1. Refugee (n)

Người tị nạn, người lánh nạn

1. Camp (n)

Trại

1. Surreal (adj)

khác lạ , Kì quái, không giống với thực tế

1. Overcome with so much emotion (adj)

Quá đỗi/tràn ngập cảm xúc

1. Very (adj)

Thực sự

1. Upbringing (n)

Sự giáo dục, sự dạy dỗ

1. Above all

Trên tất cả

1. Obstacle (n)

Sự cản trở, sự trở ngại

1. Struggle (n)

Sự đấu tranh, sự nỗ lực