あらいます rửa

すいます hút thuốc

かけます treo lên

ひきます chơi nhạc cụ

せんたくします giặt giũ

(書)かきます viết

もう đã

まだ chưa(đi phủ định)

ぜひ chắc chắn

だれ ai

どれ cái nào

きょう hôm nay

きのう hôm qua

どのくらい khoảng bao lâu

Table

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated