Advance / ədˈvɑːns / [n] lợi thế

Apologise / əˈpɒlədʒaɪz / [v] xin lỗi

Appointment /əˈpɔɪntmənt/ [n] cuộc hẹn

Bless /bles/ [v] ban phúc

Complain /kəmˈpleɪn/ [v] phàn nàn

Decision /dɪˈsɪʒn/ [n] sự quyết định

Depress /dɪˈpres/ [v] chán nản

Headache /ˈhedeɪk/ [n] đau đầu

Polite /pəˈlaɪt/ [adj] lịch sự

Reason /ˈriːzn/ [n] lý do

Rest /rest/ [n] sự nghỉ ngơi

Sneeze /sniːz/ [v] hắt hơi

Sunglasses /ˈsʌnɡlɑːsɪz/ [n] kính râm

Tablet /ˈtæblət/ [n] viên thuốc

Terrible /ˈterəbl/ [adj] khủng khiếp

Wrist /rɪst/ [n] cổ tay