|  |  |
| --- | --- |
| あ い う え お  a i u e o  か き く け こ  ka ki ku ke ko  さ し す せ そ  sa shi su se so  た ち つ て と  ta chi tsu te to  な に ぬ ね の  na ni nu ne no  は ひ ふ へ ほ  ha hi fu he ho  ま み む め も  ma mi mu me mo  や ゆ よ  ya yu yo  ら り る れ ろ  ra ri ru re ro  わ を  wa wo  ん  n | ア イ ウ エ オ  a i u e o  カ キ ク ケ コ  ka ki ku ke ko  サ シ ス セ ソ  sa shi su se so  タ チ ツ テ ト  ta chi tsu te to  ナ ニ ヌ ネ ノ  na ni nu ne no  ハ ヒ フ ヘ ホ  ha hi fu he ho  マ ミ ム メ モ  ma mi mu me mo  ヤ ユ ヨ  ya yu yo  ラ リ ル レ ロ  ra ri ru re ro  ワ ヲ  wa wo  ン  n |

Đồ gia dụng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| スプーン  ナイフ  なぺ  カップ  すいほんき  ドア  かがみ  まんど  かべ  カーテン  本棚（ほんだな）  花瓶（かびん）  カーペット | Spoon  Knife  Pot  A cup  Rice cooker  Door  Beauty mirror  Window  wall  curtain  bookcase,bookshelf  flower pot, vase  carpet | Cái muỗng/ thìa  Con dao  Cái nồi  Cái tách  Nồi cơm điện  Cửa  Gương  Cửa sổ  Cái tường  Rem cửa  Kệ sách  Bình hoa  Tấm thảm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| bác sĩ  kỹ sư  nhà nghiên cứu  đại học  bệnh viện  điện  ông  bác trai, chú  bác gái, dì  bà  tuyết  dũng cảm  nhân viên ngân hàng  nhân viên  nhân viên công ty  nghề giáo  học sinh  thầy  người kia  vị kia  chúng ta, chúng tôi  bạn  tôi  bức tranh  dạ vâng  ai ?  vị nào?  tuổi  mấy tuổi  mọi người  mấy tuổi (trang trọng)  ở đây  ở đó  ở kia  ở đâu  ở hướng này (TT)  ở hướng đó (TT)  ở hướng kia (TT)  ở hướng nào (TT)  nhà ăn, căng ting  phòng học  phòng hợp  phòng làm việc  toilet  căng phòng  nhà vệ sinh  cầu thang bộ  quầy lễ tân  hành lang  cà vạt  giày  điện thoại  nhà  công ty  thang cuốn  đất nước của ai đó  thang máy  rượu vang  thuốc lá  quầy bán ...  tầng hầm  ~ tầng  Yên nhật  Bao nhiêu tiền  Trăm  Ngàn  Vạn  Cái này  Cái đó  Cái kia  Này + noun  Đó + noun  Kia +noun  Quyển sách  Từ điển  Tạp chí  Báo  Quyển vở  Sổ tay  Danh thiếp  Bút chì  Chìa khóa  Đồng hồ  Cái ô, dù  Tíu xách  Cái bàn  Cái ghế  Bút bi  Bút chì kim  Băng cat-set  Máy ghi âm  Computer  Socola  Xe hơi  Tiếng anh  Tiếng nhật  Vậy à  Thế à  Sai rồi không đúng | いしゃ  エンジニア。  けんきゅうしゃ  だいがく  ぴよういん  でんき  おじさん  おじさん  おぱさん  おぱさん  ゆき  ゆうき  きんこいん  しゃいん  かいしゃいん  せんせい  がくせい  きょうし  あなた  あのひと  わたしたち  あたし  え  はい  たれ  どなた  さい  なんさい  みなさん  おいくつ  ここ  そき  あそこ  どこ  こちら  そちら  あちら  どちら  しょくどう  きょしつ  かいがしょ  じむしょ  トイレ  ヘヤ  おてあらい  かいだん  うけつけ  ロビレ  ネクタイ  くつ  でんわ  うち　・いえ  かいしゃ  イスカレーター  「お」くに  エレベーター  ワイン  たばこ  うりば  ちか  かい、がい  えん  いかえあ  びょく  まん  ほん  これ  それ  あれ  この  その  あの  ほん  じしょ  ざつし  しんぶん  ノート  てちょう  めいし |

bác sĩ

kỹ sư

nhà nghiên cứu

đại học

bệnh viện

điện

ông

bác trai, chú

bác gái, dì

bà

tuyết

dũng cảm

nhân viên ngân hàng

nhân viên

nhân viên công ty

nghề giáo

học sinh

thầy

người kia

vị kia

chúng ta, chúng tôi

bạn

tôi

bức tranh

dạ vâng

ai ?

vị nào?

tuổi

mấy tuổi

mọi người

mấy tuổi (trang trọng)

ở đây

ở đó

ở kia

ở đâu

ở hướng này (TT)

ở hướng đó (TT)

ở hướng kia (TT)

ở hướng nào (TT)

nhà ăn, căng ting

phòng học

phòng hợp

phòng làm việc

toilet

căng phòng

nhà vệ sinh

cầu thang bộ

quầy lễ tân

hành lang

cà vạt

giày

điện thoại

nhà

công ty

thang cuốn

đất nước của ai đó

thang cuốn

thang máy

rượu vang

thuốc lá

quầy bán ...

