|  |  |
| --- | --- |
| **Cụm từ gốc** | **Được thay thế** |
| 50% | 50%(năm mươi phần tram) |
| 70% | 70%(bảy mươi phần trăm) |
| 90% | 90%(chin mươi phần trăm) |
| Báo cáo | report |