Accept / acceptance chấp nhận

Contract hợp đồng

Hire thuê (người)

Position vị trí

Location

Employee investment

Investment / invest đầu tư

Employer

Penalty

Go over xem xét

Deadline

Profit lợi nhuận

Projection dự đoán / prediction / guess

Expand mở rộng

Priority ưu tiên

Inspection kiểm tra / inspect / inspector

Reliability đáng tin cậy / reliable

Quarter quý

CEO chief executive officer người điều hành

Lead to + Ving dẫn tới

………………………..

Assistant / assist (trợ giúp)

Pass (n) vé

Comprehensive toàn diện, dễ hiểu

Budget ngân sách

Audit / auditor kiểm toán

Accountant

Conference hội thảo

Speech / presentation

Give/deliver a presentation/speech

Organize tổ chức , sắp xếp

Offer (v) đưa ra

Guest / customer / client / patron

Individual (adj)(n) = person

Lately gần đây

Latest

I’m late

I Go to school late

Latest news

Expert / professional chuyên gia

Expect to kì vọng

Intend to ý định

Employee benefits

Prefer to

…………………………

Unlike ko giống

Volunteer tình nguyện

Participate in tham gia

Income tax thuế thu nhập

Pay (n) lương / salary / wage

Payment

Agreement thỏa thuận

As soon as ngay khi

Specialize in chuyên về

Responsibility / responsible for trách nhiệm

Inflation lạm phát

Instead of thay vì

Fill orders xử lý đơn hàng

Place orders đặt hàng

……………..

Supervisor

Currently hiện tại

Look for tìm

Attend tham dự

Workshop / conference hội thảo

Experience (n)(v) trải nghiệm

Rent thuê (vật)

Leave left (v) rời / để lại

Leave for đến

Make decisions quyết định

Decide quyết định

……………….

Through

Carry mang

In order to + V1 để

Hang hung hung treo

Hanger

Hold held cầm , tổ chức

Seminar / workshop / conference

…

Because

Since

As

Now that S+V

In that

Seeing that

In as much as

Because of

Due to + N

Owing to

Although

Though S + V

Even though

Despite

In spite of + N

Postpone hoãn lại

Improve cải thiện

Refuse từ chối

Promotion thăng chức , quảng bá , khuyến mãi

Renovate / renovation cải tạo , sửa chửa

Repair

Prepare

Require / requirement yêu cầu

Health regulation qui định

Rule

…………………………

Innovative sáng tạo

Advertising campaign chiến dịch quảng cáo

Contribution to đóng gop/ contribute to

Extensive research

Extensive experience/knowledge

Thanks to nhờ vào

Economically / financially / structurally sound

Conduct tiến hành, thực hiện

A wide/broad variety of

A wide diversity of

A wide range of

A wide array of

Survey khảo sát

Urban >< rural

Suburban ngoại ô

Yield sản lượng

Steady / steadily đều đều

Physician bác sĩ

Diagnose chuẩn đoán

Treat điều trị

Increase tăng >< decrease giảm

Available có sẵn

Rely on/upon trông cậy vào

Specialist / expert / professional

Commend khen

Effectively hiệu quả

Assumption / assume đảm nhiệm

……………………….

Play an important role đóng vai trò quan trọng

Origin / original nguồn gốc, ban đầu

Conservative estimate ước lượng khoảng chừng

He serviced this car

Serve

Exceptional service dịch vụ xuất sắc

Except

Impressed / impressive ấn tượng

Banquet tiệc

Approve / approval (phê duyệt) >< reject / rejection (từ chối)

Predict/ prediction = projection / guess

Earning lợi nhuận

Firm công ty

Marketing strategy chiến lược marketing

Shift / change

Garner / attract thu hút

……………………

Policy chính sách

Frequently thường xuyên

Significant đáng kể

Permit to (v) cho phép

Permission (n) sự cho phép

Permit (n) giấy phép

Ceremony nghi thức

Opening chỗ trống , mở màn

…………………

Proposed / proposal (n) đề xuất

Merge / merger (n) sáp nhập

Refund hoàn trả

Reimbursement hoàn trả

Prior to/ in advance / ahead of trước

Operate vận hành

Objection/ object to + Ving phản đối

Widely known nổi tiếng

Collective/individual effort cố gắng

Result in = lead to dẫn đến

Find + N/O + adj nhận thấy

Convenient thuận tiện

Address\*\*\*\*\* (v) thuyết trình, giải quyết, gửi đến

Precisely / correctly / exactly chính xác

Hardly hầu như không

Enhance (v) nâng cao

Employee satisfaction hài lòng nhân viên

Complimentary buffet miễn phí

…………………

Commence bắt đầu

Incentive (n) sự thúc đẩy , khuyến khích

Employee productivity năng suất của nhân viên

Obtain lấy

Whether……or liệu

Expire

……………………..

