**BÀI GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG NHẬT**

**Si trư rê si mát sự**

*(Xin phép làm gì đó)*

**O hai dô/ gô dai mát**

*(Xin chào)*

**BÀI GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY**

1. **Ha di mê/ ma si tê**

*(Rất vui được gặp ông (bà))*

1. **Ji cô sô cai/i ta si mát sự**

*(Sau đây tôi xin giới thiều về bản thân)*

1. **Wa ta si wa/ Vũ Đức Cường / đề sự**

*(Tên tôi là Vũ Đức Cường)*

1. **Cô tô si/** **ni diu ni sai/ đề sự**

*(Năm nay tôi 22 tuổi)*

1. **Hải Dương cà rà/ ki mát si tà**

*(Tôi đến từ Hải Dương)*

1. **Ka dô cự wa/ dô nin / đề sự**

*(Gia đình tôi có 4 người)*

1. **Đai ga cự ố/sô trự ghi ồ/si ma si tà**

*(Tôi đã học đại học)*

1. **Goa ta shi nô/ shiu mì góa/ ôn ga cự ố ki cự/ cô tồ đề sự**

*(Sở thích của tôi là nghe nhạc)*

1. **Goa ta shi nô/ki bô góa/na ga nên/ha ta ra cự/cô tồ đề sự**

*(Nguyện vọng của tôi là đc làm việc lâu dài tại Nhật Bản)*

1. **I cư ra/tai hên đế mộ/găm ba ri ma sự**

*(Cho dù vất vả tôi cũng sẽ cố gắng)*

1. **Đô mộ/a ri ga tô/gô dai ma si tà**

*(Chân thành cám ơn)*

1. **Đô dộ/yo zô shi cự/ô nê gai/si ma sự**

*(Rất mong nhận đc sự giúp đỡ)*

*しつれします : Xin lỗi ( mục đích làm phiền)*

*おはようございます : Chào buổi sáng*

*はじめまして : Rất vui được gặp bạn*

*じこしょうかいいたします : Sau đây tôi xin giới thiều về bản thân*

*私はVu Duc Cuong ともうします*

*ことし 22さいです : Năm nay tôi 22 tuổi*

*Hai Duong からきました : Tôi đến từ Hải Dương*

*かぞくはよにんです : Gia đình tôi có 4 người*

*私はだいがくをそつぎょうしました : Tôi đã học đại học*

*私のせんもんはITです : Chuyên ngành của tôi là CNTT*

*私のしゅみはおんがくをきくことです : Sở thích của tôi là nghe nhạc*

*わたしのきぼうはにほんでながくはたらくことです*

*Nguyện vọng của tôi là đc làm việc lâu dài tại Nhật Bản*

*いくらたいへんでもがんばります : Cho dù vất vả tôi cũng sẽ cố gắng*

*どもありがとうごだいました : Chân thành cảm ơn*

*どぞよろしくおねがいします : Rất mong nhận được sự giúp được*