**dance** /dɑ:ns/ (n): sự nhảy múa; sự khiêu vũ

**boots** /bu:ts/ (n): người đánh giày (ở khách sạn), người khuân hành lý (ở khách sạn)

**racket** /'rækit/(n): tiếng ồn ào; cảnh om sòm huyên náo

**course** /kɔ:s/(n): sân chạy đua, vòng chạy đua; trường đua ngựa

**bat** /bæt/(n): gây, vợt, bàn đạp, con dơi

**trainer** /treinə/(n): người huấn luyện, huấn luyện viên

**shorts :**quần short

**net** /net/(n): lưới,

**fishing** /'fiʃiɳ/(n): sự đánh cá, sự câu cá

**running track :** đường chạy

**football pitch :** Sân bóng đá

**cycling** /'saikliɳ/(n): sự đi xe đạp

**tennis court :** sân tennis

**golf clubs :** câu lạc bộ Golf

**pool** /pu:l/(n): ao; bể bơi (bơi)

**card** /kɑ:d/(n): các, thiếp, thẻ, quân bài, bài

**walking** /'wɔ:kiɳ/(n): sự đi, sự đi bộ

**trip** /trip/(n): cuộc đi chơi, cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn

**client** /'klaiənt/(n): khách hàng

**athletics** /æθ'letiks/(n): điền kinh; thể thao

**plan** /plæn/(n): kế hoạch; dự kiến, dự định