## English..

Pivots hard away : Xoay trong khó khăn.

Fight against : chiến đấu chống lại.

Pandemic : đại dịch.

Crisis : cuộc khủng hoảng.

Fits : phù hợp, vừa vặn.

Gorvernors : thống đốc.

Cientist : nhà khoa học.

Easing : nới lỏng

Clearest : rõ rang nhất.

Sign : dấu hiệu.

Just less : chỉ ít hơn, chưa đầy.

Revival : hồi sinh.

Aggressive : dấu hiệu tích cực.

Failures : sự thất bại.

Worsened : làm xấu, làm tệ đi.

Outbreak : sự bùng phát.

Conceded : thừa nhận.

Appear : xuất hiện.

Revelations : tiết lộ

Task force : lực lượng đặc nhiệm.

Wrap up : bao bọc lại.

Probably : có thể.

Reflecting : phản ánh.

Nature : bản chất.

Sensitivity : nhạy cảm.

Idenfinitely : vô thời hạn.

Adviser : cố vấn.

Unusual : bất thường.

Hidding : trốn.

According to : theo.

Ran out of money : hết tiền.

Took refuge : lánh nạn

Fears : sợ hãi.

Major : lớn.

Prime minister : thủ tướng.

Announced : công bố.

Came into effect : có hiệu lực.

Essential : thiết yếu.

Grocery : tạp hóa

Measures : biện pháp.

Expire : hết hiệu lực.

Aid : viện trợ.

Temperature : nhiệt độ.

Globe : quả địa cầu.

Doubt : nghi ngờ.

Foreseeable future : tương lai gần.

Widely : rộng rãi.

Efifective : có hiệu lực.

Higher-end : cao cấp hơn.

Horses : ngựa.

Medow : đồng cỏ.

Barrier : rào chắn.

Acttraction : sức hút

Sprung up : mọc lên.

Vast : rộng lớn.

Spot : nơi.

Escape : lối thoát.

Skyscraper : những tòa nhà chọc trời.

Green prairies stretched : thảo nguyên xanh trải dài.

Peaceful : yên bình.

Graze : gặm.

Rare : hiếm.