Affordable /əˈfɔːrdəbl/ (adj) có đủ khả năng về tài chính

Comparable /ˈkɒmpərəbl/ (adj) có thể so sánh được

Advisable /ədˈvaɪzəb/ (adj) nên,thích hợp,khôn ngoan

Inevitable /ɪnˈevɪtəbl/ (adj) không thể tránh được

Financial /fai'nænʃəl / (adj) thuộc về tài chính

Chemical /'kemikəl/ (adj) thuộc về hóa học

Industry /'indəstri/ (n) công nghiệp

Occasion /ə'keiʤn/ (n) dịp,cơ hội,lý do

Actor /'æktə/ (n) diễn viên

Emotional /'imouʃənl/ (adj) cảm động, xúc động

Cure /kjuə/ chữa bệnh