## OCR <br> GCSE PERSIAN <br> MINIMUM CORE VOCABULARY

This Minimum Core Vocabulary List for tasks targeted at Grade C and below is primarily intended as a guide for teachers to assist in the planning of work in relation to the Programme of Study.

The assessment tasks targeted at Grade C and below will be based on the Minimum Core Vocabulary but candidates should expect to encounter unfamiliar vocabulary.

The Minimum Core Vocabulary does not attempt to contain all numerals and ordinals, words in common use in English, English words in common use in Persian, cognates, common place names, derivatives or compound nouns, if they can be formed by joining words listed in their literal meanings. Candidates should, however, be expected to be familiar with these.

| آقاى | آزادى | آب! |
| :---: | :---: | :---: |
| اك\% | آزمايش | آبّ معدنى |
| آلمانى | آزمايشغاه | آب ميوه |
| آلو | آّٓانس | آبى |
| آلكوه | آسان | آّٓارتمان |
| آماده | آسانسور | آتش |
| آميول | آسپيرين | آتش زدن / گرفتن |
| آمدن | آسمان | آتشنشانى |
| آمريكا | آٓش | آخر |
| آمريكايىى | آشهز | آخرين |
| آموختن | آشپز آنهنه | آدرس |
| آموزكار | آٓهزى | آدم |
| آن | آشغال | آرام |
| آناناس | آشنا | آرامش |
| آنتى بيوتيكى | آثنايى | آرامشبشخ |
| آنجا | آغاز كردن | آرامشدهنده |
| آنوقت | آغوش | آرايش كردن |
| آنها | آفتاب | آرايشگاهن |
| آواره | آقتابى | آرزو كردن |
| آواز خوارن | آفرين | آره |
| آوردن | آقا | آزاد |


| اشكال | ارزش | آوريل |
| :---: | :---: | :---: |
| اصرار كردن | ارزشمهند | آهسته |
| اصالا | ارزيدن | آهن |
| اضاضها كردن | ارسال كردن | آهنگ |
| اضافى افـى | اركستر | آهنغساز |
| اطراف | ا | آينده |
| اطلاعات | از بين بردن | ابر |
| اطمينان داندن | از | ابرى |
| الطّلغع دادن | ازدواج كردن | إيرانور |
| اعتبار | اسب سوارى | اتاق |
| اعتراض كردن | اسباب | اتاق غذاخوى |
| اعتصاب | اسباب بازى | اتوبوس |
| اعتماد كردن / داشتن | اسبابكشى | اتومبيل |
| اعصاب | اسیانیا | اتفاقِ |
| اعاعلام كردن |  | اتّفاقا |
| اغذيه فروشى | اسپانيولى | اتّاقاق افتادن |
| اغلب | استاديوم | اجاره |
| افتادن | استخدام كردن / / | اجازه دادن / / |
| افزايش | استراحت كردن | اجتماع |
| \|فزودن | استراليا | اجتماعى |
| افسانه علمى | استراليايى | احتراط كِّاشٌ |
| افسردگى | استعمال، استغاده | احتياط كردن |
| \|فسرده | استفاده كردن | اخبار |
| افسوس خوردن | استغراغ | انختراع كردن |
| اقامت كردن | اسغند | اخحلاق |
| اكتبر | اسكاتلند | اخير, |
| اكنون | اسكاتلندى | اخيرا |
|  | اسكى | اداره |
| الآن | اسم | ادامه دادن |
| الو | اسم فاميل | ادب |
| امانت گرفنّ / / دادن | اسمب كو | ادبيات |
| امتحان دان /ان / / / / | اسهال | ارادادتمند |
| امتحان كردن | اشتباه | ارزان |


