住所：じゅうしょ (trụ sở: địa chỉ)

学校：がっこう (học hiệu: trường học)

今朝：けさ (kim triều: sáng nay)

今晩：こんばん (kim vãn: tối nay)

名前：なまえ (danh tiền: tên)

日本語：にほんご (nhật bản ngữ: tiếng Nhật)

待ちます：まちます (đãi: đợi)

行きます：いきます (hành: đi)

来ます：きます (lai: đến)

安い：やすい (an: rẻ)

高い：たかい (cao: cao)

青い：あおい (thanh: xanh da trời)

赤い：あかい (xích: đỏ)

読みます：よみます (độc: đọc)

帰ります：かえります (quy: về)

遊びます：あそびます (du: chơi)

楽しい：たのしい (lạc: vui)

会社：かいしゃ (hội xã: công ty)

今週：こんしゅう (kim chu: tuần này)

天気：てんき (thiên khí: thời tiết)