Từ vưng:

Customer: Khách hang

Company: công ty

Hot: nóng

Large: lớn

Short: ngắn

Free: rãnh rổi

High: cao

Sweet: ngọt

Poor: nghèo

Playsul : vui vẻ

Tính từ:

- Ful: có && -less: Không có

-y

Dirty: bẩn thiểu

Noisy:ồn ào

Oily:như dầu

Sleepy:buồn ngủ

Sunny:nắng

-ive

Active: tích cực

Attractive: thu hút

Creative: sang tạo

-Ing

Caring:chu đáo

Interesting: làm chú ý

Loving:thương mến

Smiling: mỉm cười

-ly

Costly:đắt tiền , quý giá

Elderly:sắp già

Lonely :vắng vẻ, hiu quanh

Weekly: kéo dài 1 tuần, hằng tuần

-able , -al,-en,-ible,-ish,-ous.

+ childish:như trẻ con

Comfortable: tiện lợi

Dangerous: nguy hiểm, hiểm nghèo

Foolish: dại dột

Horrible: khinh khủng

National: dân tộc

Musical: nhạc

Terrible: dễ sợ, ghê gớm