\*Không đi đâu cả:

ここも　いきません。

ここへも　いきません。

\*ở đâu/bằng gì + で（de）+ động từ.

\*thời gian + に（ni） + động từ.

\* làm gì thì dùng を(wo)

Vd: Tôi ăn bento.

わたしはべんと を　たべます。

\*đi đâu đó phải có (he) sau nơi đến:

VD: anna đi đến nhật bản.

あんなはにほん　へ　いきます。

\* các động từ:

+ いきます：đi　| きます:　đến

+ はたらきます：làm việc　|　します：làm/chơi

+ かえります：về

+ のみます：uống

+たべます：ăn

+みます：xem,nhìn

+かいます:mua

+ききます:nghe

+よみます:đọc

+ねます:ngủ

+べんきょうします:học

Phút: 1 3 4 6 8 10 và hàng chục

Giời: 4 7 9