**KÍ HIỆU:**

* \*: các kí tự lạ nằm ngoài bảng chữ cái Tiếng Việt
* **\_**: các chữ cái có xác suất dự đoán sai cao

**a,\* Con chữ thứ nhất của bảng chữ cái chữ quốc ngữ l] viết Tieguyên âm \*a\*; 2) viết hguyền 1m k\* a" ngắn trong đt; \*\*J; 3] viết nguyên \*HT &\* ngắn trong ach, anh; 4} viết yếu tổ thử hai Của một nguyễn \*m đ\*õi trơng \*a (V\* va, ở VÉ, 14), ti, Lưu, 8;** *danh từ* Nũng cụ gổm hai lưỡi cắt lra van cán đải, đề cắt có, rạ hay gặt lúa. lên một hưỡi a bằng ba hười hởi (tg. ].

**z** *danh từ* Đ\*n vị đo điện tích niộng đất, băng l0ú miết vVUu\*ng. + đẹ.

**3n vào, xông vảo, ,4 tUqtiO giải cho (hượ***cảm từ*

**: 1***trợ từ* (dùng ở cuối câu). Từ biếu thi ý hỏi, hơi lấy làm lạ hoặc hơi mỉa mai. Cư để mũi thể may a? H Tiếng thốt C. 1\* hiến lộ sự vui mừng, \*1Eạc nhiên hoặc nhở điểu 3Í, ĐI... 4! Mẹ đã vé! Á! Còn VIỆC y1 Hàa. R 1 \*mpere, VIiẾT TẤT.

**\*\* ki hiệu nhãn loại trên dưới: thứ nhấ***tính từ* Tang loa: A. khủn dại Á. Nhà số 334 (trước số 53B).

**Ã Di Đả Phạt** *danh từ* Tên một vị Phật, IEƯỜi theo đạo Phật dùng để niệm Phật hoặc để chảo nhau. Đi -d ÕE X. qUẺ. đua đợ.

**Lắm theo, bắt " chước do đại đột, mủ quáng hoặc do có dụng \* không tỐ***tính từ*

**Thới È đĩ\*q, nịnh hó***tính từ* \*a-drề-na-lin\* +. adrenalin.

**a giao** *danh từ* Keo chẽ từ da lừa, dùng lãm thuốc hoặc để dán Đỗ. ha Tiếng thốt ra biếu " C. lộ SỰ mimp rở, tán thưởng. 4 ha.

**hay quả! hoản** *danh từ* Người ở nhả quyền a BÀI trang quỷ thời phong kiến. tin | \* 1 dữ. X. \*a3-Iu-min'"' X. qhưnH. \*a-men\* XÃ. (GUHÉH, \* '.. mi-\* ng\* X. QIHIN-HI, \*` mi -đa n\* Ẳ. đinygdai, \*a-mi-nỗ a-xit" s, đminnaciti. \*a-mip\* +. ữmtb. \*a-m\*-ni-ác\* e. (TH.HOHIAC. \*a-nỗ-phan\*" qnonhel. X. 'a-nỗt' X. qn10vi.

**pa ẲÍ** *xem a*naiữ.

**tít a\* bác thai qaparthei***danh từ* .

**\* phiến** *danh từ* cn. á phiến. (cũ; \*d.). Thuốc phiện. bosteriort (hoặc {.). CH. hẳu nghiệm. Trên h. cớ Sở của kInh nghiệm, từ những dữ liệu của kinh nghiệm; {rả1 với \*riariL. Suy luận P?0Steriori. t tì briori \* h.

**(hoặc** *tính từ}*.\*IL tiễn nghiệm. Trước khi có kinh nghiệm và không phụ thuộc vảáo kinh nghiệm; trảL VỚI XHMỊ HuUÌH \_\*riorL. tt ĐOSItETFLOFL q \*a-tlát\* i3, X. a tòng ỏg. Tham gia một cách thiểu 50} nghĩ vào mn\*t hành đông phạm pháp đo người khác điển khiển. Phản biết kẻ Chủ miưu VỚI bọn \* ONG. \*a-tr\*-pin. X. aÍPODIH. xen X. PF.\*CHfC. 'a-xe-ti-len acetyien. Là 'a-xe-lon T' X. tcelon. \* XI X, xii qcỉ. \*a-xÍf a-min\* +. tIHiIHoqac tt \*a-xphan T1 qipha\*t X. \*a-xpi-rin \* X. SHFIH.