Involve /in'vɔlv/ (v) gồm,bao hàm

Prevent /pri'vent/ (v) ngăn ngừa, ngăn trở, ngăn ngừa

Banned /'bæn bị cấm, bị luật pháp cấm

Violence /'vaiələns/ (n) sự dữ dội, sự mãnh liệt

Rider /'raidə/ (n) người cưỡi ngựa

Handle /'hændl/ (n) cán, tay cầm, móc quai

Opponent /ə'pounənt/ (adj) phản đối, đối lập, chống lại

(n) địch thủ, đối thủ, kẻ thù

Spectator /spek'teitə/ (n) người xem, khán giả

Outcome /'autkʌm/ (n) hậu quả, kết quả

Race /reis/ (n) cuộc đua, cuộc chạy đua

Horseracing /'hɔ:s,reisiɳ/ (n) môn đua ngựa

Competitor /kəm'petitə/ (n) người cạnh tranh; đấu thủ, đối thủ

Track /træk/ (n) dấu, vết

Remaining /ri'mein/ (n) đồ thừa,cái còn lại

Inflatable /in'fleitəbl/ (adj) có thể bơm phồng, có thể thổi phồng

Pitch /pitʃ/ (n) sự ném, sự liệng, sự tung, sự hất; sự lao xuống

Mixture /'mikstʃə/ (n) sự pha trộn, sự hỗn hợp

Gymnastics /dʤim'næstik/ (n) thể dục

Bounce /'bauns/ (v) nảy lên

Aim /eim/ (v) nhắm,hướng,chĩa

Basically /'beisikəli/ cơ bản, về cơ bản

Referee /,refə'ri:/ (n) trọng tài

Fitness /'fitnis/ (n) sự thích hợp, sự phù hợp, sự vừa vặn

Requires /ri'kwaiə/ (v) đòi hỏi