| بازداشت | اهل ويلز (Wales) | امروز |
| :---: | :---: | :---: |
| بازرسى كردن | اهميت | امروزهن |
| بازر | ايتاليا | امروزى |
| باز | ايران | امشب |
| بازنشستغى | ايرانى | امضا كردن |
| بازنشسته | ايرلندى | امضانها |
| باز هم | ايستادن | امكان |
| بازى | ايستغاه | امنيّت |
| بازى كردن | ايشان | اميد |
| بازيكن | اين | املـيدوار |
| بازيخر | اينجا | امّا |
| باستانى | اينكه | انبار |
| باشڭاه | اينها | انتخاب كردن |
| با | 'اُملت | \|نتخابات |
| باغ وحش | با | انتشار |
| باغبان | با اينكه | انتشارات |
| باغبانى | با وجود (اينكه) | انتظار |
| بافتن | با هـ | انتها |
| بافتنى | بابا | انجام دادن |
| باقالا پلو | بابا بزر | انداختن |
| بالا | باجه | اندازه گرفتن |
| بالاخره | باد | انعام |
| بالایى | باد كردن | انگشت |
| بالعكس | بادكنى | انگلستان |
| بالغ | بار | \|نغانيس |
| بالكن | باران | انگكليسى |
| بانكى | باران آمدن | انغور |
| بانكى | بارانى | او |
| باور كردن | باريدن | اوت، آكوست |
| باهوش | باريك | اوّل |
| بايد | باز | اولين |
| بايست | باز كردن / شدن | ! |
| ببخشيد | بازار | اهل ايتاليا، ايتاليايى |


| بلد | برقرار كردن | بجاى |
| :---: | :---: | :---: |
| بلعيدن | برقى | بجهن |
| بلند | بركت | بحث كردن |
| بلند كردن / شلندن | بر گشتن | بحران |
| بلوند، موبور | برنامه | بحرانى |
| بله | برنامهريزى | بخار |
| بليت | برنج | بخارى |
| بنا | برندهن | بخت |
| بّنّا | بروشور | بخشيدن |
| بو | - بره | بخير |
| بودن | بريتانيا | بد |
| بور | بريتانيّيىى | بل آمدن |
| بوسيدن | بريدن | بد كردن |
| بوق آزاد | بزر | بد بخت |
| ب | بزر گسال | بد جنس |
| به به! | بزودى، به زودىى | بدن |
| به دست آلـه | بستن | بدون |
| به دنيا آملـ | بستنى | برابر |
| به سختى | بسته | برادر |
| به طرف | بسيار | برادرزاده |
| به علت (اينكه) | بشقاب | برادر زن |
| به موقع | بطى | براى |
| به نـرت | بعل | برترى |
| به نظر آمدن | بعداً | برخاستن |
| به همراه | بعد | برخوردن |
| بهار | بعد از ظهر | برداشنز |
| بهتر | بعدى | بردن (برنده شرن (\%) |
| بهترين | بعضى | بردن (حمل كردن) |
| بى (بدون) | بعضى از | بررسى كردن |
| بيتِاره | بعضى وقتها | برعكس |
| بيخو ابیى | بغرماييد | برف |
| بيدار | بقيه | برف آملن |
| بيرون | بلافاصل | برق |


|  | پايین | بيشتر |
| :---: | :---: | :---: |
| بِّست | پايین، | بيفتك |
| صپتخانه | پختن | بيكار |
| پستچچى | پپ | بيگانه |
| پست كردن | پِر بزر | بيمار |
| بسته | پلر زن | بيمارسنان |
| پستى | پِر شوهر | بيمارى |
| پسر | پذيرايى | بيمه |
| پسانداز | پذيرفتن | بين |
| پّفردا | پر | بينى |
| پشت | \% | بين/الملل، بين المللى |
| پشت بام | پرت كردن | بيوه |
| پشت سر | پپرتقال | بيهوده |
| پشّ |  | بيهوش، بى هوش |
| پ | پرحرف | بیادب |
| \% | برداختن | بى بى |
| هالاستيكى | پرده | بكاهميت |
| \% | پر رو | بك بیده، رك |
| پليس | پرستار | بيعقل |
| پیليسى | پرسیدن | بيفاين. |
| پِلّه | پر شور | بكموقع |
| پهمٌ بنّهِ | پر كار | ¢ |
| پنج | پر كردن | پارتى |
| پنجره | پرنـه | پارسال |
| پنجشنهنه | پرورش درّ | پارك |
| هنچر | پرورّه | پارك كردن (اتومبيل) |
|  | پروفسور | پاركينگ |
| پنير | پريز | باره كردن |
| پنى | پز شیى | پپاسبان |
| پودر | پّس | پِاسپّ |
| پوست | پس بردن | باك كردن |
| پوستر | پس دادن | پالتو |
| \#وشاندن | پֵ فرستادن | پإيزه ، بائيز |


