VOCABULARY

- Maze: mê cung

-Intro: giới thiệu

-Debug: gỡ lỗi ( Debugging: đang gỡ lỗi )

-puzzle: mảnh ghép, câu đố lắp hình

-Nectar: mật hoa

-Honeycomb: tổ ong

-Amout: số lượng

-South: phía nam

-East: phía đông

-west: phía tây

-North: phía bắc

-Unplugged: rút, tháo phích cắm

-Graph: đồ thị

-Algorithm: Thuật toán

-Bowl: cái bát

-Square: hình vuông

-Triangle: hình tam giác

-Parallelogram: hình bình hành

-Below: phía dưới

-Block: khối

-Move forward: tiến về phía trước

-Unordered: không theo thứ tự

-Undivided attention: toàn bộ bộ sự chú ý ( sự chú ý không phân chia )

-Terminal: phần cuối

-