Promise (v,n) hứa, lời hứa

Promising (a) đầy hứa hẹn, có triển vọng

Specific (a) đặc trưng

Special (a) đặc biệt = distinct

General (a) chung

Specify (v) cụ thể hoá, nêu rõ

Specification (n) đặc điểm

Legitimate (a) hợp pháp

Legal (a)

Variety (n) đa dạng

Diversity (n)

Monotony (n) sự đơn điệu

Various (a) đa dạng

Address (v) diễn thuyết, giải quyết

Affiliate (n) cty con

Affiliated (a) sáp nhập liên kết

Affiliation (n) sự sáp nhập

Attend

Attendance

Attendee

(100 cm3) water

Attract

Attraction

Attractive (a) hấp dẫn)

Cancellation (n) sự huỷ bỏ, continuation (n) sự tiếp tục

Cancel , continue

Gather (v) tụ họp

Meet = get together = assemble

Break up = disperse

Appear

Gathering (n) hội nhóm

Hold

Location

Place = position = spot = site

Locate (v) định vị

momo