| تشنغى | تاجر | پوشش |
| :---: | :---: | :---: |
| تشنه | تاريخ (روز) | پوشین |
| تصادف | تاريخ (گذشته) | پول |
| تصرف كردن | تاريكى | پول تول جيبى |
| تصميم گرفتن | تازه | پ\% خرل خرد |
| تصويب كردن | تاكسى | پوند |
| تظاهرات | تب | پیهلوى |
| تعارف كردن | تبديل كردن | - |
| تعجب كردن | تبريك گفتن | پیاده |
| تعجبآور | تبليغ | پپّاده شدن / / كردن |
| تعداد | تبلى | بیادهرو |
| تعريف كردن | تحميل كردن | پياز |
| تعطيل | تخت | پيانو |
| تعطيلات | تختخواب، تختخ | بیی\% |
| تعقيب كردن | تخصص |  |
| تعليم دادن | تخم مرغ | پیدا كردن |
| تعمير كردن | تخيلى | پير |
| تعميركار | ترازو | پيراهن |
| تغذيه | تراشيدن | بیش |
| تغيير كردن / دادن | ترافيى | پششرفت كردن |
| تناوت | تربيت | پيشكش |
| تفريح كردن | تربيت بدنى | پيشنهاد كردن |
|  | ترجمه كردن | پیشبند |
| تقاضا كردن | ترجيح دادن | پيشبينى كردن |
| تقريباً | ترجيحا | پيشغضا |
| تقسيم كردن | ترديد | پيغام |
| تقلب كردن | ترس | بيكنيكـ |
| تقويم | ترسناك | تأخير |
| تكان خوردن / دادن | ترك كردن | تأسف |
| تكرار كردن | تركيدن | تئاتر |
| تكليف | ترمز كردن | تا (ینج تا) |
| تكمه | تشريح كردن | تا (تا فردا) |
| تكيه كردن / دادن | تشكر كردن | تا حدى |


| جغرافى، جغرافيا | تير | تكه |
| :---: | :---: | :---: |
| جغر | - | تلفن كردن |
| جلب كردن | تيز | تلويزيون |
| جلو | تِّرس | تماس گرفنّ |
| جلو گیرى كردن | ثابت | تماشا كردن |
| جلوى | ثابت كردن | تمام كردن / شدن |
| جليقه | ج | تمبر |
| ج | جابجا كردن / شدن | تمرين كردن |
| جمع كردن / شدن | جاده | تميز كردن |
| ج جمعه كـرن | جارو(ب) | تنبل |
| جمعيت | جارو برقى | تنبيه كردن |
| جمله | جارو دستى | تند |
| جناب | جارو كردن | تِّغ |
| جنس | جالب | تَنِ |
| جنز | جام | تنها |
| جنغل | جان | تنيس |
| جنزيدن | جايگاه | تو(ى) |
| جنوب | جإيگزين كردن | توالت |
| جواب دادن | جثّه | توالت كردن |
| جوان | جرّ | توانستن |
| جوانى | جداً | توت |
| جواهر | جدا كردن / شدن | توت فرنغى |
| جو جه | جنى | توجهه كردن |
| جور كردن | جديد | توريست |
| جوراب | جذاب | تو، شما |
| جوشيدن | جرأت كردن / داشتن | توضيح دادن |
| جو گندمى | جر | توقف كردن |
| جوهر | جزئيّات | توقيف كردن |
| جيب | جزر و مد | تولد |
| جيببر | جزيره | تومان |
| حادر | جستجو كردن | ته |
| چادر زدن | جشن گرفتن | تهران |
| حاق | جعبه | تهرانى |


