|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Word | Type | meaning |
| dilemma | n | tình thế tiến thoái lưỡng nan |
| strategy | n | chiến lược |
| infrastructure | n | cở sở hạ tang |
| mindset | n | tư duy |
| compromise | n | sự thỏa hiệp |
| paradox | n | nghịch lý |
| synergy | n | sự hợp lực |
| inequality | n | sự không bình đẳng |
| hierarchy | n | đẳng cấp |
| democracy | n | chế độ dân chủ |
| collaborate | vi. | hợp tác |
| manipulate | vt. | thao túng, điều khiển |
| optimize | vt | tối ưu hóa |
| withstand | vt. | chống chọi |
| compensate | v. | đền bù |
| undermine | vt. | hủy hoại |
| jeopardise | vt. | gây nguy hiểm |
| deteriorate | v | xuống cấp |
| impede | vt | cản trở |
| exaggerate | v | phóng đại |
| prosperous | adj | phồn vinh |
| sustainable | adj | bền vững |
| optimistic | adj | lạc quan |
| potential | adj | có tiềm năng |
| inevitable | adj. | không thể tránh được, tất yếu |
| sophisticated | adj | phức tạp |
| plausible | adj | hợp lý |
| detrimental | adj | có hại |
| demanding | adj | đòi hỏi khắt khe |
| overwhelming | adj | lớn lao/ áp đảo. |
| win-win | adj | đôi bên cùng có lợi |
| cost-effective | adj | có sinh lợi/ hiệu quả kinh tế |
| eco-friendly | adj | thân thiện với môi trường |
| multi-cultural | adj | đa văn hóa |
| eye-catching | adj | bắt mắt |
| market-oriented/ orientated | adj | hướng đến thị trường |
| thought-provoking | adj | gợi suy tư |
| state-of-the-art | adj | tiên tiến nhất |
| know-how | n | bí quyết |
| self-esteem | n | lòng tự trọng |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |