Figure: 1 hình ảnh dưới dạng Diagram

-Essential = Necessary

-Fulfilling: hoàn thành + công việc từ nào đấy sẽ có nghĩa là hoàn thành cái đó hoặc theo nghĩa khác : *đáp ứng [ công việc đó]*

-Fulfilling requests: đáp ứng yêu cầu

-Defined: khai báo

-Definition: Định nghĩa

-Discuss: thảo luận

-The rest of the example: Phần còn lại của ví dụ

**Đâu là sự khác biệt giữa complicated và complex**


I think that both refer to the same kind of experience, but one is positive the other negative:

That's complicated = it makes me feel despair, it's artificially made less simple than it should be


That's complex = it is intellectually challenging and exciting, and it is a problem to solve that I will attempt.

**"Be from ..." vs. "Come from ..."**

**Tham khảo:** https://vi.hinative.com/questions/12367341



Come from dùng khi người đó 1 chuyến đi nào đó từ …/tới …



Tell us apart: phân biệt chúng tôi ( *xem thêm*: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tell-apart)

*to be able to see the difference between two very similar things or people.*

**voice và accent**

tham khảo tại: [Đâu là sự khác biệt giữa "voice" và "accent" ? | HiNative](https://vi.hinative.com/questions/9014672#answer-22689165)

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

**Some và Several**

Some là số lượng ít (a small quantity)

Several là số lượng nhiều (a large quantity)

**Separates**

What **separates** this tutorial from the rest you can find online is that we’ll take a **hands-on approach** with plenty of code examples and visualization.

*- Điều tách biệt tuto này khỏi phần còn lại bạn có thể tìm kiếm trên mạng đó là chúng tôi sẽ áp dụng Cách tiếp cận thực tiễn với nhiều ví dụ về code và hình ảnh trực quan.*

**Hands-on**

[Hands on là gì? - Từ Điển Thành Ngữ Tiếng Anh (tudienthanhngutienganh.com)](https://tudienthanhngutienganh.com/hands-on-la-gi/)  
- Trực tiếp động tay hoặc tham gia tích cực (1 ông quản lý sẽ trực tiếp động tay vào quản lý chặt chẽ chẳng hạn). Lãnh đạo bằng cách trực tiếp động tay vào.

- Đôi lúc còn có nghĩa thực hành, thực tiễn

**Approach**

["APPROACH": Định Nghĩa, Cấu Trúc và Cách Dùng trong Tiếng Anh (studytienganh.vn)](https://www.studytienganh.vn/news/846/andquotapproachandquot-dinh-nghia-cau-truc-va-cach-dung-trong-tieng-anh)

- Verb: tiếp cận một ai đó, sự vật, sự việc nào đó


- Noun: Một con dường dẫn đến địa điểm nào đó (phương pháp)

*Ex: Hands-on approach (phương pháp thực hành/ Cách tiếp cận thực tiễn)*

**Full Space of Possible**

Expose the full space of possible: Khai phá tiềm năng hoặc mở mang kiến thức.

Giả thiết của Fat đó là space of possible là vùng mà bản thân có thể làm dc gì đó, ăn chơi, cày game, đấm nhau, nhưng khả năng là vác súng đi ban phát dân chủ chẳng hạn, thì nó lại quá mức.



**Recognize vs Relize**

<https://www.facebook.com/PasalEnglish/posts/pfbid021nEzABvtDJdYvNnsZLbzsDQUEeAmzmjeu5TqKF67FLwoQ2GrWweDtZcPAPS8uFi6l>

🌺🌺🌺REALIZE và RECOGNIZE 🌺🌺🌺

Không ít lần chúng ta thấy bối rối và nhầm lẫn giữa 2 động từ này, và sử dụng chúng một cách không được thoải mái và tự nhiên lắm. Phân biệt sự khác nhau, để đơn giản thì:

⚡to realize = to understand / to perceive or to catch the idea of something: cảm nhận, nhận biết, nhận thức được, hiểu ra được, ngộ ra được.. thông qua việc cân nhắc, trong tâm trí.

Ex: The first time she said it like that, I realized I was in love with her (Lần đầu nghe cô ấy nói thế, tôi nhận ra là mình đã yêu cô ta.)

⚡to recognize = to identify / to distinguish one thing from another: nhận diện (bằng việc nhìn bằng mắt), phân biệt, nhận ra ai đó (đã gặp, người quen cũ, lâu không gặp), nhận ra nhau, nhận diện, ghi nhận giao dịch vào sổ cái (kế toán)...

Recognize = know again, thus, you can recognize something only if you have noticed it before!

Ex: I can recognize Mark by his walk

(Tôi có thể nhận ra Mark thông qua dáng đi của anh ấy)