
| at the counter | ở quầy |
| filling out forms | điền vào biểu mẫu |
| having a conversation | đang trò chuyện |
| reading a document | đang đọc tài liệu |
| looking at each other | nhìn nhau |
| working on a project | làm dự án |
| giving a presentation | thuyết trình |
| writing on a board | viết trên bảng |
| sitting around a table | ngồi quanh bàn |
| waiting in line | xếp hàng chờ |
| holding a meeting | tổ chức cuộc họp |
| packing up | thu dọn |
| pouring a drink | rót nước uống |
| preparing a meal | chuẩn bị bữa ăn |
| crossing the street | băng qua đường |
| walking up/down the stairs | đi lên/xuống cầu thang |
| handing over something | trao cho cái gì đó |

Part 2

**1. Question Words (Từ để hỏi)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| who | ai |
| what | cái gì |
| when | khi nào |
| where | ở đâu |
| why | tại sao |
| how | như thế nào |
| how long | bao lâu |
| how much | bao nhiêu (tiền) |
| how many | bao nhiêu (số lượng) |
| how often | bao lâu một lần |

**2. Common Phrases for Asking & Answering (Các cụm từ hỏi và trả lời thường gặp)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| I think so | Tôi nghĩ vậy |
| I’m not sure | Tôi không chắc |
| I don’t think so | Tôi không nghĩ vậy |
| That sounds good | Nghe có vẻ hay đấy |
| I don’t mind | Tôi không phiền |
| I guess so | Tôi đoán vậy |
| It depends | Còn tùy |
| Let me check | Để tôi kiểm tra |
| I’ll let you know | Tôi sẽ báo bạn biết |
| I have no idea | Tôi không biết |

**3. Location & Time Expressions (Cụm từ về địa điểm và thời gian)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| right now | ngay bây giờ |
| at the moment | vào lúc này |
| later | sau đó |
| earlier | trước đó |
| on time | đúng giờ |
| in an hour | trong một tiếng |
| in the afternoon | vào buổi chiều |
| at night | vào ban đêm |
| nearby | gần đây |
| next door | ở bên cạnh |

**4. Agreement & Disagreement (Sự đồng ý & không đồng ý)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| Of course | Tất nhiên |
| Absolutely | Chắc chắn rồi |
| No problem | Không vấn đề gì |
| I agree | Tôi đồng ý |
| I disagree | Tôi không đồng ý |
| That’s right | Đúng rồi |
| That’s true | Đúng vậy |
| That’s incorrect | Không đúng |
| I’m afraid not | Tôi e là không |
| Not really | Không thực sự như vậy |

**5. Making Suggestions & Offers (Đưa ra đề xuất & đề nghị)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| Why don’t we...? | Tại sao chúng ta không...? |
| Shall we...? | Chúng ta sẽ...? |
| How about...? | Còn về...? |
| Let’s do that | Chúng ta hãy làm vậy đi |
| Would you like to...? | Bạn có muốn...? |
| I’d recommend... | Tôi khuyên bạn... |
| You should... | Bạn nên... |
| Do you want me to...? | Bạn có muốn tôi...? |
| I can help with that | Tôi có thể giúp việc đó |
| I’ll take care of it | Tôi sẽ lo việc đó |

**6. Expressions of Possibility & Uncertainty (Khả năng & Sự không chắc chắn)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| Maybe | Có thể |
| Perhaps | Có lẽ |
| Probably | Có lẽ |
| Possibly | Có thể |
| Not sure | Không chắc chắn |
| It might be | Có lẽ là |
| It could be | Có thể là |
| I doubt it | Tôi nghi ngờ điều đó |
| Unlikely | Không có khả năng |
| There’s a chance | Có khả năng |

**7. Polite Responses (Câu trả lời lịch sự)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| Thank you | Cảm ơn |
| You’re welcome | Không có gì |
| Excuse me | Xin lỗi (khi làm phiền) |
| I’m sorry | Tôi xin lỗi |
| No worries | Không sao |
| That would be great | Như vậy sẽ rất tuyệt |
| I’d appreciate it | Tôi rất biết ơn |
| Please | Làm ơn |
| That’s very kind of you | Bạn thật tốt bụng |
| Thanks for your help | Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn |

**8. Common Vocabulary for Daily Activities (Từ vựng về các hoạt động hàng ngày)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| meeting | cuộc họp |
| appointment | cuộc hẹn |
| deadline | hạn chót |
| schedule | lịch trình |
| task | nhiệm vụ |
| project | dự án |
| client | khách hàng |
| report | báo cáo |
| email | thư điện tử |
| phone call | cuộc gọi điện thoại |

**9. Other Common Expressions (Các cụm từ thông dụng khác)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| What’s going on? | Có chuyện gì vậy? |
| What’s the matter? | Vấn đề là gì? |
| How come? | Sao lại thế? |
| Do you know...? | Bạn có biết...? |
| Do you think...? | Bạn có nghĩ...? |
| Is it okay if...? | Có ổn không nếu...? |
| Are you sure...? | Bạn chắc chứ...? |
| I don’t believe so | Tôi không nghĩ vậy |
| Could I...? | Tôi có thể...? |
| Should we...? | Chúng ta nên...? |

