['pæsindʒə] (n): Passage :Hành khách

['seiliη] (n): Sailing:đi bằng thuyền

['laisəns](n): Licence:Bằng lái xe

['dʒʌηk∫n](n): Junction:Ga đầu mối

['sek∫n](n): Section:Khu vực

['kɔnsət](n): Concert:Buổi hòa nhạc

[mɔsk](n): Mosque:Nhà thờ hồi giáo

['keiɔs](n): Chaos:Sự hỗn độn

['lɔri](n): Lorry:Xe tải