| حضور كضر | דه بها بهتر | جاقو <br> حانه زدن |
| :---: | :---: | :---: |
| حفظ كردن | جهار راه | جانه زدن |
| حق حقو | جهارشنبه | \#ای، |
| حقوق | ? | چ |
| حقيقت | چیدن | چتر |
| حقيقى | چی入 | ا |
| حمال | حادثه | خرا |
| حمام | حاضر | ¢ |
| حمايت كردن | حافظ | דرخ خياطى |
| حمل كردن | حال | דرخاندن |
| حمل و نقل | حالا | هرخيدن |
| حوصله داشتن / سر رفتن | حالت | جرك كردن |
| حومه | حال و هوا | 7- |
| ح | حتماً | چسبیل |
| حياط | حتى | جشمّ |
| حيف | ح | چششيدن |
| حيوان | حد اقل | جطور |
| خارج شدن | حد اكثر | جقر |
| خارجى | حدس زدن | چ |
| خاص | حلود | چکى مسافرتى |
| خاكى | حذف كردن | چچونه |
| خاكستر | حرارت | جلو |
| خاكسترى | حرف زدن | چلو خورش |
| خاله | حرفه | جلو كباب |
| خالى | حركت كردن | چجمان |
| خام | حس كردن | هِند |
| خاموش كردن / شدن | حسابو كردن | حنّ |
| خانگى | حسابدار | چچند وقت |
| خانم | حسادت | چجندان |
| خانواده | حساسيت | جندين |
| خانه | حسود |  |
| خب | حسودى | جّون |
| خبر دادن | حشره | ج |


| خياط | خوابيدن | خجالت كشيدن |
| :---: | :---: | :---: |
| خير | خو\|ستن | خحجالتى |
| خيس | خواندن | خدا |
| خيلى | خوانندهن | خدا حافظ |
| دائم | خواهر | خدا حافظى كردن |
| داخل | خواهر زن | خلدمت |
| دادگاه | خواهر شوهر | خدمت كردن |
| دادگسترى | خواهش | خدمتكار |
| دادن | خواهش كردن | خر |
| دارو | خوب | خراب كردن / شدن |
| داروخانه | خوب شدن | خربزه |
| داستان | خود | خرج كردن |
| داشتن | خودرو | خرد |
| دام (تله) | خودكشى | خردل |
| دامن | خودنويس | خر گوش |
| دانستن | خوراى | خروج |
| دانشّكو | خوردن | خروس |
| دانشكه | خورش | خريد |
| دانشگاه | خوش آمديد | خريدن |
| دانشّآموز | خوش بخذره | خسارت |
| دانه | خوشتيب | خسته |
| داور | خوش گذشت | خستهكنِّنه |
| دايیى، دائى | خوشبخت | خشى كردن / شدن |
| دايىزاده | خوشبختانها | خشمغين |
| دبستان | خوشبختى | خشونت |
| دبير | خوشحال | خصوصى |
| دبير دتان | خوشگل | خطر |
| دختر | خو شوهز | خطرناك |
| د | خوشوقت | خفه كردن / شدن |
| در آوردن | خو ك | خندهن |
| در(ب) | خون آمدن | خنديدن |
| در بازكن | خيابان | خواب |
| در زدن | خيار | خواب ديدن |



| دستمزد | در ضمن |
| :---: | :---: |
| دستور دادن | دراز |
| دسته | دراز كشيدن |
| دستهچیى | دربارء |
| دسر | دربان |
| دعا كردن | درجه |
| دعوا كردن | درخت |
| دعوت كردن | درخشيدن |
| دفاع كردن | درخواست كردن |
| دفتر | درد |
| دفعه | درد كردن / گرفتن |
| دقت كردن | درس |
| دقيق | درس خوس اندن / دادن |
| دقيقه | درست |
| دكان | درست كردن |
| دكتر | درك كردن |
| دكمه | دروازه |
| دل | دروغ گفتن |
| دلار | دريا |
| دلّنیر | درياحهه |
| دلتنگ شدن | دريافت كردن |
| دلنشين | دريجه |
| دليل | دزد |
| دماغ | دزدى |
| دنبال ... | دزديدن |
| دندان | دسامبر |
| دندانیز شیى | دست |
| دنيا | دستخطّ |
| دو | دسترس |
| دو دل | دستشويى |
| دو نفره | دستكش |
| دوا | دستغاه |
| دوازده | دستمال |


