* Incontrovertible evidence : bằng chứng k thể chối cãi
* Indestructible materials: vật liệu có độ bền cao,không thể phá huỷ được
* inexhaustible worker: người làm việc kbt mệt
* Impregnable: không thể xâm nhập được/đánh bại được
* impregnable competitor: đối thủ không thể đánh bại được
* insatiable desire: ham muốn vô độ
* Live frugally : Sống thanh đạm / Live amicably: Sống thân thiện, chan hòa
* Live vicariously : sống vì người khác
* The prevalance of X: thịnh hành của X
* social welfare provision (n): sự cung cấp phúc lợi xã hội
* alleviate the strain on something/somebody (v): giảm áp lực với ai/cái gì
* make substantial contributions (v): có những đóng góp đáng kể
* a decent quality of life (n): chất lượng sống tốt
* declining physical capabilities (n): sự suy giảm sức khỏe thể chất
* self-sufficiency (n): tự túc, tự nuôi sống bản thân
* vulnerable demographic (n): nhóm tuổi yếu thế trong xã hội
* government handouts (n): trợ cấp chính phủ
* impose heavy taxes on somebody/something (v): đánh thuế nặng lên ai/cái gì
* financial security (n): an ninh tài chính
* idleness (n): suy nghĩ ỷ lại, lười biếng
* take a heavy toll on somebody/something (idiom): gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với ai/cái gì
* imperil (v): gây nguy hiểm, gây hại cho ai/cái gì
* social welfare provision (n): sự cung cấp phúc lợi xã hội
* Live beyond their means :vung tay quá trán
* Live life to the fullest : Sống hết mình
* On a global scale = on an international scale = on a world wide scale
* Global economy / culture / education
* The rate/speed of global growth/development
* Global crisis/recession/slowdown: Khủng hoảng toàn cầu
* highly cosmopolitan city: thu hút nhiều người đến để học-làm-sinh sống
* Global competitive index: Chỉ số cạnh tranh toàn cầu
* Global distribution system : Hệ thống phân phối toàn cầu
* Global reach / global scope : Phạm vi toàn cầu
* Global capitalism: Chủ nghĩa phạm vi toàn cầu
* Global climate : Xu thế toàn cầu hoá
* Globalization process/Accelerate globalization(Thúc đẩy toàn cầu hoá)
* Corporate globalization : Toàn cầu hoá hợp tác
* Irreconcilable conflict: mâu thuẫn ko hoà giải được
* mental and physical well-being: sự phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần
* Strenuous effort : sự nỗ lực hết mình / Prodigious effort(phi thường)
* Feeble effort: sự nỗ lực ít ỏi, làm cho có, ko thực sự cố gắng
* Tireless effort: sự nỗ lực kbt mệt mỏi / Futile effort(vô ích)
* Rewarded effort: nỗ lực được đền đáp
* Last-ditch effort: những phút cuối, mang tính quyết định/mất/còn
* Cooperative effort: \_\_của cả tập thể
* Redouble effort / Abandon effort(từ bỏ)/ Hamper effort / Valiant effort
* sustainable infrastructure: cơ sở hạ tầng bền vững
* clean energy transition: sự chuyển đổi năng lượng sạch
* energy efficiency measures: biện pháp tiết kiệm năng lượng
* wind turbine technology: công nghệ tuabin gió
* solar power generation: sự phát điện năng lượng mặt trời
* renewable energy integration: sự tích hợp năng lượng tái tạo
* hydroelectric potential: tiềm năng thủy điện
* treatment of minority groups
* have high expectations for (v): có kỳ vọng về
* drive s.b to do s.t (v): thúc đẩy ai đó làm gì
* equip s.b with st (v): trang bị ai với cái gì
* be attributed to (v): được quy cho
* boast (v): lấy làm hãnh diện về
* strive beyond one’s limit(s) (v): nỗ lực vượt quá giới hạn
* • time budget (n): quỹ thời gian
* in the worst-case scenario: trong tình huống tệ nhất
* exceed their abilities (v): vượt quá khả năng
* now-and-then conflicts (n): tranh cãi liên tục
* ignite feelings of resentment and bitterness (v): châm ngòi cho cảm giác bực bội và cay đắng
* jeopardize family bonds (v): làm suy giảm mối quan hệ gia đình
* genuine concern (n): mối lo chân thật
* Average global temperatures = the earth's average temperatures
* Deforestation: đốn rừng trái phép
* Release into: thải khí thải ra đâu
* Burning of fossil fuels: đốt nhiên liệu
* Ozone layer depletion: phá hủy ozon
