thấp

lời chào hỏi

chúc ngủ ngon

dễ, hiền lành

chán, dở

nhẹ

nặng

không dám, không có gì

đêm: nghĩa là buổi sớm khi mặt trời sắp mọc (khoảng 4-5 giờ sáng) thì mới dùng từ này

tối: nghĩa là khi mặt trời bắt đầu lặn cho đến khi mình đi ngủ thì vẫn dùng từ này

phòng họp

văn phòng

nhà ăn

cầu thang

sảnh chờ

rượu vang

quầy bán

tầng hầm

cà vẹt

kim tự tháp

tháp epphen

sư tử

châu phi

phía sau

cái hộp

mái nhà

lịch

ai cập

bưu kiện, thùng thư

máy fax

chân

trẻ con

○

người đàn ông

giấy

bật lửa

người phụ nữ

gạt tàn

cái ví

nước Đức

từ điển

ngày mốt

hôm kia

đi (bằng…)

máy bay

giăm bông, chả giò

mua

bản đồ

tàu điện ngầm

tàu thủy, thuyền

lá thư

trứng

sớm

ngựa

thời tiết

vừa đúng, vừa vặn

hẹn gặp lại

quên

nhiều thứ, nhiều việc

người lớn

văn, bài văn

bưu điện

ngày nọ

tặng, cho

nhận

lương

đánh răng

rửa mặt

tắm bồn

sử dụng

tháng trước

tháng sau

năm nay

biển

năm trước

hoa

chơi

mỗi tháng

mỗi năm

sáng nay

đũa, cầu

quay về, trở lại

nam nữ

con trai cả

người giúp việc

đại học

châu lục

vòng (round)

vạn người

tất cả các nước

hành động

khoảng cách dòng (line spacing)

tiền ngân hàng

ngân hàng

đồng bọn, đồng nghiệp

họp báo, cuộc phỏng phấn

cổng vào, cửa vào

thời điểm xuất hành

giỏi

○

mùa xuân

mùa thu

ấm áp

mát mẻ

bắt đầu

chùa

mỗi sáng

sữa bò

mùa hè

mùa đông

nóng bức

rét, giá lạnh

lần này, lần tới

khoảng nào, khoảng bao giờ (hỏi thời gian)

kết thúc

mỗi tối

hiệu cắt tóc

mùa

mùa mưa

mùa nắng

lẩu bò

tuổi tác

cuối cùng

trước tiên

ồn ào

du lịch

ốm, bệnh

tôm

ghét

tối qua

sáng nay

vui

áo sơ mi

thịt bụng cá ngừ

mực

bận rộn

đói bụng

tennis

pizza

thong thả

no bụng

đi bộ

đắng

cay

chua

ngọt

mặn (bao gồm tất cả các vị mặn)

mặn (chỉ dùng cho muối)

chát

tanh

tươi, mới

hôi thối

quan tâm

sức khỏe tốt

sức khỏe xấu

buồn

suy nghĩ, cân nhắc

nhai

nhảy

chạm, sờ

hát

gọi điện thoại

tắm vòi sen

bố (người khác)

anh trai (người khác)

em trai (người khác)

bố tôi

anh tôi

em trai tôi

cha mẹ

anh chị em

ân cần, tốt bụng

yên tĩnh

thang máy

tiện lợi

kì lạ, lạ lùng

bến xe buýt

do đó, vì vậy

hãy cố gắng lên

người nước ngoài

ngoại ngữ

mẹ (người khác)

chị gái (người khác)

em gái (người khác)

mẹ tôi

chị gái tôi

em gái tôi

ảnh

gia đình

đẹp

nổi tiếng

căn hộ cho thuê

cuối tuần

quan trọng

ghét

giấc mơ

nhộn nhịp, sống động

mùa mưa

hạt mưa

giọt mưa

mưa mùa thu

trung học phổ thông, cấp 3

tốc độ cao

háo sắc, dâm ô, dâm dục

bạn tâm giao

hữu nghị, tình bạn

người đọc

dấu phẩy

sách tập đọc

thủy sản

thủy thủ

trâu

sự độc lập, sự tự lập

xe ô tô

xe đạp

năm mới

dễ nghe

khó nghe

văn học

báo

hội cha mẹ học sinh

hội thoại

○

mang, cầm, có

bồn tắm

đi tắm bồn

giỏi, ngon, thành công

một chút, hơi

hoàn toàn

con khỉ

núi

hoa anh đào

con lợn

bất cứ ở đâu

bất cứ cái gì

việc mua hàng

tú lơ khơ

trượt tuyết

dạy

gọi điện thoại

vườn bách thú, thảo cầm viên

nho

cà chua

biết, có thể làm được

bất cứ khi nào

bất cứ thứ gì

món ăn

lái, vận hành

đứng

dùng, sử dụng

công việc, việc làm

mở

cửa

quần

nón, mũ

áo khoác

hộ chiếu

khoảng bao nhiêu

nửa năm

ngồi

chạy

làm việc

đóng

mặc

mặc, đi (guốc, dép, …)

đội (mũ)

cởi

máy ảnh

sống, ở

học

hút

cắt

gửi

leo trèo

đồng hồ

treo lịch lên tường

tôi quen với công việc này

chờ, đợi

bật điện

ra, rời khỏi

cho xem

lặp lại, một lần nữa

đẩy

chạm, sờ

cười

quyển (số đếm)

tối

cho mượn

tiếng, tiếng nói

có con mèo ở bên ngoài

lấy: lấy gì đó thì dùng を, lấy ra khỏi dùng に•から

nói (dùng trong trường hợp tường thuật)

vở

chiếc, tờ (số đếm)

hạnh phúc

sáng

tắt điện

bơi

gửi, giao, nộp, …

con voi

con hươu cao cổ

răng

giỏi (không dành cho người nói)

âm nhạc

alo alo

không phải, khác

đầu

có lẽ

số

chơi

bưu kiện

vòi

hoa

con thỏ

chân

đàn piano

nhạc jazz

nhà (ông, bà, …)

xin lỗi

đau

tiền xu

nhầm

trường tiểu học

trường trung học cơ sở

trường trung học phổ thông

sinh viên nữ

bạn biết gì về chiếc xe kia?

cái vali

tài liệu

đau đầu

chăm chỉ

bài tập về nhà

dùng bữa

tốn, mất

suy nghĩ, cân nhắc

đón, chào đón

thức dậy

xin hãy đặt cuốn sách lên trên bàn

vội vàng, nhanh lên

đậu, đỗ (xe)

rẽ, quẹo

giúp

bán

dừng, tạnh

đi công tác

giỏi (dùng cho người nói)