|  |  |
| --- | --- |
| Continuously (adv), constantly(adv), consecutive (adj), incessant (adj), nonstop (adv) | liên tục, liên tiếp, không ngừng, |
| Serene /səˈriːn/ | thanh thản, |
| Tranquil, quiet, peacefull | yên tĩnh, |
| Pleasure, delighted | vinh hạnh, hân hoan |
| Resolve, solve, tackle, sort out | Giải quyết. |
| Handle, Cover, control | Điều khiển |
| Implement, perform, execute | Thực hiện |
| Shedule, plan, scheme | Kế hoạch |
| Dispute, debate, argue | Tranh chấp, cãi nhau. |
| Tricky, Tough for, Difficult | Khó khăn |
| Stage | Giai đoạn |
| Likelihood, risk | Rủi ro |
| Inspection, check, superviser | Giám sát |
| Circumstances, cases, | Trường hợp |
| component, ingredients, composition | Thành phần |
| Including, contains, | Bao gồm |
| Overflow, spill | Tràn |
| Angle, corner | Góc |
| Webinar, online conference, online seminar | Hội thảo trực tuyến |
| Refuse, disavow, reject | Từ chối |
| Join, engage in, attend, participate | Tham gia |
| Take, hold, grip | Cầm, nắm |
| Theme, Subject, Title | Tiêu đề |
| Be subject to, suffer | Chịu đựng |
| Replace, Substitute | Thay thế |
| acquire, achieve, gainte | Đành được |
| Against, anti | Chống lại |
| Disappointed, frustrate | Thất vọng |
| Trade-off, exchange | Sự thay đổi |
| Accidental, Casually, incidentally | Tình cờ |
| Develop, Evolve | Phát triển |
| Prospect, Potential | Tiền năng |
| Horizon, vision | Tầm nhìn |