| رهبر | رفاقت | ذرهبين |
| :---: | :---: | :---: |
| رهبرى | رفتن | $1)$ |
| رياضى | رفت و آمد | راحت |
| رياضيات | رفيق | راديو |
| ريال | رقص رق | راست |
| ريختن | رقصيدن | راستش |
| ريش ريخن | رقم | راستى |
| ريشتراش | رنج كشيدن / / رنردن | راضى رانى |
| رييس، رئيس | رنگ كردن / زدن | ران |
| رَّ | رنیى | راندن |
| رُمان |  | رانندگى |
| زانو | رو | راننده |
| زبان | رو(ى) | -1) |
| زبان مادرى | روباه | راه آهن |
| زحمت كشيدن | روبرو(ى) | راه رفتن |
| زد زو خورد | رو بهب | راهرو |
| زدن | روپيش | راهاهنما |
| زرد | روح | راهنمايىى |
| زردالو | رود | راهبندى |
| زرنگ | رود | ربع |
| زشّ | روز | رخت رخت |
| زمان | روزانه | رختكن رنـ |
| زمستان | روززهره | رد كردن |
| زمين | روزنامهن | رزرو كردن |
| ز | روزنامهنغار | رزيم گرفتن |
| زنبور | روسرى | رساندن |
| زنجير | روشن | رستوران |
| زندان | روشن كردن | رسم |
| زندانى | روغن | رسمى |
| زندگى كردن | روكش رؤر | رسيد |
| زنده | روميزى | رسيلن |
| زنی زی | روى هـم | رضايت داشتن |
| 29ز | رها كردن | رعد |


| سرمهيى | سانحه | زور |
| :---: | :---: | :---: |
| سريع | ساندويج | زياد |
| سطل | ساير | زيبا |
| سعار كردن | سايز | زيبايى |
| سفارت | سايه | زير |
| سفارش كردن / دادن | سبز | زيرا |
| سفارشى | سبزه | زيريوش |
| سفر | سبزى | زيرنويس |
| سنر | سبك | زيستشناسى |
| سفيد | سبيل | زابن |
| سفير | سهتامبر | زإينى |
| سقف | سیّ | زاكت |
| سكّه | ستار | زانويه |
| سغ | سخت | زوئن |
| سلام | سختى | زوئيه |
| سلام كردن/دادن/رساندن | سخن | سؤال كردن |
| سلمانى | سخنر | ساحل |
| سن | سخنرانى | ساخت |
| سند | سر | ساختمان |
| سنگين | سرّ خوردن | ساختن |
| سوار كردن / شدن | سر درد | ساده |
| سوب | سر و صـر | ساز |
| سوپر ماركت | سر وقت | ساعت |
| سوختن | سرد | ساعى |
| سوسيس | سرطان | ساك |
| سوم | سرعت | ساكت |
| سوهان | سرفه كردن | سال |
| سه | سرقت | سالاد |
| سهشنبه | سركه | سالانه |
| سهمr | سرگرم كردن | سالڭرد |
| سياه | سرگرمى | سالم |
| سيب | سرما خوردن | سالن |
| سيب زمينى | سرماخوردگى | سانتى |


| شهر | شرمنده | سير |
| :---: | :---: | :---: |
| شهردار | شووع كردن / شدن | سيرك |
| شهردارى | شستشو كردن | سيخار |
| شهره | شستن | سيگار كشيدن |
| شير (lion) | ششم | سيگارى |
| شير (milk) | شغل | سیل |
| شير (tap) | شكر | سينما |
| شيرين | شكر كردن | سينه |
| شيرينى | شك كردن / داشنـ | سينهبند |
| شيشه | شكار كردن | شاد |
| شيك | شكايت كردن | شاگرد |
| صابون | شكستن | شام |
| صاحب | شكل | شامهو زدن |
| صاحبخانهنه | شكالات | شامل |
| صادر كردن | شكم | شانه (دوش) |
| صبح | شلوار | شانه كردن / زدن |
| صبحانه | شلوار لى / جين | شاه |
| صبر | شما | شاهراه |
| صبركردن | هومهاره | شايد |
| صبور | شمال | شب |
| صحبت | شمردن | شبانهروزى |
| صصحبت كردن | شمرده | شبيه |
| صرا | شنا | شخص |
| صدا صردن | شنا كردن | شدت |
| صدور | شناختن | شدن |
| صرافى | شناسايى | شديد |
| صف | شناسايى كردن | شرايط |
| صفر | شنبه | شربت |
| صندلى | شنيدن | شرح دادن |
| صندوق | شور | شرق |
| صندوق عقب | شوفاز | شركت كردن |
| صنعت | شوق | شركت (كمٌّنى) |
| صنعتى | شوهر | شرم |


