Comes in handy: có ích --> đôi khi quảng cáo cũng có ích

I’m interested in neither of them

I don’t like them, nor do I have them

Creative/entertaining

Exemplary students

Ads that feature violence

Reliable/trustworthy: Đáng tin

Viable: khả thi

If we are financially viable

Spare no expense on something: không ngại chi tiền cho gì đó

Unwind = chill

Come across: bắt gặp

Fiercely competitive industry: ngành công nghiệp dữ dội

Tough occupation: nghề khó

Give up my current job to pursue that field: theo đuổi lĩnh vực này

It occurs to me that…..

--> It never occurred to me that I would one day become a developers

I’m not cut out for that job --> Tôi không phù hợp với job này

Not my strong point: điểm mạnh

Pull off: thành công trong lĩnh vực gì đó

Not something I could pull off

Grey matter: chất xám

**It’s worth a try**

Eventually: sau cùng

Emotional outlet: giải tỏa cảm xúc

I don’t play it as often ass we did before

Just play for the fun of it

Keep the flabs off: chơi vì sức khỏe

**Spirit --> lose heart: nản lòng**

At 1pm on the dot: cứ đúng 1h điều

Sometimes we would play football for hours on end: liên tục nhiều giờ

Roller-skating: trượt patin

**Play truant**: trốn học

Discipline: kỷ luật

Commit to it: gắn bó với nó

Commitment: sự cam kết