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
2. 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. 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