| عيد | عذر | صورت |
| :---: | :---: | :---: |
| عيد | عذرخواهنى كردن | صورت حساب |
| عيد نوروز | عرض كردن | ضد |
| عيلىى | عزيز | ضعيف |
| عينى | عسل | ضمانت كردن |
| غذا | عشق | ضميمه |
| غرب | عصبانى | طبقه |
| غرق شدن | عصبى | طبيعت |
| غروب | عصر | طبيعى |
| غريب | عضله، عضاهلات | طرف |
| غصهن خوردن | عضو، عضر | طرفدر |
| غلتيدن | عطر | طوسى |
| غلط | عطسه كردن | طوفان |
| غم | عقب | طول |
| غمغين | عقل | طولانى |
| غمناك | عقيده | طى |
| غير | عكاس | ظاهر |
| غير سيگارى | عكاسى | ظطاهرأ |
| غير مدكن | عكس | ظرف |
| فارسى | علاقمند | ظرفشويى |
| فاسد | علاقه | ظريف |
| فاصله | علامت | ظهر |
| فاميل | عمارت | عابر |
| فايده | عمده | عادت |
| فرا رسيدن | عمق | عادى |
| فراموش كردن | عمو | عاشق |
| فرانسوى | عموزاده | عاقل |
| فرانسه | عمومى | عالى |
| فراوان | عمه | عبور كردن |
| فرد | عميق | عجب |
| فردا | عنوان | عجله |
| فرستادن | عوض كردن | عجله كردن / داشتن |
| فرض كردن | عيب | عجيب |


| قصابى | فوقالعاده | فرق داشتن / كردن |
| :---: | :---: | :---: |
| قصد داشٌن | فهميدن | فرم |
| قصر | فيزيك | فرمان دادن |
| قطار | فيلم | فرمايش |
| قطع كردن / شدن | قاب عكس | فرمودن |
| قطهه | قابل | فروختن |
| قفسه | قابلمه | فرود آمدن |
| قفل | قابلى ندارد | فرودگاهن |
| قلابى | قادر بودن | فروردين |
| قلب | قاشق | فروش |
| قله | قاضى | فروشگاه |
| قند | قايق | فرونشنده |
| قوطى | قايم شدن | فرهنگ |
| قول دادن / گرفتن | قبض | فرهنگ |
| قوى | قبلٍ | فرياد زدن |
| قهرمان | قبلا | فريزر |
| قهو | قبل از | فسنجان |
| قهوهخانه | قبول كردن | فشار دادن / آوردن |
| قهوهيى، قهونيانى | قد | فصل |
| قيمت | قدم زدن | فعالل |
| قيمه بادنجان | قرار | فعالیت |
| كاپشن | قرار داشتن | فعل> |
| كاخ | قرار كرار كاثنّن | فقط |
| كار | قرار گرفتن | فقير |
| كارت | قربان | فكر كردن |
| كارت اعتبارى | قرص | فكس، فاكس |
| كارت كِّارتّالِ | قرض گرفّن / دادن | فلفل |
| كارخانه | قرمز | فلوت |
| كارد | قرمه سبزى | فنجان |
| كار دستى | قرن | فوتٍ كردن / شدن |
| كار كردن | فسمت | فورا |
| كارفرما | قشنگ | فورى |
| كارگر | قصاب | فوريه |


