きた：bắc

みなみ：nam

にし：tây

ひがし：đông

まんなか：trung tâm, chính giữa

チョコレート：socola

くるま：xe ô-tô

まち：thành phố

かわ：con sông

びじゅうつかん：bảo tàng nghệ thuật

ひこうき：máy bay

えき：nhà ga

あるいて：đi bộ

でんしゃ：tàu điện

しんかんせん：tàu Shinkansen