1. Now more than ever

* Hơn bao giờ hết

1. Push (sth) forward

* Tiếp tục làm gì đó, tiến bộ, phát triển, thúc đẩy cái gì đó với sự nỗ lực và nhiệt huyết

1. Technological (adj)

* Thuộc về công nghệ

1. Potential (adj)

* Tiềm năng

1. Humanity (n)

* Loài người, nhân loại

1. Improve (v)

* Cải thiện

1. Society (n)

* Xã hội

1. Technology (n)

* Công nghệ

1. Communicate (v)

* Liên lạc, truyền đạt

1. Across (pre)

* Thông qua, từ bên này qua bên kia

1. Geographical (adj)

* Thuộc về địa lý

1. Boundary (n)

* Đường biên giới, ranh giới

1. Loved one

* Người mà mình yêu thương, gần gũi

1. Examine (v)

* Khảo sát, xem xét

1. Reexamine (v)

* Xem xét lại

1. Credible (adj)

* Đáng tin cậy

1. Factual (adj)

* Thực sự, chân thực

1. Relay (v)

* Nhận và truyền lại (thông tin, tin nhắn, chương trình...)

1. Local (n)

* Địa phương

1. Global (n)

* Toàn cầu

1. Scale (n)

* Mức độ, phạm vi

1. Thank to

* Nhờ có, nhờ vào

1. Advance (n)

* Sự tiến bộ, sự phát triển

1. Medical (adj)

* Thuộc y học

1. Countless (adj)

* Vố số

1. Lives

* Những sinh mạng (Số nhiều của life)

1. Save sb from sth

* Cứu, bảo vệ ai khỏi cái gì

1. Readily (adv)

* Sẵn sàng

1. Accessible (adj)

* Có thể tiếp cận, truy cập

1. Due to

* Bởi vì

1. Industry (n)

* Ngành công nghiệp

1. Boom (v)

* Tăng vọt, âm vang

1. Study (n)

* Sự nghiên cứu

1. Fill (v)

* Đáp ứng

1. Demand (n)

* Yêu cầu, đòi hỏi

1. Effort (n)

* Sự nỗ lực, cố gắng

1. Folk (n)

* Người

1. Gap (n)

* Lỗ hổng

1. Tons (n)

* Tấn (đơn vị đo cân nặng)

1. Amazing (adj)

* Tuyệt vời

1. Aspect (adj)

* Khía cạnh, hướng

1. Technical (adj)

* Kĩ thuật

1. Nuanced (adj)

* Làm hơi khác về ngoại hình, ý nghĩa, âm thanh...

1. Succeed (v)

* Thành công

1. Start out (phrase verb)

* Bắt đầu một hành trình, bắt đầu

1. Tobe about to/to be going to

* Sắp làm gì

1. Though (adv)

* Mặc dù vậy, nhưng, tuy nhiên

1. Scary (adj)

* Rùng rợn, đáng sợ

1. Confident (adj)

* Tự tin

1. Couple (n)

* hai, vài, đôi, cặp

1. Navigate the waters

* Tìm cách để đến một nơi khi đang trong chuyến đi
* Tìm cách để đạt được kết quả khi đang trong quá trình làm việc...

1. Through (prep)

* Suốt, từ đầu đến cuối

1. Fruitful (adj)

* Thành công
* Tạo ra kết quả tốt

1. Explore (v)

* Khám phá

1. Networking

* Kĩ năng xây dựng mối quan hệ

1. Healthy (adj)

* Nghiêm túc, lành mạnh

1. Relationship (n)

* Mối liên hệ, mối quan hệ

1. Tip (n)

* Thông tin có giá trị
* Mẹo

1. Of course

* Tất nhiên

1. Audience (n)

* Khán thính giả

1. It’s onestly

* Thực sự...

1. Understatement (n)

* Sự nói giảm, nói tránh, nói nhẹ

1. Y’all

* Nói tới một nhóm người mà bạn đang nói chuyện