|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verb Translation | فعل Verb- Persian | Stem  / ریشه |
| To read | خواندن | خوان |
| To write | نوشتن | نویس |
| To listen | گوش کردن | گوش کن |
| To open | باز کردن | بازکن |
| To close | بستن | بند |
| To erase | پاک کردن | پاک کن |
| To understand | فهمیدن | فهم |
| To do | انجام دادن / کردن | انجام ده / کن |
| To hide something | قایم کردن | قایم کن |
| To go | رفتن | رو |
| To come | آمدن | آی |
| To say | گفتن | گو |
| To take a turn | نوبت گرفتن | نوبت گیر |
| To collect  / To gather | جمع کردن / جمع شدن | جمع کن / جمع شو |
| To wash | شستن | شور |
| To wake up | بلند شدن | بلند شو |
| To sleep | خوابیدن | بخواب |
| To take a shower | دوش گرفتن | دوش گیر |
| To take a bath | حمام کردن | حمام کن |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verb(s) | فعل(ها) | Stem  / ریشه |
| To brush teeth | مسواک زذن | مسواک زن |
| To brush hair | برس کشیدن / برس زدن | برس کش / برس زن |
| To comb | شانه کردن / شانه زدن | شانه کن / شانه زن |
| To shave | اصلاح کردن / تیغ زدن | اصلاح کن / تیغ زن |
| To Draw | کشیدن | کش |
| To paint | نقاشی کردن | نقاشی کن |
| To fly | پرواز کردن | پرواز کن |
| To beat | زدن | زن |
| To fight | دعوا کردن | دعوا کن |
| To run | دویدن | دو |
| To exercise | ورزش کردن | ورزش کن |
| To think | فکر کردن | فکر کن |
| To dream | خواب دیدن | خواب بین |
| To mix | قاطی کردن | قاطی کن |
| To turn in | تحویل دادن | تحویل ده |
| To sit | بشین | شین |
| To stand up | ایستادن / بلند شدن | ایست / بلند شو |
| To grab | گرفتن | گیر |
| To throw | انداختن | انداز |
| To discuss | بحث کردن | بحث کن |
| To imagine | تصور کردن | تصور کن |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verb(s) | فعل(ها) | Stem  / ریشه |
| To call | زنگ زدن | زنگ زن |
| To jump | پریدن | پر |
| To walk | راه رفتن / قدم زدن | راه رو / قدم زن |
| To study | درس خواندن | درس خوان |
| To practice | تمرین کردن | تمرین کن |
| To make | درست کردن / ساختن | درست کن / ساز |
| To clap | دست زدن | دست زن |
| To look after | دنبال گشتن | دنبال گرد |
| To feed | غذا دادن | غذا ده |
| To eat | غذا خوردن | غذا خور |
| To cook | پختن | پز |
| To give | دادن | ده |
| To talk | حرف زدن | حرف زن |
| To swim | شنا کردن | شنا کن |
| To play | بازی کردن | بازی کن |
| To floss | نخ کشیدن | نخ کش |
| To get dressed | لباس پوشیدن | لباس پوش |
| To put on makeup | آرایش کردن | آرایش کن |
| To clean | تمییز کردن | تمییز کن |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verb(s) | فعل(ها) | Stem  / ریشه |
| To listen | گوش کردن | گوش کن |
| To watch | تماشا کردن | تماشا کن |
| To study | درس خواندن | درس خوان |
| To bring | آوردن | آور |
| To ride a bike | دوچرخه سواری کردن | دوچرخه سواری کن |
| To spend | خرج کردن | خرج کن |
| To bend | خم کردن | خم کن |
| To break | شکستن | شکن |
| To think | فکر کردن | فکر کن |
| To bite | گاز گرفتن | گاز گیر |
| To put | گذاشتن | گذار |
| To order | سفارش دادن | سفارش ده |
| To drive | رانندگی کردن | رانندگی کن |
| To make | ساختن | ساز |
| To win | بردن | بر |
| To pass the sugar | شکر را رد کردن/ دست به دست دادن | شکر را رد کن/ دست به دست ده |
| To pick up | برداشتن | بر دار |
| To fix | تعمیر کردن | تعمیر کن |
| To help | کمک کردن | کمک کن |
| To knock (at) the door | در زدن | در زن |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verb(s) | فعل(ها) | Stem  / ریشه |
| To wait | صبر کردن | صبر کن |
| To want | خواستن | خواه |
| To do | انجام دادن | انجام ده |
| To become | شدن | شو |
| To have | داشتن | دار |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |