|  |  |
| --- | --- |
| Against | Chống lại |
| Towards | Về phía |
| Generation | Thế hệ |
| Stage | Sân khấu |
| Fair | Hội chợ |
| Decades | Những thập kỷ |
| Marriage | Cuộc hôn nhân |
| Sibling | Anh em ruột |
| Artist | Nghệ sĩ |
| Director | Giám đốc, đạo diễn |
| Secretary | Thư ký |
| Worker | Công nhân |
| Career | Sự nghiệp |