|  |  |
| --- | --- |
| あいます | Gặp |
| あけます | Mở cửa |
| あげます | Tặng |
| あぞびます | Chơi, đi chơi |
| あつめあす | Tập trung, thu thập |
| あびます | Tắm |
| あめがふります | Mưa rơi |
| あります | Có (vật) |
| あるきます | Đi bộ |
| いいます | Nói |
| いきます | Đi |
| いすにすわります | Ngồi trên ghế |
| いそぎます | Khẩn trương, vội, gấp |
| います | Có (người, con vật) |
| いります | Cần |
| いれます | Cho vào |
| うごきます | Hoạt động, ch. động |
| うたいます | Hát |
| うります | Bán |
| うんてんします | Lái xe |
| えきにつきます | Tới nhà ga |
| おきます | Thức dậy |
| おきます | Đặt, để |
| おくります | Tiễn (người, năm cũ) |
| おくります | Gửi |
| おしえます | Dạy, chỉ bảo |
| おします | Ấn, đẩy |
| おふろにはいります | Vào nhà tắm, bồn tắm |
| おぼえます | Nhớ |
| おもいます | Nghĩ rằng |
| およぎます | Bơi |
| おらいます | Rửa, giặt |
| おります | Xuống |
| おわります | Kết thúc |
| おんだいします | Hướng dẫn, đường dẫn |
| かいしゃをやめます | Bỏ việc |
| かいます | Mua |
| かいものします | Mua đồ |
| かえます | Đổi, thay đổi |
| かえります | Về, trở về |
| かきます | Viết |
| かけます | Đeo (kính) |
| かけます | Gọi điện |
| かします | Cho mượn |
| かちます | Thắng |
| かぶります | Đội (mũ) |
| かります | Mượn |
| かんがえます | Cố gắng |
| がんぼります | Cố gắng |
| きかいがうごきます | Máy hoạt động |
| きかいがとまります | Máy dừng hoạt động |
| きかいにさわります | Chạm máy móc |
| ききます | Nghe |
| ききます | Hỏi |
| きます | Mặc áo |
| きます | Đến |
| きります | Cắt |
| きをつけます | Cẩn thận |
| くります | Cho, biếu, tặng (Ai đó cho tặng mình) |
| くるまにきをつけます | Cẩn thận ô tô |
| けします | Tắt (đèn, TV..) |
| けっこんします | Kết hôn |
| けんがくします | Kiến tập |
| けんぶつします | Tham quan |
| コーヒーをいれます | Pha café |
| こうえんをさんぽします | Đi dạo ở công viên |
| こうじょうをけんがくします | Kiến tập ở nhà máy |
| コビーします | Photo copy |
| さわります | Sờ, chạm |
| ざんぎょうします | Làm thêm |
| さんぽします | Đi dạo |
| しごとをやめます | Nghỉ việc, bỏ việc |
| じしょがいります | Cần từ điển |
| じっしゅうします | Thực tập |
| します | Làm |
| しめます | Đóng cửa |
| シャツをきます | Mặc áo |
| シャワーをあびます | Tắm vòi sen |
| しゅうりします | Sửa chữa |
| しゅっちょうします | Đi công tác |
| じゅんびします | Chuẩn bị |
| しょうかいします | Giới thiệu |
| しょくじします | Dùng bữa |
| しらべます | Điều tra |
| しります | Biết |
| しんぱいします | Lo lắng |
| スイッチをいります | Bật công tắc |
| スイッチをきります | Ngắt công tắc |
| すいます | Hút thuốc |
| すてます | Vứt |
| すみます | Sống |
| すわります | Ngồi |
| すんでいます | Đang sống |
| せつめいします | Giải thích |
| せんせいにききます | Hỏi giáo viên |
| せんたくします | Giặt giũ |
| ぞうじします | Dọn dẹp |
| だします | Đưa ra |
| たちます | Đứng |
| たべます | Ăn |
| たります | Đủ |
| ちょうせつします | Điều chỉnh |
| つかいます | Sử dụng |
| つきます | Tới |
| つくります | Chế tạo |
| つけます | Bật (đèn, TV..) |
| つづけます | Tiếp tục |
| つれていきます | Dẫn đi |
| つれてきます | Dẫn đến |
| でかけます | Đi ra ngoài |
| てがみをだします | Gửi thư |
| できます | Có thể |
| てつだいます | Giúp đỡ |
| でます | Ra khỏi |
| でんしゃにのります | Lên tàu |
| でんわします | Điện thoại |
| どこもをむかえます | Đón con |
| としをとります | Thêm tuổi, có tuổi |
| とまります | Trọ lại, trú lại (khách sạn, nhà bạn) |
| とまります | Dừng (ngừng) |
| とめます | Dừng (oto, máy, đĩa) |
| ともだちをおくります | Tiễn bạn |
| とります | Cầm, lấy |
| とります | Chụp hình |
| なおします | Chữa (bệnh) |
| なくします | Mất |
| ならいます | Học |
| なります | Trở nên, trở thành |
| にほんにいます | Sống tại Nhật |
| にまります | Khó khăn, gay go |
| にもつをおくります | Gửi hàng hóa |
| ねぎます | Cởi |
| ねます | Ngủ |
| のぼります | Leo |
| のみます | Uống |
| のりかえます | Đổi tàu, xe |
| のります | Leo lên |
| はいります | Vào |
| はきます | Mặc quần, đi tất (giày) |
| はじめます | Bắt đầu |
| はじめます | Bắt đầu |
| バスをおります | Xuống xe buýt |
| はたらきます | Làm việc |
| はなします | Nói chuyện |
| はらいます | Trả |
| ひきます | Chơi, kéo (đàn) |
| ふります | Rơi |
| へやにはいります | Vào phòng |
| へやをでます | Ra khỏi phòng |
| へやをよやくします | Đặt phòng trước |
| ヘルメットをかびります | Đội mũ bảo hiểm |
| べんきょうします | Học |
| ポテルのにとまります | Trọ lại khách sạn |
| まがります | Rẻ, quẹo |
| まけます | Thua |
| まちます | Chờ |
| まちをけんぶつします | Tham quan thành phố |
| まわします | Chuyển động, xuay |
| みせます | Cho xem |
| みます | Nhìn |
| むかえます | Đón |
| めがねをかけます | Đeo kính |
| もちます | Cầm, nắm, mang |
| もちます | Cầm, nắm |
| もっていきます | Mang theo |
| もっています | Có, mang, đang cầm |
| もってきます | Mang đến |
| もらいます | Nhận |
| やぎへまがります | Rẻ về bên phải |
| やくにたちます | Có ích |
| やすみます | Nghỉ ngơi |
| やすみます | Nghỉ ngơi |
| やまにのぼります | Leo núi |
| やめます | Bỏ, thôi |
| やめます | Bỏ, nghỉ |
| よびます | Gọi |
| よみます | Đọc |
| よやくします | Đặt trước |
| りゅうがくします | Du học |
| れんしゅうします | Luyện tập |
| わかります | Hiểu |
| わすれます | Quên |