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

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| announcement | thông báo |
| conference | hội nghị |
| presentation | bài thuyết trình |
| department | phòng ban |
| representative | đại diện |
| supervisor | người giám sát |
| headquarters | trụ sở chính |
| budget | ngân sách |
| proposal | đề xuất |
| deadline | hạn chót |
| agenda | chương trình nghị sự |
| meeting | cuộc họp |
| update | cập nhật |
| client | khách hàng |
| document | tài liệu |
| policy | chính sách |
| feedback | phản hồi |
| training session | buổi đào tạo |
| quarterly report | báo cáo hàng quý |

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

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| customer | khách hàng |
| satisfaction | sự hài lòng |
| refund | hoàn tiền |
| complaint | khiếu nại |
| product | sản phẩm |
| warranty | bảo hành |
| discount | giảm giá |
| purchase | mua sắm |
| return policy | chính sách trả hàng |
| shipping | vận chuyển |
| invoice | hóa đơn |
| availability | có sẵn |
| order confirmation | xác nhận đơn hàng |
| replacement | thay thế |
| assistance | hỗ trợ |
| representative | đại diện |
| special offer | ưu đãi đặc biệt |
| billing information | thông tin thanh toán |
| delivery | giao hàng |
| technical support | hỗ trợ kỹ thuật |

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

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| reservation | đặt chỗ |
| boarding pass | thẻ lên máy bay |
| departure | khởi hành |
| arrival | đến nơi |
| schedule | lịch trình |
| check-in | làm thủ tục |
| baggage | hành lý |
| delay | trì hoãn |
| ticket | vé |
| gate | cổng |
| terminal | nhà ga |
| fare | giá vé |
| direct flight | chuyến bay thẳng |
| travel agency | đại lý du lịch |
| shuttle service | dịch vụ đưa đón |
| itinerary | lịch trình |
| cancellation policy | chính sách hủy |
| luggage | hành lý |
| boarding | lên máy bay |
| confirmation | xác nhận |

**4. Public Announcements (Thông báo công cộng)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| please be advised | xin lưu ý |
| due to | do (lý do) |
| in case of | trong trường hợp |
| for your safety | vì sự an toàn của bạn |
| announcement | thông báo |
| attention | chú ý |
| we regret to inform | chúng tôi rất tiếc phải thông báo |
| maintenance | bảo trì |
| temporarily closed | đóng cửa tạm thời |
| will resume | sẽ tiếp tục |
| be aware of | chú ý đến |
| thank you for your cooperation | cảm ơn sự hợp tác của bạn |
| on behalf of | thay mặt |
| please note that | xin lưu ý rằng |
| beginning at | bắt đầu từ |
| for further information | để biết thêm thông tin |
| proceed to | đi đến |
| remain seated | ngồi yên tại chỗ |
| security check | kiểm tra an ninh |

**5. Financial & Accounting Vocabulary (Tài chính & Kế toán)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| balance sheet | bảng cân đối kế toán |
| income statement | báo cáo thu nhập |
| audit | kiểm toán |
| budget | ngân sách |
| profit | lợi nhuận |
| revenue | doanh thu |
| expense | chi phí |
| financial report | báo cáo tài chính |
| investment | đầu tư |
| earnings | thu nhập |
| accounting | kế toán |
| forecast | dự báo |
| net income | thu nhập ròng |
| tax return | khai thuế |
| asset | tài sản |
| liability | trách nhiệm pháp lý |
| expenditure | chi tiêu |
| loan | khoản vay |
| shareholder | cổ đông |

**6. Event & Hospitality (Sự kiện & Nhà hàng, Khách sạn)**

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| venue | địa điểm tổ chức |
| reservation | đặt chỗ |
| catering | dịch vụ ăn uống |
| banquet | tiệc |
| host | chủ nhà, người dẫn chương trình |
| attendee | người tham dự |
| accommodation | chỗ ở |
| conference | hội nghị |
| seminar | hội thảo |
| registration | đăng ký |
| exhibit | triển lãm |
| keynote speaker | diễn giả chính |
| welcome speech | bài phát biểu chào mừng |
| reception | tiệc chiêu đãi |
| entrance fee | phí vào cửa |
| schedule | lịch trình |
| group rate | giá nhóm |
| check-in | làm thủ tục |
| complimentary | miễn phí |
| guest | khách |

