隣　　となり　bên cạnh

傘　　かさ cái ô

机　　つくえ bàn

庭　　にわ 　sân

駅　　えき nhà ga

夜　　よる đêm

卵　　たまご trứng

弟　　おとうと em trai

寮　　さくら　hoa anh đào

桜　　りょう ký túc xá

冷たい　つめたい lạnh thời tiết

歩いて　あるいて một mình

教師　　きょうし giáo viên

雑誌　　ざっし　tạp chí

手帳　　てちょう sổ tay

名刺　　めいし danh thiếp

椅子　　いす ghế

講義　　こうぎbài giảng

見学 　けんがく　tham quan

工場　　こうじょう　nhà máy

恋人　こいびと　　người yêu

急行　　きゅうこう tàu tốc hành

特急　　とっきゅう tàu siêu tốc

実習　　ならい học

時々　　ときどきthi thoảng

切符　　きっぷ vé

家内　　かない vợ mình

生活　　せいかつ cuộc sống

大変　　たいへん vô cùng

下手　　へた kém

豚肉　　ぶたにく thịt lợn

鶏肉　　とりにくthịt gà

牛肉　　ぎゅうにくthịt bò

自転車　　じてんしゃ xe đạp

歌舞伎

事務所　　じむしょ phòng làm việc

会議室　　かいぎしつ phòng họp

郵便局　　ゆうびんきょく bưu điện

美術館　　びじゅつかん bảo tang mỹ thuật

技術者　　ぎじゅつしゃ kỹ sư

研修生　　けんしょうせい thực tập sinh

Điểm: / 41