Opt: chọn lựa  
i always opt for simpler path(tôi luôn chọn cách dễ dàng hơn)

Order: ra lệnh, đặt hàng  
he ordered me to stand up(anh ấy ra lệnh cho tôi đứng dậy)

Organize: tổ chức  
they organized a meeting between the teachers and students(họ tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa giáo viên và học sinh)

Originate:bắt nguồn, bắt đầu  
this idea did originate with your father(ý tưởng bắt nguồn từ cha của bạn)

Outline: phát thảo  
she outlined her plans for the future(cô đã phát thảo những kế hoạch chho tương lai của mình)

Overcome:vượt qua  
she finally overcame her fear of the dark(cuối cùng cô đã vượt qua nỗi sợ hãi về bóng tối)

Overlook: trông xuống, nhìn ra  
our hotel room overlooked the harbour(phòng khách sạn của chúng tôi nhìn ra bến cảng)

Owe: nợ  
well, i owe you thanks(vâng tôi nợ bạn lời cảm ơn)

Own: sở hữu, thừa nhận  
i own a car(tôi sở hữu một chiếc xe hơi)

---------------------------------------------------------------------------

Pack: gói, đóng gói  
if we pack this evening, we can leave first thing in the morning(nếu chúng tôi đóng gói vào buổi tối nay, chúng tôi có thể rời đi đầu tiên vào buổi sáng)

Paint: sơn, vẽ  
she usually paints in watercolor(cô ấy thường vẽ bằng màu nước)

Park: đỗ xe  
where have you parked? (bạn đã đỗ xe ở đâu)

Part: chia, tách  
they parted at the gate(họ chia tay nhau ở cổng)

Participate: tham dự  
we want to encourage members to participate fully in the running of the club(chúng tôi muốn khuyến khích các thành viên tham gia đầy đủ vào hoạt động của câu lạc bộ)

Pause: tạm dừng  
can you pause the movie there, please?(bạn có thể dừng phim ở đó được không)

Peer: nhìn chăm chú  
he peered at the small writing(anh ấy nhìn chăm chú vào dòng chữ nhỏ)

Penetrate: thâm nhập  
the organization had been penetrated by a spy(tổ chức đã thâm nhập bởi một gián điệp)

Perceive: nhận thức  
how do you perceive your new role(bạn nhận thức vai trò mới của mình như thế nào)

Perform: thực hiện  
the operation will be performed next week(hoạt động sẽ được thực hiện vào tuần tới)

Permit: cho phép  
permit me to answer your question.(cho phép tôi trả lời câu hỏi của bạn)

Persist: kiên trì  
it will not be easy but you will succeed if you persist(nó sẽ không dễ dàng nhưng bạn sẽ thành công nếu bạn kiên trì)

Persuade: thuyết phục  
we only need one more player for this game- can you persuade your sister to join in?(chúng tôi chỉ cần một người chơi nữa cho trò chơi này- bạn có thể thuyết phục em gái mình tham gia không)

Phone: gọi điện thoại  
i’ll phone you this evening(tôi sẽ gọi cho bạn tối nay)

Pick: nhặt , chọn  
pick a number from one to twenty(chọn một con số từ một đến hai mươi)

Picture: tưởng tượng, hình dung  
i pictured myself relaxing by the pool(tôi tưởng tượng mình đang thư giãn bên hồ bơi)

Pin: ghim, kẹp  
he pinned a notice on the board(anh ấy ghim một thông báo lên bảng)

Place: đặt, để  
she place the letter in front of me (cô ấy đặt lá thư trước mặt tôi)

Plan: đặt kế hoạch, dự trù  
we are planning a party(chúng tôi đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc)

Plant: trồng, gieo  
we’re going to plant an orchard(chúng tôi sẽ trồng một cây ăn quả)

Plead: biện hộ  
my lawyer will plead my case(luật sư của tôi sẽ biện hộ cho trường hợp của tôi)

Please: làm hài lòng  
we can’t please everyone all the time(bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người mọi lúc)

Plunge: lao mình xuống  
he plunged into the river(anh ấy lao mình xuống sông)

Point: chĩa, chỉ hướng  
he pointed the gun at her(anh ấy chĩa súng vào cô ấy)

Posess: có , sở hữu  
how much money does he possess(anh ta có bao nhiêu tiền)

