##### Direction (n) /di'rek∫n/ sự điều khiển,sự chỉ huy,sự cai quản

##### Get off (v) /get ɔ:f/ xuống (xe)

##### Go off (v) /gou ɔ:f/ ra đi,mất,bỏ đi

##### Monument (n) /'mɔnjumənt/ công trình kỉ niệm lớn

##### Through (adv) /θru:/ qua ,xuyên qua,suốt

##### Subway (a,v) /´sub-wei/ tàu điện ngầm.đi tàu điện ngầm

##### Illustrate (v) /´ilə¸streit/ minh họa