1. Lie (n)

Lời nói dối

1. Prepare (v)

Chuẩn bị

1. Medical (adj)

Thuộc y học

1. Certainly (adv)

Chắc chắn

Of course: tất nhiên

1. Call (n)

Cuộc gọi

1. Scan (n)

Chụp, quyét (y học)

1. Sweetheart (n)

Người yêu, người tình

1. Marry (v)

Cưới

Married (adj): đã kết hôn

1. Pregnant (adj)

Mang thai, có bầu

1. Infertility (n)

Sự vô sinh

1. Slash (n)

Dấu xẹc (/)

1. Dinosaur (n)

Con khủng long

1. Mood (n)

Tâm trạng, khí sắc

1. Suit (v)

Hợp (quần áo, đồ đạc)

Đáp ứng nhu cầu

1. Academia (n)

Học viện

1. Crush (v)

Đè nát, nghiền

1. Import (v)

Nhập khẩu

1. Pain (n)

Đau

1. Stomach (n)

Dạ dày, bụng

1. I’d

I would

I had

1. Expert (n)

Chuyên gia

1. Out of the blue

Hoàn toàn bất ngờ

1. Physician (n)

Bác sĩ điều trị

1. Assistant (n)

Trợ lý

1. At work

Working: đang làm việc

1. Stage (n)

Thời kì, giai đoạn

1. Rush (v)

Lao vào (để làm một cái gì đó rất vội và nhanh)

1. Cross (v)

Ngang qua, bắt chéo

1. Ironic (adj)

Mỉa mai

1. Blessed (adj)

Thần thánh

1. Research (v)

Nghiên cứu

1. Form (n)

Hình thức

1. Christianity (n)

Đạo Công Giáo

1. Nickname (n)

Biệt danh

1. Prosperity (n)

Sự thịnh vượng, sự phát đạt

Prosper (v): thịnh vượng

1. Gospel (n)

Sách phúc âm

1. Bold (adj)

Táo bạo

1. Promise (n)

Lời hứa

1. Consider (v)

Xem như

1. Follower (n)

Tín đồ

1. Observer (n)

Người quan sát

1. Reward

(v): ban thưởng

(n): phần thưởng

1. Faithful (adj)

Trung thành, chung thủy

1. Wealth (n)

Sự giàu có

1. Boundless (adj)

Vô biên

1. Positively (adv)

Một cách tích cực

1. Get + V3

Be + V3

1. Interest (v)

Quan tâm

1. Theology (n)

Thần học

1. American (adj)

Tiếng Anh-Mỹ, Anh-Mỹ

1. Celebrity (n)

Người nổi tiếng

1. Decade (n)

Thập kỉ

1. Televangelist (n)

Nhà truyền hình