| كهنه | كشيدن | كارهند |
| :---: | :---: | :---: |
| كى (جها كسى () | كفش | كاروان |
| ككى (پّه وقى | كاس | كاريكاتور |
| كيسه | كالانترى | كاغذ |
| كيف | كاه | كافى |
| كيك | كلفت | كامهيوتر |
| كيلو | كلمه | كامل |
| كيلومتر | كليد | كاكلا |
| كيوسك | كليسا | كاميون |
| كاراز | كم | كاناهֶه |
| گاز (سوخت) | كم اشتها | كاهش |
| كاز گرفتن | كم كردن | كاهو |
| گاو | كمبود | كباب |
| \%اهیى | كمتر | كت |
| كذاشتن | كمربند | كتاب |
| گّرنامه | كمردرد | كتابحجهٔ راهنما |
| كخشّن | كمرو | كتابخانه |
| كخانشه | كمك كردن | كثيف كردن |
| گران | كمى | كجا |
| كربه | كنار | كجايى |
| گِّ | كنترل كردن | كد |
| گِرد | كنسرت | كدام |
| گردش | كوبيدن | كراوات |
| گرد و خادى | كوتاه | كردن |
| گرسنگى | كوپ | كِّرم |
| گرسنه | كو جو | كره (لبنيات) |
| گرفتن | كودى | كريسمس |
| گرفته | كور | كس |
| گرم | كوشه كردن | كسل كنّنه |
| گرم (وزن) | كوله پشتى | كسى |
| كرما | كو | كشاورز |
| گروهن | كوهستان | كشتز |
| گز | كه | كشف كردن |


| 0 | ¢ |
| :---: | :---: |
| 0اهی | لدس كردن |
| ماهى فروشى | لندن |
| مايل | لوازم |
| مايو (شنا) | لوبيا |
| مباحثه | لوكس |
| مبارزه | لوله |
| مبارك | لولهكش |
| مبل | ليتر |
| متأسف | ليره |
| متأسّفانه | ليست غذا |
| متأهنل | ليمو |
| متر | ليموناد |
| مترجم | ليوان |
| مترو | مأمور |
| متشكر | مأموريت |
| متغاوت | مأيوس |
| متعاضى | مؤدب |
| متنغر | 10 |
| متوسط | مادر |
| متولد | مادر بزرگ |
| مثال | مادر زن |
| مثل | مادر شوهر |
| مثل اينكه | مارس |
| مثلا | ماست |
| مجانى | ماشين |
| مجبور | ماشين ظرفشويى |
| مجرد | مالشين كاسشويى |
| مجله | مال |
| مجموع | مالك |
| مجموعوه | مانتو |
| محبوب | ماندن |
| محكم, | مانند |

مانند

$$
\begin{aligned}
& \text { گشتن } \\
& \text { گفتن } \\
& \text { كل } \\
& \text { گلابی } \\
& \text { گلدان } \\
& \text { كلو } \\
& \text { گلودرد } \\
& \text { گم كردن / شدن } \\
& \text { گنجئ لباس } \\
& \text { گوجه فرنگى } \\
& \text { گوسفند } \\
& \text { گوش } \\
& \text { گوش دادن / كردن } \\
& \text { گوشت } \\
& \text { گوشواره } \\
& \text { گوشه } \\
& \text { گوشى } \\
& \text { گيتار } \\
& \text { گير كردن / افتادن } \\
& \text { گيشه } \\
& \text { گياس } \\
& \text { لازم } \\
& \text { لازم داشتن } \\
& \text { لاغر } \\
& \text { لامپ } \\
& \text { لباس } \\
& \text { لباسشويى } \\
& \text { لبخند زدن } \\
& \text { لحظه } \\
& \text { لزا } \\
& \text { لذت بردن } \\
& \text { لذيذ } \\
& \text { لطف كردن }
\end{aligned}
$$

