Decline: từ chối  
i decline your kind offer(tôi từ chối lời mời của anh)

Decorate: trang trí  
you should decorate it exactly the way you want

Decrease: giảm bớt  
we’ll decrease pressure on this dam(chúng tôi sẽ giảm áp lực lên con đập này)

Dedicate: dâng  
he dedicated his life to good works(anh ấy đã cống hiến cuộc đời của mình cho những công việc tốt)

Deem: tưởng là, cho rằng  
i would not deem it so(tôi sẽ không cho là như thế)

Defeat: đánh bại  
they defeated our team by three goals(họ đã đánh bại đội của chúng tôi với ba bàn thắng)

Defend: bảo vệ  
i am prepared to defend my opinions(tôi đã chuẩn bị bảo vệ ý kiến của tôi)

Define: định nghĩa  
how do you define success?

Delay: trì hoãn  
my plane was delayed by an hour

Deliver: giao   
i’ll deliver them myself(đích thân tôi sẽ giao cho họ)

Demand: yêu cầu  
i demanded an explanation(tôi yêu cầu một lời giải thích)

Demonstrate: chứng minh  
this demonstrates his ignorance of the situation(điều này chứng minh sự thiếu hiểu biết của anh ta về tình hình)

Deny: phủ nhận từ chối  
you can’t deny it (bạn không thể phủ nhận điều đó)

Depart: khởi hành  
the plane departs at 6 a.m

Depend: phụ thuộc  
we depend on that income

Depict: miêu tả  
her novel depicts the life of country people  
(cuốn tiểu thuyết của cô ấy miêu tả cuộc sống của những người dânn quê)

Deprive: tướt đoạt  
they deprived the hostages of food and drink  
họ tướt đoạt đồ ăn và thức uống của con tin

Derive: nhận được từ  
he derives an enormous amount of satisfaction from restoring old houses(anh ấy nhận được rất nhiều sự hài lòng từ việc khôi phục lại những ngôi nhà cổ)

Descend: xuống  
he descended the staircase(anh ấy xuống cầu thang)

Deserve: xứng đáng  
after all that hard work, you deserve a holiday  
(sau tất cả những công việc khó khăn đó, bạn xứng đáng có một kì nghỉ)

Design: thiết kế  
a famous archictect designed this building

Desire: khao khát, mong muốn  
after a day’s work, all i desire is a hot bath

Destroy: phá hủy  
vandals destroyed the bus shelter(những kẻ phá hoại đã phá hủy nhà chờ xe buýt)

Detect: phát hiện  
can you detect anything(bạn có phát hiện gì không)

Determine: xác định  
he tried to determine what had gone wrong

Devise: nghĩ ra , phát minh  
we have to devise another strategy(chúng ta cần phải nghĩ ra 1 chiến lược mới)

Devote: cống hiến  
i devote my life to you(tôi cống hiến cả đời tôi cho bạn)

Differ: khác, khác nhau  
her approach differs from mine(cách tiếp cận của cô ấy khác với tôi)

Differentiate: phân biệt  
it’s difficult to defferentiate between the two birds because they look very similar(rất khó để phân biệt giữa hai loài chim vì chúng trông rất giống nhau)

Dig: đào  
the child dug a tunnel in the sand  
(đứa trẻ đào một đường hầm trên cát)

Diminish: giảm bớt  
our supplies are diminishing rapidly(nguồn cung cấp của chúng tôi đang giảm đi nhanh chóng)

Dip: nhúng  
he dipped his bread in the soup(anh ấy nhúng bánh mì của mình vào súp)

Direct: chỉ đạo, tổ chức  
she directs a large charity(cô ấy chỉ đạo từ thiện lớn)

Disagree: không đồng ý  
i disagree with you on that point(tôi không đồng ý với bạn về điểm đó)

Disappear: biến mất  
the boat disappeared in the storm(con thuyền đã biến mất trong cơn bão)

Disclose: tiết lộ  
he refused to declose his identity(anh ấy từ chối tiết lộ danh tính)

Discover: khám phá  
i want to discover the world

Discuss: thảo luận  
we wanted to discuss it with you

Dislike: không thích  
i know he dislikes me

Display: trưng bày  
a photograph of her daughter was **prominently** displayed on her desk(một bức ảnh của con gái cô được trưng bày nổi bật trên bàn của cô)

Dissolve: hòa tan  
dissolve this in water(hòa tan nó trong nước)

Distinguish: phân biệt  
it can be difficult to dishtinguish between poisonous and edible mushrooms(rất khó để phân biệt giữa nấm độc và nấm ăn được)(11:39)