Respond / response phản hồi

Grant trao, ban ,tặng

Admission ticket/fee

Tend to khuynh hướng

Existing office văn phòng hiện có

Existing customer

Potential customer

Stationery văn phòng phẩm

Office supply

Discover >< cover

Therefore do đó

Immediately ngay lập tức

…………………..

Affordable / reasonable / inexpensive

Cost / price / fee / rate

Revise / revision rà soát lại, xem lại

Allow to cho phép / allowance

Initiative (n) sáng kiến

LINKING VERBS

Sound

Look

Smell

Taste

Feel

Become / grow / go / turn

Seem / appear to

Remain / stay

Prove

Without

Within

With

Aware of (adj)/ awareness of nhận thấy

As long as miễn là

Along with cùng với

Procedure quy trình

Perform / conduct tiến hành

Appropriate thích hợp

Earnings = profit

Representative (n) người đại diện

Represent (v) đại diện

Allow for xem xét

Extend\*\*\*\*\* (v) gia hạn / = offer

………………………

Accompany kèm theo , dẫn theo

As well as = along with cùng với

Based on dựa trên

Export xuất khẩu >< import nhập khẩu

Opportunity cơ hội = chance

Outstanding nổi bật

…………………………..

Seek sought tìm

Recruit tuyển

Diverse (adj) / diversity (n) đa dạng

Various / variety

Audience kháng thính giả

Encourage khuyến khích , khích lệ

Job candidate ứng viên

Recognize công nhận

Accomplishment nhiệm vụ hoàn thành

Guideline = regulation qui định

Sensitive nhạy cảm

Confident tự tin

Confidential bảo mật

Assemble\*\*\*\*\* (v) lắp rắp

Assembly\*\*\*\*\* (n) lắp rắp

Manual sách hướng dẫn

Void the warranty mất hiệu lực phiếu bảo hành

Charge giá phí

……………………..

Curator người phụ trách

Painting

Picture

Image

Mural tranh trên tường

Exhibit trưng bày

Feature(n)(v) đặc điểm đặc trưng

Contemporary đương thời

Recommend + VING đề nghị

Gather thu thập, gom lại

In advance trước

Venue địa điểm

Make a reservation đặt chỗ \

Reserve

……………………

Inquire hỏi , thắc mắc

Inquiry câu hỏi

Schedule lịch trì / itinerary

Withdraw rút tiền , rút lui

Replace thay thế / replacement

Distribute phân phát

Certificate chứng chỉ

Attract Attention thu hút sự chú ý

Flock to (v) tụ tập

……………………………

Lecturer giảng viên / instructor ng hướng dẫn / mentor ng cố vấn

Afford khả năng chi trả

Commute đi lại / commuter

Travel

Take advantage of tận dụng , lợi dụng

Apprentice người học việc

Ideal lý tưởng

Culinary tools công cụ nấu ăn

Meet needs đáp ứng nhu cầu

Intership thực tập sinh

Dinning Establishment nhà hàng

Eatery

…………………………..

Rapid nhanh

Accommodate = meet đáp ứng

Proximity to / adjacent to / vicinity to gần

Competence = ability năng lực

Adequate (adj) = enough đủ

unveil

implement = conduct = perform tiến hành

recall gợi lại = remember , thu hồi

defect / defective lỗi

faulty lỗi / fault

error / mistake

state- of–the-art = modern

lean over/against dựa  
…………………………

pour đổ, rót

contain chứa

container vật chứa

critic (n) nhà phê bình

critical (adj)

decade thập kỷ

run vận hành

adjust điều chỉnh

material vật liệu

cabinet tủ

closet tủ quần áo

upfront tiền cọc

deposit tiền cọc

scheduling conflict kẹt lịch

subscription đăng kí báo

……………………………….

Shuttle xe trung chuyển

Property tài sản

Manufacture sản xuất / produce / production

Foresee đoán

Pedestrian người đi bộ

Vehicle phương tiện

Blend with / harmonize with hòa hợp

Setting môi trường / environment

Identical giống

Crew nhóm người

Harvest thu hoạch

Draw / drawer

Undergo = experience (v)

Under renovation

…………………….

Relocate dời

Durable / durability bền

Affordable / reasonable / inexpensive

Versatile đa tài

Evaluate đánh giá