**be adding**: thêm vào

**be addressing**: thuyết trình, trình bày

**be adjusting**: điều chỉnh

**be admiring**: chiêm ngưỡng

**be approaching**: tiến đến

**be arranging**: sắp xếp, cắm (hoa)

**be assembling**: lắp ráp

**be attaching**: dán

**be attending sb**: chăm lo, giúp ai đó

**be bending over**: cúi xuống

**be boarding**: bước lên (xe, tàu…)

**be booking**: đặt (hàng, vé,…)

**be bowing**: cúi đầu chào

**be browsing**: duyệt, chọn lựa, truy cập

**be brushing**: chải (tóc)

**be burying**: chôn vùi, che đi, phủ đi

**be buttoning**: cài cúc áo, quần)

**be carrying**: mang, vác

**be changing**: thay đổi

**be checking into**: đăng kí phòng

**be collecting**: thu thập, gom

**be coming out of:** ra khỏi

**be concentrating on**: tập trung vào

**be conversing**: trò chuyện

**be crossing**: băng qua

**be delivering**: giao (hàng)

**be departing**: xuất phát, khởi hành

**be digging**: đào, xới

**be directing**: hướng dẫn

**be disembarking**: lên (bờ)

**be displaying**: trưng bày

**be distributing**: phân phối, giao

**be diving**: lặn

**be doing the dishes**: rửa chén

**be dragging**: kéo

**be emptying**: đổ, dốc, làm cạn

**be entering**: bước vào

**be enjoying**: tận hưởng, thưởng thức

**be examining**: kiểm tra

**be exchanging**: trao đổi

**be exercising**: tập thể dục

**be exiting**: bước ra

**be facing**: đối mặt (be facing across from: đối diện)

**be facing away from each other**: ngồi hướng nhìn ngược nhau (quay lưng vào nhau**)**

**be fastening**: đóng, gài

**be feeding**: cho ăn

**be filling**: đổ đầy, làm đầy

**be floating**: trôi, nổi

**be focusing on**: tập trung vào

**be folding**: gấp, gập, khoanh tay

**be flowing**: chảy

**be gathering**: tập hợp

**be gazing**: nhìn chằm chằm

**be gesturing**: biểu hiện bằng cử chỉ

**be getting on**: bước lên (xe cộ)

**be getting out of**: bước ra khỏi

**be getting up**: đứng dậy

**be getting ready**: chuẩn bị

**be going over**: bước qua

**be greeting**: chào đón

**be handing**: chuyền tay, đưa

**be handling**: bàn giao, đưa cho

**be hanging**: treo

**be wrapping**: bao bọc, gói

**be hiking up**: leo, trèo

**be hitting**: đâm phải, và phải

**be holding**: cầm, nắm, giữ

**be inspecting**: kiểm tra

**be jotting down**: ghi chép

**be writing**: viết

**be jumping**: nhảy

**be kicking**: đá

**be landing**: đáp, hạ cánh (may bay)

**be laying**: đặt, để

**be leaning against**: dựa vào

**be leaving**: rời khỏi

**be lifting**: nâng, nhấc lên

**be lining up**: xếp hàng

**be lighting**: thắp sáng

**be loading**: bốc, chất hàng

**be lying**: nằm

**be making a line**: xếp hàng

**be making a purchase**: mua hàng

**be making a toast**: uống rượu

**be measuring**: đo, đo lường

**be mopping**: lau chùi

**be mowing**: cắt, gặt

**be paving**: lát, trải

**be pouring**: rót, đô

**be putting on**: đeo, mang, mặc

**be pushing**: đẩy

**be observing**: quan sát

**be offering**: cung cấp

**be operating**: điều hành, vận hành

**be ordering**: đặt hàng, gọi món

**be organizing**: tổ chức, sắp xếp

**be packing away**: đóng gói

**be parking**: đỗ xe

**be passing**: chuyển

**be performing**: trình diễn

**be petting**: vuốt ve

**be picking (up)**: chọn, lựa, lấy

**be piling**: chất đống

**be piloting**: dẫn dắt, điều khiển

**be placing**: đặt

**be planting**: trồng

**be plugging**: cắm

**be pointing**: chỉ

**be polishing**: đánh bóng

**be positioning**: đặt, để

**be posting**: đăng

**be pouring**: rót

**be practicing**: luyện tập

**be pulling**: kéo

**be putting away**: đem đi chỗ khác, chuyển

**be putting down**: đặt xuống

**be putting up**: dán

**be racing**: đua

**be racing down**: phóng xe đi đâu đó

**be reaching**: với tay

**be arranging**: sắp xếp lại

**be resting**: nghỉ ngơi

**be reviewing**: xem xét

**be riding**: cưỡi (xe, ngựa…)

**be rising**: mọc, bay lên

**be rolling up**: xắn lên, cuộn lên

**be rowing**: chèo

**be rushing**: vội vã đi gấp

**be selecting**: chọn, lựa

**be serving**: phục vụ

**be setting up**: sắp xếp

**be shaking hands**: bắt tay

**be shelving**: sắp xếp

**be shopping**: mua sắm

**be sipping**: uống từng ngụm

**be sitting across from each other**: ngồi đối diện

**be sketching**: vẽ phác thảo

**be smiling**: cười

**be sorting**: sắp xếp, phân loại

**be spreading**: trải ra

**be springing**: làm cho bật ra, đưa ra

**be stacking**: xếp thành chồng

**be staring at**: nhìn chằm chằm

**be stepping**: leo

**be stirring**: khuấy

**be stocking**: lưu, giữ, để, cất

**be stretching**: duỗi, kéo căng

**be strolling**: đi dạo, sải bước

**be stuffing**: nhồi, nhét

**be sweeping**: lau dọn

**be taking a break**: nghỉ giải lao

**be taking a nap**: chợp mắt, ngủ vài phút

**be taking a picture**: chụp ảnh

**be taking a walk**: đi bộ

**be taking off**: cất cánh

**be tasting**: nếm

**be taxiing**: chạy trên mặt đất

**be throwing sth away**: ném cái gì đó

**be tidying up**: dọn dẹp

**be touring**: tham quan

**be transporting**: vận chuyển, chuyên chở, keo

**be trimming**: cắt, tỉa

**be turning**: lật (sách)

**be turning on/off**: bật, mở/tắt

**be turning toward**: quay sang

**be tying**: cột

**be typing**: đánh máy

**be unloading**: dỡ (hàng)

**be unlocking**: mở

**be unfolding**: mở

**be walking**: đi bộ

**be wandering**: đi bộ thong thả

**be washing**: rửa, làm sạch

**be watering**: tưới

**be waving**: vẫy

**be wearing**: đeo, mặc, mang, đội

**be weighing**: cân

**be wheeling**: đẩy

**be wiping off**: lau chùi