1. Profession (n)

Nghề nghiệp

1. Gonna

Going to

1. Demand (n)

Nhu cầu

Yêu cầu

1. According to

Theo như

1. Research (v)

Nghiên cứu

1. Automated (adj)

Vận hành tự động

1. Check out (v)

Thanh toán

1. Pocket (n)

Túi

1. Automobile (n)

Xe ô tô

1. Human beings

Human

Loài người

1. Creativity (n)

Tính sáng tạo

1. Opening (n)

Cơ hội

1. Projection (n)

Dự án

1. Nutritious (adj)

Bổ dưỡng

1. Work on (v)

Phát triển, cải thiện

1. Thrive (v)

Phát triển tốt

1. Year-over-year

Hàng năm

1. Surgery (n)

Phẫu thuật

1. Kind of

Có lẽ

1. Creative (adj)

Thuộc sự sáng tạo

1. Stuff

Ấy...

“Mấy cái ấy của tôi đấy nhé”

1. Architect (n)

Kiến trúc sư

1. Salespeople (n)

Nhân viên bán hàng

1. Fuel (n)

Nhiên liệu, chất đốt

1. Individual (adj)

Cá nhân, riêng lẻ

1. Field (n)

Lĩnh vực