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

| **English Term** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- |
| emergency | khẩn cấp |
| evacuation | sơ tán |
| fire drill | diễn tập phòng cháy chữa cháy |
| first aid | sơ cứu |
| safety procedures | quy trình an toàn |
| health screening | kiểm tra sức khỏe |
| hazardous materials | vật liệu nguy hiểm |
| inspection | kiểm tra |
| protective equipment | thiết bị bảo hộ |
| security check | kiểm tra an ninh |
| safety regulations | quy định an toàn |
| accident | tai nạn |
| safety instructions | hướng dẫn an toàn |
| contamination | sự nhiễm độc |
| emergency exit | lối thoát khẩn cấp |
| safety training | đào tạo an toàn |
| remain calm | giữ bình tĩnh |
| warning | cảnh báo |
| report an incident | báo cáo sự cố |
| lockdown | phong tỏa |

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

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| meeting | conference | cuộc họp |
| supervisor | manager | người giám sát |
| colleague | coworker | đồng nghiệp |
| deadline | due date | hạn chót |
| presentation | talk | bài thuyết trình |
| project | assignment | dự án |
| submit | turn in | nộp |
| approve | agree to | phê duyệt |
| feedback | response | phản hồi |
| revise | edit | sửa đổi |

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

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| customer | client | khách hàng |
| refund | reimbursement | hoàn tiền |
| complaint | issue | khiếu nại |
| purchase | buy | mua |
| discount | reduction | giảm giá |
| replace | exchange | thay thế |
| product | item | sản phẩm |
| delivery | shipment | giao hàng |
| invoice | bill | hóa đơn |
| assistance | help | hỗ trợ |

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

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| reservation | booking | đặt chỗ |
| fare | ticket price | giá vé |
| departure | leaving | khởi hành |
| arrival | landing | đến nơi |
| luggage | baggage | hành lý |
| check-in | register | làm thủ tục |
| delay | postponed | trì hoãn |
| itinerary | schedule | lịch trình |
| terminal | station | nhà ga |
| direct flight | non-stop flight | chuyến bay thẳng |

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

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| revenue | income | doanh thu |
| expense | cost | chi phí |
| profit | earnings | lợi nhuận |
| audit | review | kiểm toán |
| budget | financial plan | ngân sách |
| balance | total | cân bằng |
| assets | property | tài sản |
| liability | debt | nợ |
| loan | credit | khoản vay |
| savings | deposits | tiền tiết kiệm |

**5. Human Resources (Nhân sự)**

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| hire | recruit | tuyển dụng |
| resume | CV | sơ yếu lý lịch |
| candidate | applicant | ứng viên |
| benefits | perks | phúc lợi |
| compensation | payment | tiền bồi thường |
| job description | role outline | mô tả công việc |
| promotion | advancement | thăng chức |
| retire | leave work | nghỉ hưu |
| interview | meeting | phỏng vấn |
| training | orientation | đào tạo |

**6. General Verbs and Actions (Động từ và Hành động chung)**

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| start | begin | bắt đầu |
| finish | complete | hoàn thành |
| postpone | delay | trì hoãn |
| cancel | call off | hủy |
| check | verify | kiểm tra |
| provide | supply | cung cấp |
| organize | arrange | tổ chức |
| decide | choose | quyết định |
| respond | reply | phản hồi |
| expect | anticipate | mong đợi |

**7. Expressions of Agreement & Disagreement (Diễn đạt sự đồng ý và không đồng ý)**

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| I agree | I concur | Tôi đồng ý |
| That sounds good | That works for me | Nghe có vẻ ổn |
| I’m not sure | I doubt that | Tôi không chắc lắm |
| I don’t think so | I disagree | Tôi không nghĩ vậy |
| Absolutely | Certainly | Hoàn toàn đồng ý |
| I doubt it | Unlikely | Khó có khả năng |
| That’s right | Exactly | Đúng rồi |
| I don’t believe so | I don’t think so | Tôi không tin như vậy |
| No problem | It’s okay | Không sao đâu |
| That’s incorrect | That’s not true | Điều đó không đúng |

**8. Common Time & Location Expressions (Thời gian và Vị trí thường gặp)**

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| currently | now | hiện tại |
| immediately | right away | ngay lập tức |
| later | afterward | sau đó |
| nearby | close to | gần đây |
| across from | opposite | đối diện |
| in advance | ahead of time | trước đó |
| at the moment | currently | vào lúc này |
| downtown | city center | trung tâm thành phố |
| on the left | to the left | bên trái |
| on the right | to the right | bên phải |

**9. Polite Expressions (Câu nói lịch sự)**

| **English Term** | **Synonym** | **Vietnamese Meaning** |
| --- | --- | --- |
| Could you...? | Would you mind...? | Bạn có thể...? |
| I would appreciate | I’d be grateful if | Tôi rất biết ơn nếu |
| Excuse me | Pardon me | Xin lỗi |
| May I...? | Could I...? | Tôi có thể...? |
| Thank you | Much appreciated | Cảm ơn bạn |
| I apologize | I’m sorry | Tôi xin lỗi |
| That would be great | That sounds perfect | Điều đó sẽ tuyệt đấy |
| Would you like...? | Do you want...? | Bạn có muốn...? |
| Let me know if | Tell me if | Hãy cho tôi biết nếu |
| Please feel free to | Don’t hesitate to | Hãy thoải mái... |