Announce: thông báo  
they announce the next stage(họ thông báo giai đoạn tiếp theo)

Answer: trả lời  
Answer my question , please!

Anticipate: dự đoán  
are you anticipating a lot of people at the party tonight?

Appeal: kháng cáo  
Do we at least have the right to appeal

Apply: áp dụng  
he wants a job in which he can apply his foreign languages

Appoint: bổ nhiệm  
she has recently been appointed to the committee

Appreciate: đánh giá  
I appreciate you so much for going through that with me

Approach: đến gần, tiếp cận  
winter is approaching

Approve: đồng ý, phê duyệt  
I hope you approve of my choices

Argue: tranh luận  
my brothers are always arguing

Arise: nảy sinh  
if any complications arise, let me know and I’ll help  
(nếu có rắc rối gì nảy sinh, hãy cho tôi biết và tôi sẽ giúp)

Arouse:khơi dậy, đánh thức  
the debate aroused strong feelings on both sides

Arrange: sắp xếp  
the party was arranged quickly

Arrest: bắt giữ  
the police arrested her for drinking and driving

Arrive: đến  
I’ll wait until they arrive

Assemble: tập hợp  
I’ll assemble them in the common room after dinner

Assert: khẳng định, xác nhận  
you got to find a way to assert your dominance  
bạn phải tìm ra cách khẳng định vị thế của mình

Assess: đánh giá  
we have to assess this situation honestly  
chúng ta phải đánh giá tình hình này một cách trung thực

Assign: chỉ định  
we were assigned an interpreter for the duration of our stay

Assist: hỗ trợ  
I could assist you

Associate: liên kết  
most people associate this brand with good quality

Assume: cho rằng  
why do we assume that he knows everything

Assure: cam đoan, đảm bảo  
I can assure you

Attach: gắn, đính kèm  
I’ll attach the propeller(tôi sẽ gắn cánh quạt)

Attack: tấn công  
he attacked the man with a broken bottle

Attain: đạt  
how did we attain such mythic powers   
(làm sao chúng ta đạt được sức mạnh thần kỳ ấy)

Attempt: thử  
do not attempt to repair this yourself

Attend: tham dự  
we’d like as many people as possible to attend

Attract: thu hút  
I tried to attract her attention

Avoid: tránh  
he drove carefully to avoid the holes in the road

Await: chờ  
we need to wait in line for the tickets

Award: trao, trao tặng  
I would like to award you the highest honor  
(tôi muốn trao tặng bạn danh hiệu cao quý)

Balance: cân bằng  
I struggle to balance work and family commitments  
(tôi đấu tranh để cân bằng giữa công việc và các cam kêt gia đình)

Bear: chịu  
tell me now ! I can’t bear the suspense  
(nói cho tôi ngay! Tôi không thể chịu được sự hồ hộp)

Beat: đánh đập  
what makes you think I beat her

Beg: xin, ăn xin  
I beg you not to do it(tôi cầu xin bạn đừng làm điều đó)

Behave: hành xử  
you can’t behave like this

Belong: thuộc về  
you belong to me(bạn thuộc về tôi)

Bend: cúi xuống, uốn cong  
now, bend forward and touch your toes

Benefit: lợi ích  
the new law will benefit many homeowners

Bet: cá cược, đánh cược  
I bet that he won’t come

Bid: đấu thầu, đánh giá  
how much did you bid for that antique vase   
bạn trả giá bao nhiêu cho chiếc bình cổ đó

Bind: trói, buộc  
I must bind you: tôi sẽ trói bạn lại

Bite: cắn  
he bit me so hard that it drew blood

Blame: khiển trách  
don’t blame me if you miss the bus

Block: chặn, ngăn lại  
my view was blocked by a tall man in front of me

Blow: thổi  
you don’t blow the whistle

Boast: khoe khoang  
I don’t mean to boast, but I got a promotion well ahead of schedule  
tôi không có ý khoe khoang, nhưng tôi đã được thăng chức trước thời hạn

Boil: sôi, luộc  
I just wanted to boil some water

Book: đặt chỗ, đặt vé  
I’ve booked a table at the restaurant for nine o’clock

Boost: làm tăng  
winning the game helped to boost his confidence  
chiến thắng trong trò chơi đã giúp anh ấy tự tin hơn

Born: sinh  
where were you born?

Borrow: vay, mượn  
can I borrow it tomorrow

Bother: làm phiền  
I’m sorry to bother you

Bounce:nảy(lên)  
it will boance off the ship. I need someone to take it  
nó sẽ văng ra khỏi tàu. Tôi cần ai đó lấy nó

Bow: cúi, khom   
I will never bow before that madman

Break: phá vỡ, chia ra  
she will break the record

Breathe: thở  
always breathe through your nose

Breed: sinh sản, phát sinh ra  
that can breed resentment(điều đó có thể sinh ra sự oán giận)

Brush: chảy, quét  
I need to brush the floor

Burn: đốt cháy  
she burned his old love letters(cô ấy đã đốt lá thư tình cũ của anh ấy)

Burst: nổ, vỡ  
the bag burst and the apples fell out  
túi bị vỡ và táo rơi ra ngoài

Bury: chôn, giấu đi  
I tried to bury that part (tôi cố gắng giấu phần đó)

Calculate: tính toán  
I didn’t calculate his position (tôi không tính đến vị trí của anh ta)

Calm: bình tĩnh, làm dịu  
I needed some time to calm down  
tôi cần một thời gian để bình tĩnh lại

Cancel: hủy bỏ  
sorry, I have to cancel our plans tonight