1. Ubiquitous (adj)

Có mặt khắp nơi

1. In search of sb/sth

Tìm kiếm ai/cái gì

1. Mapping (n)

Bản đồ

1. Medicine (n)

Y học

1. Drone (n)

Máy bay không người lái

1. Self-driving car (n)

Ô tô tự lái

1. Recognition (n)

Sự nhận dạng

1. Visual (adj)

Thuộc thị giác, liên quan đến mắt

1. Advance (v)

Nâng cao, cải tiến, tiến bộ

1. Deep dive into sth (n)

Đi sâu vào cái gì

1. Implement (v)

Thi hành

1. Cutting-edge

Vượt trội, tiên tiến

1. Assignment (n)

Nhiệm vụ

1. Involve (v)

Bao gồm, bao hàm

1. Multi-million (n)

Hàng triệu

1. Set up (v)

Thiết lập, cài đặt

1. Guide (v)

Chỉ dẫn

1. Hands-on (adj)

Thực hành