Ngăn ngừa=ការទប់ស្កាត់,

2

bừa bãi=រើសមុខ, chủ quan=ប្រធានបទ,

Tránh=ជៀសវាង, sự tưởng tượng=ស្រមើលស្រមៃ, khách quan=គោលបំណង

3. tư liệu=material; documentation, cơ quan **=**office; place of work, body; institution; organization; agency; office; service, khuôn khổ=ក្របខ័ណ្ឌ, tiếp cận=to approach

4. thử nghiệm=សាកល្បង, giả thuyết=សម្មតិកម្ម, đối xử = to treat; to behave

5. tương quan=ការជាប់ទាក់ទងគ្នា,

6. định tính=គុណភាព, khảo sát=ស្ទង់មតិ

7. phủ định=អវិជ្ជមាន, nhân rộng=បានចម្លង, mâu thuẫn=contradiction, mơ hồ=មិនច្បាស់លាស់

8. Có tính trung thực=មានការពិត, Có tính tương quan=ការជាប់ទាក់ទងគ្នា, tái lập=បានបង្កើតឡើងវិញ

9. loại suy=ស្រដៀង, đối lập=ប្រឆាំង, giả định=ការសន្មត់

10. đáng tin cậy nhất=គួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត, thực địa=field

11. dữ kiện = information; data, tính năng =លក្ខណៈពិសេស

12. suy diễn=to deduce; to infer, quy nạp=inductive,hiện trường= កន្លែងកើតហេតុ

13. sự lý luận=ហេតុផល។, kỹ lưỡng=ហ្មត់ចត់, trừu tượng=អរូបីយ៍, xác thực=ភាពត្រឹមត្រូវ

១៤.dẫn nhập=សេចក្តីផ្តើម,tính cấp thiết= pressing; urgent; imperative, thu hẹp= thu hẹp

15. tiềm năng=សក្តានុពល, quân bình=អព្យាក្រឹតភាព, bằng chứng=ភ័ស្តុតាង, thực nghiệm=ពិសោធន៍

16. phản biện=ពិនិត្យ

17, hiện trạng=ស្ថានភាព, chủ đề=ប្រធានបទ, tiền đề =ការសន្និដ្ឋាន

18. hiện hữu =to exist, available; existing,né tránh= to avoid; to shun; to ward off, suy diễn =កាត់កង, to deduce; to infer

22. truy vấn=សំណួរ, nhãn hiệu=ម៉ាក, Khởi công=ការចាប់ផ្តើម, Draff of the fundamentals=đề cương, nếm rượu vang=រសជាតិស្រា, thương hiệu=យីហោ

29. giả thiết =សន្មត់ថា

32, phê bình =រិះគន់=to review; to criticize-

33. biện minh=សុចរិត=to prove somebody innocent;,  to justify;

34. suy đoán=ការរំពឹងទុកto infer,to assume; to presume

38. giả định=to suppose; to assume,

39. quy luật=rule; law, định luật= Law

40. trực giác=វិចារណញាណ,Hiện hữu=ដែលមានស្រាប់

43. Sự tò mò=ចង់ដឹង

49. Chi phối=គ្របដណ្តប់, Việc đặc=លក្ខណៈពិសេស

50. nắm bắt =ដើម្បីចាប់យក

52. Kỹ năng=ជំនាញ,

54.tế nhị =delicate; tactful; kid-glove; tender

56. nhằm=ដើម្បី: xác thực=ភាពត្រឹមត្រូវ, sự trì hoãn=ពន្យារពេល