1. Playground (n)

Sân chơi

1. Baby carriage (n)

Cái nôi em bé

1. Slightly (adv)

Nhỏ, mức độ không đáng kể

1. Dry spells

Ra tòa

1. Co-parenting

Đồng nuôi dưỡng

1. Suppose (v)

Cho là, tin rằng

1. Failure (n)

Kẻ thất bại

1. In sight

Trong tầm nhìn

1. So-called (adj)

Cái gọi là

1. Inventing (n)

Sự hình thành

1. Obviously (adj)

Rõ ràng, hiển nhiên

1. Transform (v)

Biến đổi, biến chuyển

1. Ring (n)

Vòng, nhẫn

1. Circumstance (n)

Tình huống

1. Whole (adj)

Nguyên vẹn, bình an vô sự

1. By now

Đến bây giờ, cho đến bây giờ

1. Wondering (adj)

Đầy ngạc nhiên, đầy kinh ngạc

1. Prostitute (n)

Gái điếm

1. Alcoholic (n)

Kẻ nghiện rượu

1. Foster (n)

Trại trẻ mồ côi

1. Criminal (n)

Kẻ phạm tội

1. Drug (n)

Thuốc lá, ma túy

1. Pimp (n)

Cò, người mối lá

1. Prison (n)

Nhà tù

1. Sentence (n)

Bản án

1. Dozen (n)

Tá, 12

1. Childhood (n)

Tuổi thơ ấu

1. Accomplish (v)

Hoàn thành, thực hiện, đạt tới

1. Thrill (v)

Rùng mình, xúc động, hồi hộp

1. Belong (v)

Thuộc về

1. Proud (adj)

Tự hào, hãnh diện

1. Painfully (adv)

Một cách đau đớn, đau khổ

1. Honest (adj)

Thực sự

1. Date (v)

Hẹn hò, ngoại tình

1. Essentially

Về bản chất, về cơ bản

1. Tragic (adj)

Bi kịch

1. Sense (n)

Tình nghĩa, tình cảm

1. Deal (n)

Cuộc thỏa thuận

1. Cohabit (v)

Ăn ở với nhau như vợ chồng(nam nữ chưa kết hôn)

1. Till death do you part

Đến lúc cái chết chia lìa bạn

1. Vow (n)

Lời thề

1. Walk down the aisle

Kết hôn (trong nhà thờ có lối đi giữa giáo đường)

1. Inside (n)

Bên trong

1. Sickness (n)

ốm, bệnh tật

1. Bedside (n)

Cạnh giường

1. Nurse (n)

Chăm sóc

1. Comfort (v)

An ủi

1. Count on (v)

Phụ thuộc, dựa vào, tin vào

1. Last but not least

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng

1. Lack (n)

Tình trạng thiếu thốn

1. Entire (adj)

Toàn bộ

1. Business (n)

Việc, công việc, kinh doanh

1. Area (n)

Vùng, lĩnh vực, diện tích

1. Light (v)

Thắp sáng

1. Presence (n)

Sự có mặt, sự hiện diện

1. Light (adj)

Rạng rỡ

1. Reflect (v)

Hồi đáp

1. Afterwards (adv)

Sau này

1. Selfish (adj)

Ích kỉ

1. God forbit

Lạy Chúa

1. Get down (v)

Quỳ xuống

1. Knee (n)

Đầu gối

1. Along

Cùng với