Vocabulary page 43.

Agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/ (n) : Nông nghiệp

Bridge / brɪdʒ / (n): Đài chỉ huy( Hàng hải)

Churche /tʃɜːtʃ/ (n): Nhà thờ

Climate /ˈklaɪmət / (n) : Thời tiết

Desert /ˈdezət/ (n): Công lao, giá trị

Dirty / ˈdɜːti/ (adj) : bẩn thỉu

Industrial /ɪnˈdʌstriəl / (adj) : (thuộc) Công nghiệp

Metro / ˈmetrəʊ / (n) : Xe điện ngầm

Murder /ˈmɜːdə(r) /(n): Tội ám sát

Retire /rɪˈtaɪə(r) / (v) : Về hưu

Surrounded /səˈraʊnd / (v): Bao quanh, vây quanh