* Melting of the polar ice caps: tan băng ở 2 cực
* Extreme weather conditions: điều kiện thời tiết khắc nghiệt
* carbon-neutral footprint: dấu chân lượng carbon cân đối
* energy storage solutions: giải pháp lưu trữ năng lượng
* tidal energy extraction: việc chiết xuất năng lượng thủy triều
* cross your fingures: cầu vận may/ tin rằng (xài trong văn nói và viết)
* Inscrutable smile: nụ cười bí ẩn
* Hands-on/first-hand experience : trải nghiệm/kinh nghiệm thực tế
* Traumatic experience : trải nghiệm đầy đau thương
* Exhilarating experience: Trải nghiệm đầy phấn khích
* Cumulative experience: kinh nghiệm tích lũy
* Rewarding experience: trải nghiệm đáng giá
* Relive experience : hồi tưởng lại những trải nghiệm
* Salutory experience : trải nghiệm tốt lành
* A wealth of experience : Sự giàu kinh nghiệm
* Indispensable tool: công cụ cần thiết
* Overcrowed: quá tải
* Male-grooming products: sản phẩm làm đẹp cho nam giới
* Short-lived products: sản phẩm có vòng đời ngắn
* Flagship product: sản phẩm nằm ở phân khúc cao cấp nhất, được trang bị những tính năng hiện đại và thiết kế đẹp mắt nhất, do đó giá cũng đắt nhất
* Over-the-counter product : sp ko cần mua theo đơn&kê theo toa
* Value-added product : sản phẩm mang đến giá trị gia tăng
* Herbal product: sp chiết xuất từ thảo mộc
* Real estate agents: môi giới BDS
* Behind the scene: đứng phía sau(not working face to face)
* Accept tips offered by clients: ...tiền bo của khách
* Reach accurate verdicts: đưa bản án chính xác
* Act as an effective deterrent against sth/sb: hành động như 1 sự ngăn chặn hiệu quả đối vs cái gì/ai đó
* Opine = reckon: cho là
* Unsurpassed/optimal remedy/measure : giải pháp tối ưu
* To be worth doing sth: đáng làm gì
* Cope with = deal with = confront with: giải quyết,đối phó, đối mặt
* Have the intention of : có ý định làm gì / Take illegal path
* Be contained in cells/jail : bị giam trong tù
* Bitter memory: những ký ức đắng lòng
* Bully someone into doing sth: thúc ép, chèn ép ai làm gì (điều xấu)
* Pose a threat to: gây hiểm họa
* Ensure the safety: đảm bảo sự an toàn
* Reformed education: giáo dục cải cách
* Heighten social awareness and intellect: tôn lên nhận thức và hiểu biết xã hội
* Rehabilitation: sự cảo tạo
* Break the laws: phạm tội
* Defective product : sp bị lỗi / Electronic product
* Inflationary pressue: áp lực lạm phát
* Outmoded , innovative product
* Niche product : sản phẩm hướng đến thị trường ngách với tệp khách hàng hẹp
* Screenager: đứa trẻ lớn lên trong thời đại số
* (Il)Legible handwriting: chữ ký rõ ràng
* Fauna: animal in particular area
* Rudimentary knowledge : chỉ dừng lại ở mức bề mặt
* Natural calamities / Ecologically-sound = Environmentally-friendly
* Space junk: rác trong vũ trụ / Astrological phenomena
* Horsehoe or circular information / Primitive tools
* Visualize where obj are(Mô phỏng vị trí đtg)
* large constellations of satellites / Space debris specialist(chuyên gia rác kgian)
* Archaelogical hypotheses: giả thuyết khảo cổ
* Soil-based organic grower
* Prehistoric monument: di tích tiền sử
* Runaway cascade: chuỗi va chạm ko kiểm soát

Tend to suffer from social problems

Invest money in the building of affordable or social housing

Become more indepedent and self-reliant / Ban vehicle form city centres

Can be considered from the opposite angle: có thể đc xết theo hướng ngược lại

May experiences feeelings of loneliness, isolation and worrying

One-person households / Greater demand for housing / Pollution from traffic

The dangers of a criminal lifestyle / have a powerful impact

Are often indifferent to the guidance given by older: thờ ơ với lời khuyến của ng lớn

\_\_\_\_\_\_\_ reluctant to take advice from figure of authority: miễn cưỡng nhận \_\_ của ng thẩm quyền

Help to deter teenagers from committing crimes: ngăn ngừa phạm tội ở\_\_\_

Promote the use of cleaner public transoprt: thúc đẩy\_\_\_

Implement a range of measures

Introduction of a congesstion charge for drivers: phí tắc nghẽn