|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Word** | **Transcript** | **Class** | **Meaning** | **Example** |
| **across** | /əˈkrɒs/ | prep. | ngang qua | The bakery is just across the street. *Tiệm bánh ở ngay bên kia đường.* |
| **act** | /ækt/ | v. | hành động, cư xử | He acts like a fool. *Anh ta hoạt động như một kẻ ngốc.* |
| **active** | /ˈæk.tɪv/ | adj. | năng động, chủ động | He takes a more active role in the team nowadays.  *Anh ta giữ một vai trò tích cực hơn trong đội ngày nay.* |
| **activity** | /ækˈtɪvɪti/ | n. | hoạt động | She takes part in many sports activities in our university.  *Cô tham gia nhiều hoạt động thể thao trong trường đại học của chúng tôi.* |
| **afraid** | /əˈfreɪd/ | adj. | sợ, e rằng | Are you afraid of ghosts?  *Bạn có sợ ma không?* |
| **action** | /ˈæk.ʃən/ | n. | hành động, hành vi | The government is supporting military action.  *Chính phủ đang hỗ trợ hành động quân sự.* |
| **actor** | /ˈæk.tɚ/ | n. | diễn viên | He is certainly the finest actor in Hollywood today.  *Anh chắc chắn là nam diễn viên xuất sắc nhất Hollywood.* |
| **actress** | /ˈæk.trəs/ | n. | nữ diễn viên | She's the highest-paid actress in Hollywood.  *Cô ấy là nữ diễn viên được trả lương cao nhất tại Hollywood*. |
| **actively** | /ˈæk.tɪv.li/ | adv. | một cách tích cực | I've been actively looking for a job for six months.  *Tôi đã tích cực tìm kiếm việc làm trong sáu tháng.* |
| **inactive/ unactive** | /ɪnˈæk.tɪv/ | adj. | không hoạt động, thụ động | It's bad for your health to be physically inactive.  *Không tốt cho sức khoẻ của bạn khi không hoạt động về thể chất.* |