1. ：SĨ SỰ: công việc
2. : SĨ PHƯƠNG: phương pháp, cách làm
3. : DỤNG SỰ: việc bận
4. : SỰ KIỆN: sự kiện
5. : GIA SỰ: việc nhà
6. : THÌ SỰ: thời sự
7. : XUẤT LAI SỰ: việc đã xảy ra
8. : BIẾN CỐ: sự cố
9. : THỰC SỰ: bữa ăn
10. : ĐẠI SỰ: quan trọng
11. く: ĐỘNG: lao động
12. : LAO ĐỘNG: lao động
13. ：GIÁO SƯ: giáo viên
14. : GIÁO THẤT: lớp học
15. : GIÁO HỘI: giáo đường
16. : GIÁO HỌC: việc giáo dục
17. ぐ: VỊNH: bơi
18. : THỦY VỊNH: việc bơi
19. : VỊNH PHÁP: cách bơi
20. : ANH NGỮ: tiếng anh
21. : ANH QUỐC
22. : ANH HỘI THOẠI: hội thoại tiếng anh
23. : VẬN CHUYỂN: lái xe, sự vận hành
24. : VẬN ĐỘNG: phong trào
25. : HẠNH VẬN: may mắn
26. 幸運
27. : VẬN MỆNH: số phận
28. : VẬN HÀNH: chuyển động
29. : TỰ CHUYỂN XA: xe đạp
30. : VẬN CHUYỂN THỦ: tài xế
31. : TỊCH PHƯƠNG: chiều tà
32. ：NHẤT PHƯƠNG: đơn phương
33. ：SĨ PHƯƠNG: phương pháp, cách làm
34. : ĐỊA PHƯƠNG: địa phương, vùng
35. : PHƯƠNG NGÔN: tiếng địa phương
36. ：LƯU HỌC: du học
37. : LƯU HỌC SANH: du học sinh
38. : LƯU Ý: chú ý
39. : CẤP LIÊU: tiền lương
40. : THÌ CẤP: tiền lương trả theo giờ