1. Get tough / get thợp/ : trở nên khó khăn
2. To Keep fighting for something : tiếp tục cố gắn cho
3. Ups and downs : những thăng trầm
4. Once more : 1 lần nữa
5. To reach out for help : tìm kiếm sự giúp đỡ
6. To need a helping hand : cần sự giúp đỡ ai đó
7. To be ashamed of : xấu hổ
8. Prisoner : tù nhân
9. Be none of sb’s business : không phải việc của…ai đó
10. To judge someone: đánh giá ai đó
11. To be based on : dựa trên
12. To get on with = to continue doing something: tiếp tục
13. Nightmare : ác mộng
14. To steal something : đánh cắp
15. To bring somebody down: hạ bệ ai đó
16. Previously - rí vi ợt ly : trước đây
17. Opposite – óp ơ zit : đối diện
18. Afraid - ờ phây đ : ngại == (adj) : ko dám
19. Capable - Kấy pơ bô (adj) : có khả năng
20. Through – thru : xuyên qua, để vượt qua
21. Reality – ría lơ ty : thực tế