Pour: đỗ , rót  
would you like me to pour you some more wine(bạn có muốn tôi rót thêm rượu cho bạn không)

Practise: tập luyện  
she practises the piano every day

Praise: khen ngợi  
my parents always prased me when i did well at school(cha mẹ tôi luôn khen ngợi tôi khi tôi học tốt ở trường)

Pray: cầu nguyện  
let us pray for the victims of this terrible disaster(chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhan của thảm họa khủng khiếp này)

Precede: đi trước , đứng trước  
she precede him into the room(cô ấy đi trước anh vào phòng)

Predict: dự đoán  
i can’t predict what will happen next year(tôi không thể đoán trước được điều gì xảy ra trong năm tới)

Prefer: thích hơn  
i prefer reading to watching televison(tôi thích đọc sách hơn xem truyền hình)

Prepare: chuẩn bị  
the meal took two hours to prepare(bữa ăn mất hai giờ chuẩn bị)

Prescribe: liệt kê  
my doctor prescribed some pills for my cold(bác sĩ của tôi đã kê một số viên thuốc cho bệnh cảm lạnh của tôi)

Present: giới thiệu, tặng  
i present to you, the class of 2022(tôi giới thiệu cho bạn, lớp học 2022)

Preserve: bảo quản, lưu giữ  
what is the best method of preserving raspberries (phương pháp tốt nhất để bảo quản quả mâm xôi là gì)

Press: nhấn , ép  
press the button to start the machine(nhấn nút để khởi động máy)

Presume: cho là, đoán là  
i presume that they’re not coming, since they haven’t replied to the invitation(tôi đoán rằng họ sẽ không đến, vì họ chưa trả lời lời mời)

Pretend: giả vờ  
let’s pretend that this room is a cave(hãy giả vờ rằng căn phòng này là một hang động)

Prevail:chiếm ưu thế  
truth must prevail in the end(cuối cùng thì chân lý phải thắng)

Prevent: ngăn chặn  
vaccination will prevent the spread ò the disease(tiêm chủng sẽ ngăn chặn sự lây lan của bệnh)

Price: đặt giá, định giá  
i think you need to price things slightly lower if you want to get rid of thing quickly(tôi nghĩ bạn cần định giá mọi thứ thấp hơn một chút nếu bạn muốn loại bỏ chúng nhanh chóng)

Print: in , xuất bản  
his new novel will be printed next month(cuốn tiểu thuyết mới của anh ấy sẽ được xuất bản vào tháng tới)

Proceed: tiến hành, tiếp tục  
i want to make a cupboard, but i don’t know how to proceed(tôi muốn làm một cái tủ, nhưng tôi không biết phải tiến hành như thế nào)

Process: xử lý  
the information is being processed by computer(thông tin đang được xử lý bằng máy tính)

Proclaim: công bố  
the president has proclaimed a state of emergency(tổng thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp)

Progress: tiến bộ  
your english is progressing(tiếng anh của bạn đang tiến bộ)

Promise: hứa  
i won’t be late, i promise you(tôi sẽ không đến muộn, tôi hứa với bạn)

Promote: thăng chức, xúc tiến  
if i’m not promoted within the next two yeats. T’m going to change jobs(nếu tôi không được thăng chức trong vòng hai năm, tôi sẽ thay đổi công việc)

Prompt: thúc đẩy  
what prompted you to say that(điều gì đã thúc đẩy bạn nói điều đó)

Pronounce: phát âm  
he pronounced my name wrongly(anh ấy đã phát âm sai tên tôi)

Propose: đề xuất  
what would you propose(bạn sẽ đề xuất điều gì)

Protect: bảo vệ  
she protected the children from every danger(cô đã bảo vệ bọn trẻ khỏi mọi nguy hiểm)

Protest: phản đối  
lots of people protested about the new working hours(rất nhiều người đã phản đối về làm việc mới)

Prove: chứng minh  
can you prove your theory(bạn có thể chứng minh lý thuyết của mình)

Provoke: chọc tức, khêu khích  
are you trying to provoke me(bạn đang cố gắng để khêu khích tôi)

Publish: xuất bản, công bố  
she agreed not to publish the names of the people involved(cô ấy đồng ý không công bố tên những người liên quan)

Pull: kéo  
you push and i’ll pull(bạn đẩy và tôi kéo)

Punish: trừng phạt  
he was punished for stealing the money(anh ta đã bị trường phạt vì ăn cắp tiền)

Perchase: mua  
i perchased a new house(tôi đã mua một ngôi nhà mới)

Persue: theo đuổi  
i don’t think we shoul persue this matter any further(tôi không nghĩ chúng ta nên theo đuổi vấn đề này thêm)

Push: đẩy  
i tried to push the door open but it was stuck(tôi cố gắng đẩy cửa ra nhưng nó bị kẹt)

---------------------------------------------------------------------------

Qualify: đủ điều kiện  
i hope to qualify as a doctor(tôi hy vọng đủ điều kiện để trở thành bác sĩ)

Question: hỏi  
i’ll question him about what he was doing last night(tôi sẽ hỏi anh ấy về những gì anh ấy đã làm đêm qua)

Quote: trích dẫn  
the article qouted an unnamed source from the White House(bài báo trích dẫn một nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng)

---------------------------------------------------------------------------

Race: đua, chạy đua  
i’ll race you to that tree(tôi sẽ đua với bạn đến cái cây đó)

Rain: mưa  
i think it will rain today(tôi nghĩ hôm nay trời sẽ mưa)

Raise: nâng lên  
raise your right hand.(giơ tay phải của bạn lên)

Rate: đánh giá  
i don’t rate this book very highly(tôi không đánh giá cao cuốn sách này)

React: phản ứng  
how did he react when you called him fool(anh ấy phản ứng thế nào khi bạn gọi anh ấy là kẻ ngốc)

Realize: thực hiện, nhận ra  
they didn’t realize the danger were in (họ không nhận ra mối nguy hiểm đang gặp phải)

Reassure: trấn an  
i want to reassure you(tôi muốn trấn an bạn)

Rebuild: xây dựng lại  
the house was extensively rebuilt after the fire(ngôi nhà được xây dựng lại rộng rãi sau vụ cháy)

Recall: gọi lại nhớ lại  
i don’t recall when i last saw him(tôi không nhớ lần cuối tôi gặp anh ấy khi nào)

Reckon: tính nghĩ  
i reckon it’s going to rain(tôi nghĩ trời sắp mưa)

Recognize: công nhận, nhận ra  
do you recognize this song(bạn có nhận ra bài hát này không)

Recommend:khuyên, giới thiệu  
doctors recommend regular excercise

Record: ghi lại, thu thanh  
we recorded their wedding on viideo(chúng tôi đã ghi lại đám cưới của họ vào video)

Recover: phục hồi, lấy lại  
the country is recovering from an economic crisis(đát nước đang phục hồi sau khủng hoảng kinh tế)

Recruit: tuyển mộ  
we must recruit more troops(chúng ta phải tuyển thêm quân)

Reduce: giảm  
the plane reduced speed as it approached the airport(máy bay giảm tốc độ khi đến gần sân bay)

Refer: tham khảo , nhắc tới  
i referred to your theories in my last book(tôi đã nhắc tới lí thuyêt của bạn trong cuốn sách cuối cùng của tôi)

Reflect: phản xạ  
his face was reflacted in the mirror(gương mặt của anh ấy được phản chiếu trong gương)

Refuse: từ chối  
he refused to help me(anh ấy từ chối giúp tôi)

Regain: lấy lai  
they regained the lead in the 21st minute(họ giành lai thế dẫn trước ở phút thứ 21)

Regard: coi như  
he seemed to regard the whole thing as a joke(anh ta dường như coi toàn bộ sự việc như một trò đùa)

Register: đăng ký  
students have to register for the new course by the end of April(sinh viên phải đăng kí khóa học mới vào cuối tháng tư)

Regret: tiếc, hối hận  
i regret my foolish behavior(tôi hối hận vì hành vi dại dột của mình)

Regulate: điều tiết, kiễm soát  
we must regulate our spending(chúng ta phải kiểm soát chi tiêu của mình)

Reinforce: tăng cường, củng cố  
all this simply reinforces my earlier point(tất cả điều này chỉ đơn giản là củng cố quan điểm trước đó của tôi)

Reject: từ chối  
she rejected his offer of help(cô ấy từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh ta)