１．してにれた

Tôi ngủ quên và đi học muộn

２．なかなかがなくて、にけなくてしまいました

Tôi không thể đến văn phòng vì xe buýt không đến

３．をなくして、いができませんでした

Tôi bị mất ví và không thể mua sắm

４．飛行機の時間に間に合わなくて、家に帰った

Tôi về nhà vì không kịp lên máy bay

５．先生の声が小さくて、聞こえなかった

Giọng của cô giáo nhỏ đến mức tôi không thể nghe thấy

１．帰った

- sau khi giám đốc trở về nhà. Vì ông có thói quen vận động, tập gym gần đó. Nếu mà muốn gặp tôi nghĩ bạn đến đó thì tốt

２．来られない

- vì có công việc đột xuất, có lẽ bữa tiệc tối nay tôi không thể đến.

３．聞きにくい

- Những lời của anh ấy khó nghe nhưng tôi nghĩ đó là sự thật.

４．出さなんですが

- xin lỗi, cho dù tôi nhấn bao nhiêu lần đi nữa thì nước trong vòi không chảy ra, bạn có thể đến xem giúp tôi được không?

５．忘れて。

- Trong cuộc họp sáng nay, tôi không nói ra nhiều ý kiến. Vì tôi để quên tài liệu quan trọng với rất nhiều ý tưởng hay ở nhà

- tôi đã không nói bất kì ý kiến gì hết trong cuộc họp sáng nay là vì tôi đã quên một tài liệu quan trọng, mà có ghi sẵn nhiều ý kiến hay của tôi.