1. Avenue: /ˈævənjuː/: Đại lộ
2. Cross the road: Qua đường/ sang đường
3. Cross the crosswalk: Qua vạch đi bộ
4. Cross the bridge: Qua cầu
5. Curve: /kɜːv/: Đường cong
6. Dual carriage way: /ˈkærɪdʒ/: Xa lộ 2 chiều
7. Go past: Đi qua/ băng qua
8. Go straight /streɪt/ = Go along: Đi thằng
9. Go down: Đi xuống
10. Go towards: Đi theo hướng
11. Go up the hill: Đi lên dốc
12. Go down the hill: Đi xuống dốc
13. In the roundabout take the first exit: Rẽ lối sang phải đầu tiên khi qua vòng xuyến
14. Traffiic light: Đèn giao thông
15. T – junction: /ˈtiː dʒʌŋkʃn/: Ngã ba
16. Turning: Chỗ rẽ/ ngã rẽ
17. Roundabout: Vòng xuyến/ bùng binh
18. Roadway narrows: /ˈnærəʊ/: Đường hẹp (hẻm)
19. Pavement: /ˈpeɪvmənt/: Vỉa hè
20. Pedestrian subway: /pəˈdestriən/: Đường hầm đi bộ
21. Go around/ over/ under: Đi vòng quanh/ đi qua/ đi xuống dưới
22. Extinct: /ɪkˈstɪŋkt/: tuyệt chủng
23. Prevalence: /ˈprevələns/: Phổ biến, thịnh hành
24. Variety: /vəˈraɪəti/: đa dạng
25. Ancient: /ˈeɪnʃənt/: Cổ Xưa, cổ kính
26. Roadside: Lề đường.
27. Pavement: Vỉ hè.
28. Expedition: /ˌekspəˈdɪʃn/: thám hiểm.
29. Pollute : /pəˈluːt/: Ô nhiễm,
30. Flood: /flʌd/: lũ lụt.
31. Souvenir: /ˌsuːvəˈnɪə(r): Quà lưu niệm
32. Meadows: /ˈmedəʊ/ đồng cỏ = grass field
33. Stadium: /ˈsteɪdiəm/ :Sân vận động

**Travelling:**

1. Allowance: /əˈlaʊəns/: trợ cấp, miễn phí.- give (someone) a sum of money regularly as an allowance.
2. Baggage allowance: Hành lý cho phép.
3. Commission: Hoa hồng
4. Compensation: /ˌkɒmpenˈseɪʃn/: Tiền bồi thường
5. Complimentary: /ˌkɒmplɪˈmentri/ (đồ, dịch vụ…) miễn phí, đi kèm
6. Distribution: /ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/: kênh cung cấp
7. Domestic travel: /dəˈmestɪk/: du lịch nội địa
8. Expatriate/ˌeksˈpætriət/ resident(s) /ˈrezɪdənt/ of Vietnam: người nước ngoài sống ngắn hạn ở Việt Nam
9. Geographic /ˌdʒiːəˈɡræfɪk/ features: đặc điểm địa lý
10. Loyalty /ˈlɔɪəlti/ programme /ˈprəʊɡræm/: chương trình khách hàng thường xuyên
11. Manifest: /ˈmænɪfest/ bảng kê khai danh sách khách hàng (trong một tour du lịc, trên một chuyến bay…)
12. Inclusive /ɪnˈkluːsɪv/ tour: tour trọn gói
13. Itinerary: /aɪˈtɪnərəri/ Lịch trình
14. Retail Travel Agency: đại lý bán lẻ về du lịch
15. Retail: /ˈriːteɪl/: bán lẻ
16. Source market: thị trường nguồn
17. Timetable: /ˈtaɪmteɪbl/ Lịch trình, thời gian biểu
18. Tourism: /ˈtʊərɪzəm/ ngành du lịch
19. Tour Wholesaler /ˈhəʊlseɪlə(r)/: hãng bán sỉ du lịch (kết hợp sản phẩm và dịch vụ du lịch)
20. Wholesaler/ˈhəʊlseɪlə(r)/:Người buôn bán
21. Vietnam National Administration of Tourism: Tổng cục du lịch Việt Nam
22. Travel Trade: Kinh doanh du lịch
23. Travel Desk Agent: nhân viên đại lý du lịch (người tư vấn về các dịch vụ du lịch)
24. Travel Advisories /ədˈvaɪzəri/: Thông tin cảnh báo du lịch
25. Spectacular: /spekˈtækjələ(r)/: đẹp mắt
26. Cliffs : klɪf/ vách núi.
27. Forecast: /ˈfɔːkɑːst/: dự báo.
28. Frustrated: /frʌˈstreɪtɪd/ bực bội
29. Absorb: /ədˈzɔːb/ Hấp thụ
30. Cure: /kjʊə(r) chữa bệnh
31. Cough: /kɒf/ ho
32. Influence
33. Gain
34. Proverb
35. Be grateful for
36. Ancient: cổ đại
37. Incredible: đáng kinh ngạc. ngạc nhiệm
38. Magnificent: incredible, wonderful
39. Pollute: ô nhiễm
40. Enormous: lớn lao
41. Huge: to lớn. wellsley
42. advantages
43. attending
44. distance learning
45. overseas
46. globalisation
47. enrich
48. lifelong
49. learning
50. offices
51. disrupting
52. valuable
53. westernisation
54. abroad
55. make better
56. benefits
57. useful
58. disturbing
59. workplaces
60. going to
61. effect - affect something
62. affect - have an effect on
63. respect
64. wholesale: bán sỉ
65. Leisure: thời gian thư giãn.
66. Textiles: vải, dệt may
67. Aim: mục tiêu
68. Purpose: mục đích
69. Takes place = is held: diễn ra.
70. Hands-on = practical = thực hành, thực tế.
71. Complicated: phức tạp => complicated environment
72. Anxious = worry
73. Ideal: lý tưởng
74. Thrill: sợ hãi, hồi hộp.
75. Proud of: tự hào về.
76. Instructor: Người hương dẫn.
77. Individual: cá nhân.
78. Cuisine: ẩm thực
79. Experty: chuyên môn.
80. even : thậm chí
81. even though: mặc dù
82. bargain: mặc cả
83. recreation: giải trí
84. damage: Hư hỏng
85. appraisal: Thẩm định
86. Filing: nộp hồ sơ
87. Wages: Tiền lương
88. Satisfaction: Sự hài lòng
89. Palate: Khẩu vị
90. Shuttle: xe đưa đón
91. Curry: cà ri
92. Extremely: Vô cùng. Đặc biệt.