| مفيد | مساوى | محل |
| :---: | :---: | :---: |
| مقابل | مستقيم | محله |
| مقصد |  | محيط |
| مقطوع | مُسْكِن | مخالف |
| مكاتبات | مسلمان | مخصوصاً |
| مكانيك | مسن | مد |
| مكانيكى | مشترى | مداد |
| مكيدن | مشخّص | مدت |
| مكر | مشخّصت | مدرسهه |
| ملاحظه كردن | مشرق | مدر ك |
| مالفه | مشروب | مدير |
| ملاقات كردن | مشق | مذاكره كردن |
| ملّى | مشكل | مراجعه كردن |
| ملّيّت | مشكى | مراقبت كردن |
| مهكن | مشورت كردن | مربا |
| مملكت | مشهور | مربوط |
| مدنو ع | مصاحبه | مرتب كردن |
| مدنون | مطلب | مرد |
| من | مطمئن | مردن |
| مناسب | معاملات ارضى/ ارزى | مرز |
| منتظر | معامله | مرسى |
| منتظر شدن | معده0 | مرض |
| منجمد شدن | معذرت | مرطوب |
| منزل | معذروت خواستن | مرغ |
| منشى | معروف | مركز |
| منطقه | معلم | مريض |
| - منظر | معمار | مزاحم |
| منظم | معمولا | مزرعه |
| منو (رستوران) | معمولى | مزرعهدار |
| مو | - مغاز | مسئله، مسأله |
| مواد اوليه | مغازهدار | مسئول، مسؤول |
| مواظب بودن | مغرب | مسافر |
| مواظبت كردن | مفت | مسافرت |


| نظر | ناراحتى | موافق |
| :---: | :---: | :---: |
| نعلبكى | ناكهان | موافقت كردن |
| نفر | نام | موتور |
| نفرت داثتن | نام خانوادگى | مورد |
| نفس كشيدن | نامزد | مورد عورد |
| نقاش | نامطلوب | هوزه |
| نقاشى كردن | نامڭذارى | موسيقى |
| نتد | نامه | موضوع |
| نتشه | نامهرسان | موفقّ شٌن |
| نگاه كردن | نامهنغارى | مه (ماه May) |
| نغران | ناميدن | مهآلكود |
| نغرانى | نان | مهربان |
| نگهبان | نانوايى | مهربانى |
| نگّه داشتن | ناهار | مههم |
| نمايش | ناهار خورى | مههمان، ميهمان |
| نمايشگاه | ناياب | مهـمانخانه |
| نمايشنامه | نبش | مهمّانى |
| نمايندگى | نتيجه | مهنّنس |
| نماينده | نجات دادن / پیدا كردن | ميان |
| نمر | نِ | ميدان |
| نمك | نخود | ميز |
| نمناك | نرخ | ميزان |
| نمونه | نزديك | ميل، تمايل |
| نو | نزديك شدن | ميل كردن / داشتن |
| نوار | نسخا | ميله آهنى |
| نوازنده | نشان | ميوه |
| نوامبر | نشان دادن | ميوهفروشى |
| نوبت | نشانى | نا اميد |
| نوشابه | نشت كردن | نابينا |
| نوشنن | نشستن | ناپِيد شدن |
| نوشيدن | نصف | ناحيه |
| نوشيدنى | نصيحت | نادان |
| نو | نظافت | ناراحت |


| هميشه | وكيل | نوه |
| :---: | :---: | :---: |
| همين | وِلِّرم | نويسنده |
| همينطور | ول كردن | نه (خير) |
| هنر | ولى | نه بابا |
| هنر پیشه | ويترين | نيم |
| هنوز | ويديو، ويدئو | نيمكت |
| هو1 | ويولن | نيمه |
| هوإيما | هتل | وارد شدن |
| هويج | هدف هـف | وارونه كردن |
| هيجّ جا | هديه | واثرّكون كردن / / وندن |
| هيجّ ها هيز | هر | واضِح |
| هيجّ كار | هر \#ه | واقع |
| هيـج كدام | هر دو | واقع شدن |
| هيج كس | هر روز | ورنى |
| هيج وقت | هرگّز | وان (حمام) |
| يا | هزينه | وحشتناى |
| ياد | هست هرت | وحشى |
| ياد آمدن | هفته | ورزغ |
| ياد آورى | هِّل دادن | ورزشهكار |
| ياد داشت | + | ورقه |
| ياد ... كردن | همان | ورم كردن |
| ياد گرفتن | همانطور | ورود |
| يارى كردن |  | ورودى (حقد (حرود) |
| يبوست | همديگر | وزن كردن |
| يخ | همراه | وسط |
| يخپٌ | همزبان | وسعت |
| يعنى | همسايه | وسيع |
| يك | همسر | وسيله |
| يك جههارم | همكار | وسيله نقليه |
| يكى دفعه | همكارى | وضع |
| يك شنبه | همغانى | وقت |
| يواش | 40 | وقتى |

