|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÀI 1-1** | | |
| **アパートを探しています** | | |
| チラシ／びら |  | truyền đơn |
| 賃貸 | ちんたい | sự cho thuê |
| 家賃 | やちん | tiền thuê nhà |
| 徒歩 | とほ | sự đi bộ |
| ３階建 | ３かいだて | toà nhà 3 tầng |
| 敷金 | しききん | tiền cọc |
| 礼金 | れいきん | tiền thù lao |
| 眺め | ながめ | tầm nhìn |
| 人通り | ひとどおり | lượng người giao thông trên đường |
| 一軒家／一戸建て | いっけんや／いっこだて | nhà xây tách riêng ra |
| 物干し | ものほし | chỗ phơi quần áo |
| 風呂場 | ふろば | phòng tắm |
| 洗面所 | せんめんじょ | chỗ rửa tay |
| 近所付き合い | きんじょつきあい | quan hệ với hàng xóm |
| 荷造り | にづくり | đóng hàng, đóng gói hành lý |
| 回覧板 | かいらんばん | bản thông báo chuyển đi từng nhà |
| この辺り／この付近 | このあたり／このふきん | quanh đây |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÀI 1-2** | | |
| **引っ越しは大変です** | | |
| 段ボール箱 | だんぼーるはこ | hộp bìa cứng |
| ガムテープ |  | băng keo vải |
| ポリ袋／レジ袋 | ぽりふくろ／れじふくろ | túi nilon |
| パック |  | 1 pack |
| トレイ |  | khay |
| キャップ |  | nắp |
| ラベル |  | nhãn dán |
| ペットボトル |  | chai nhựa |
| 買い換える | かいかえる | mua đồ mới thay thế |
| 処分 | しょぶん | sự giải quyết, sự bỏ đi |
| 粗大ゴミ | そだいごみ | rác cồng kềnh |
| 資源ごみ | しげんごみ | rác có thể tái chế |
| すすぐ |  | súc, rửa |
| 剥がす | はがす | bóc ra, mở ra |
| シール |  | niêm phong (seal) |
| 貼る | はる | dán |
| 潰す | つぶす | nghiền, làm bẹp |
| 漏れる | もれる | rò rỉ, chảy ra |
| 漏らす | もらす | làm rò, làm lộ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÀI 1-3** | | |
| **友人を招きました** | | |
| 座り心地 | すわりごこち | mức độ thoải mái của vật mình ngồi |
| 寝心地 | ねごこち | độ thoải mái khi nằm |
| 居心地 | いごこち | căn nhà thoải mái |
| 過ごす | すごす | sống |
| 寛ぐ | くつろぐ | nghỉ ngơi, thư giãn |
| 手頃な価格 | てごろなかかく | giá cả phải chăng |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÀI 1-4** | | |
| **家事・子育ては大変です** | | |
| 炊事 | すいじ | việc bếp núc |
| 食卓 | しょくたく | bàn ăn |
| 子供をしつける | こどもをしつける | dạy cách cư xử (cho con cái) |
| しつけ |  | sự giáo dục, phép lịch sự |
| 怒鳴る | どなる | gào lên, hét lên |
| よす |  | bỏ, ngừng, đình chỉ |
| 妊娠する | にんしんする | mang thai |
| 負ぶう | おぶう | cõng |
| おむつ |  | tã lót, bỉm |
| 襁褓 | おしめ | tã lót, bỉm |
| やんちゃ |  | tinh nghịch, láu lỉnh |
| 落書き | らくがき | sự viết bậy, sự viết bừa bãi |
| 殴る | なぐる | đánh, đấm |
| 蹴る | ける | đá |
| 引っ張る | ひっぱる | kéo căng, lôi, kéo |
| いじめる |  | bắt nạt, ăn hiếp, trêu trọc |