Mile: /maɪl/ n: dăm -> miles: hằng dặm -> mile away: xa hằng dặm.

Livestock: /ˈlaɪvstɒk/ n: gia súc

Straightforward: /ˌstreɪtˈfɔːwəd/: thẳng thắng, Đơn giản.

Stagger: /ˈstæɡə(r)/ : loạng chặng

Vet: bác sĩ thú y.

Valley: /ˈvæli/: Thung lũng

Breed: /briːd/ n: giống, loài

Breed: v: Sinh sản.

Bred: /bred/v: nhân giống

Solid: /ˈsɒlɪd/ adj: rắn, chắc chắn.

Supplement: /ˈsʌplɪmənt/: Phần bổ sung, bản phụ lục

Routine: /ruːˈtiːn/ n: Lịch trình, thời quen.

But the cheap and expensive ones are all basically the same: nhưng cái rẻ và đắt về cơ bản là như nhau

Dairy: /ˈdeəri/: Sản phẩm bơ sữa -> dairy cow: bò sữa.

Embarrassing: /ɪmˈbærəsɪŋ/ adj: xấu hổ

Embarrass: /ɪmˈbærəs/v: lúng túng, bối rối.

Antibiotics: /ˌæntibaɪˈɒtɪk/ n: Kháng sinh

Consumption: /kənˈsʌmpʃn/n: sự tiêu thụ

Pour : /pɔː(r) v: đổ, đổ vào

Pressure : /ˈpreʃə(r)/ n : Áp lực

Pleasure: /ˈpleʒə(r)/ n: Vinh Hạnh

Capable: /ˈkeɪpəbl/adj : có khả năng, có năng lực

Reckon: /ˈrekən/ v: tính toán, ước lượng, xem, coi

Apparent: /əˈpærənt/: Rõ rang

Sank: /sæŋk/ v: Chìm, nặng chịu

Struggle : /ˈstrʌɡl/ v: đấu tranh

Nutrition: /njuˈtrɪʃn/ n: dinh dưỡng -> nutritional – adj

Contaminate: /kənˈtæmɪneɪt/: làm ô nhiễm, ô uế. -> contamination-n

Pollute : /pəˈluːt/: Làm ô nhiễm, ô uế -> pollution-n

Council: /ˈkaʊnsl/ n: Hội đồng

Literacy: /ˈlɪtərəsi/ n : Trình đọ học vấn

Expression:

Although: mặc dù.