年齢

**語彙**

子供: trẻ em

ティーンエージャー: thiếu niên

（13歳から19歳の人）

: người đã nghỉ hưu

中年: trung niên

: trưởng thành

: người nhận trợ cấp

: trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi)

**ベトナム語から日本語に翻訳しましょう！**

Hãy trưởng thành lên!

➡子供のようなはやめなさい。

Ngày nay, thần tượng của giới trẻ thường là những nhóm nhạc K-POP như Black Pink.

➡、ティーンエージャーのアイドルはブラックピンクのようなK-POPバンドです。

Trẻ con ngày nay lớn/trưởng thành rất nhanh.

➡子供は成長が早いです。

Những người phụ nữ trung niên đó cứ nói chuyện ồn ào mãi.

➡その中年女性たちはずっとおおでけていた。

Mình đã có thể tự kiếm tiền／để／ nuôi bản thân.

➡お金を得ることができるようになって自分のことを大事にすることができます。