1. Slurp (v)

Uống một chất lỏng nào đó mà tạo ra tiếng ồn

1. Good shit

Good stuff

Những thứ tốt, để diễn tả bất cứ cái gì là tốt

1. What’s happening?

What’s up?

1. Whole (adj)

Toàn bộ, tất cả

1. Out of

From

1. May have heard

Có thể đã nghe (phỏng đoán ở quá khứ)

1. Already

Đã...rồi, rồi à...

1. Motivated (adj)

Nhiệt tình, quyết tâm thực sự muốn làm cái gì đó

1. Inspired (adj)

Đầy cảm hứng

1. Empowered (adj)

Được truyền cảm hứng

1. Go to panel

Đi dự hội thảo

1. Just

Vừa mới

1. Take away (v)

Mang đi

1. Partly (adv)

Một phần

1. Impact (n)

Sự ảnh hưởng, ấn tượng tốt

1. Pursue (v)

Theo đuổi

1. Career (n)

Nghề nghiệp, sự nghiệp

1. Interest (n)

Sự chú ý, điều quan tâm

1. Innovation (n)

Sự đổi mới

1. Literally (adv)

Theo nghĩa đen

1. Hub (n)

Trung tâm

1. Come out (v)

Lộ ra, xuất bản

1. For instance

Ví dụ

1. Health (n)

Sức khỏe

1. Monitor (v)

Giám sát, theo dõi

1. Patient (n)

Bệnh nhân

1. Educational (adj)

Thuộc giáo dục, tính giáo dục

1. Coursework (n)

Đồ án, giáo án

1. Space (n)

Không gian

1. Get Vp3

Tobe + Vp3

(Bị động)

1. Send up (v)

Gửi lên

1. Go into (v)

Bắt đầu làm một công việc nào đó

1. To begin with (idioms)

Trước hết, đầu tiên

1. Freedom (n)

Quyền tự do

1. Throughout (pre)

Xuyên qua, xuyên suốt

1. Collaboration (n)

Sự kết hợp, sự công tác

1. As

While, when

1. Opportunity (n)

Cơ hội

1. Deliver (v)

Trình bày

1. Involve (v)

Đòi hỏi, dính líu tới

1. Formula (n)

Công thức

1. Equation (n)

Phương trình

1. Refer (v)

Liên quan tới, nhắc tới

1. Go along with

Đi cùng với

1. Whether...or

Hoạc

1. Adapt (v)

Thích nghi, thích ứng

1. Grab (v)

Chộp lấy, nắm lấy, chiếm lấy

1. Nature (n)

Bản chất

1. Electronics (n)

Điện tử

1. Infinity (n)

Vô tận, không đếm được

1. Peer (n)

Người ngang hàng

1. Awesome (adj)

Tuyệt vời