tầng hầm

~ tầng

Yên nhật

Bao nhiêu tiền

Trăm

Ngàn

Vạn

Cái này

Cái đó

Cái kia

Này + noun

Đó + noun

Kia +noun

Quyển sách

Từ điển

Tạp chí

Báo

Quyển vở

Sổ tay

Danh thiếp

Bút chì

Chìa khóa

Đồng hồ

Cái ô, dù

Tíu xách

Cái bàn

Cái ghế

Bút bi

Bút chì kim

Băng cat-set

Máy ghi âm

Computer

Socola

Xe hơi

Tiếng anh

Tiếng nhật

Vậy à

Thế à

Sai rồi không đúng

おばさん

おばあさん

おじさん

おじいさん

みなさん

わたしたち

あなた

ゆき

ゆうき

ええ

え

とる

とおる

あのひと

あのかた

じん

せんせい

がくせい

かいしゃいん

しゃいん

ぎんこおいん

いしゃ

けんきゅうしゃ

エンジニア

だいがく

びょおいん

でんき

たれ

どなた

さい

なんさい

おいくつ

はい

ここ

そこ

あそこ

どこ

こちら

きょうしつ

しょくどう

じむしつ

かいぎしつ

うけつけ

ロビー

トイレ

おとあらい

へや

かいだん

エレベーター

エスカレーター

「お」くに

かいしゃ

うち

でんわ

くつ

ネカタイ

Bài 2

|  |  |
| --- | --- |
| これ  それ  あれ  この＋noun  その＋noun  あの＋noun  ほん  じしょ  ざっし  しんぶん  ノート  てちょう  めいし  えんぴつ  かぎ  とげい  かさ  かばん  つくえ  いす  ボールペン  シャープペンシル  [カセツト]テープ  テープレコーダー  コンビューダー  チョコレート  くるま  えんご  にほんご  そう  そうですか  ちがいます | Cái này  Cái đó  Cái kia  Này  Đó  Kia  Quyển sách  Từ điển  Tạp chí  Báo  Quyển sách  Sổ tay  Danh thiếp  Bút chì  Chìa khóa  Đồng hồ  Cái dù  Túi xách  Cái bàn  Cái ghế  Bút bi  Bút chì kim  Băng cát sét  Máy ghi âm  Computer  Socolar  Cafe  Các loại xe tự động  Xe oto  English  Tiếng nhật  Vậy à  Sai rồi không |

|  |  |
| --- | --- |
| おきます  ねます  はたらきます  ゆすみます  べんきょうします  おわります  デパート  きんこう  ゆうびんきょく  としょかん  びじゅつかん | Wake up  Sleep  Work  Rest  Study  Finish  Grocery store  Bank  Post office  Library  Art museum |

(a)

(i)

(u)

(e)

(o)

(ka)

(ki)

(ku)

(ke)

(ko)

(sa)

(su)

(se)

(so)

(ta)

(chi)

(tsu)

(te)

(to)

(na)

(ni)

(nu)

(ne)

(no)

(ha)

(hi)

(fu)

(he)

(ho)

(ma)

(mi)

(mu)

(me)

(mo)

(ya)

(yu)

(yo)

(ra)

(ri)

(ru)

(re)

(ro)

(wa)

(wo)

(n)

Kanji

いち。ひとつ

に。ふたつ

さん。みっつ

し／よんし。よっつ

ご。いつつ

ろく／むっつ

なな／はち。ななつ

きゅう。ここのつ

じゅう。とお

ひゃく

かんじ

Kanji

一つ

二つ

三つ

よっつ

いつつ

六つ

七つ

やっつ

九つ

十

百、二百、三百、六白、八白、

千,　二千、三千、八千、千円

万、一万。

円、千円

口

目

日、日曜日、日本，今日

月、月曜日、一月、日本、今月

火,火曜日

水、水曜日、

木、木曜日、

金、金曜日

土曜日、土

本、日本、一本、二本、三本、

人、一人で、一人、二人、三人

今、今月、今日、

寺、お寺、

時、一時

半、三時半、半分。

上　上げる

下、下げる

　中、

外、

右。

工、

左

前、午前、午前中

後ろ、後で、クラスの後、午後

後で

門

間、時間、二時間。

東、東口,中東

西、西口。

南、南口、東南アジア。

北、北口。

力、

男の子、男の人

女の子、女の人

学生、

先生、生まれる、生きる

何、何か、何人、何時

父、お父さん、父の日

母、お母さん、母の日

三年生、一年、今年、去年

去年、

毎日、毎月、毎年、

おう

国、外国、中国。

見る、見せる、見える。

行く。

お米。

100,

200

300

600

800

1000

2000

3000

6000

8000

1000 yên :

10.000

100.000

1 tr

Chủ nhật

Nhật bản

Hôm nay

Tháng 1

Thứ 2

Tháng này

Thứ 3

Thứ tư

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Người nhật

1 người

2 người

3 người

Bây giờ

Tháng này

Hôm nay

Chùa

Một giờ

3 :30

Một nũa

Dao, kiếm

5 phút

10 nữa

Hiểu

Tiền

Bên trên

Nâng lên

Phía dưới

Hạ xuống

Bên trong

Bên ngoài

Bên phải

Bên trái

Trước

Trong buổi sáng

Giờ sáng

Giờ chiều

Sau giờ học

Sau khi

Phía sau

ở giữa

thời gian

2 tiếng

Phía đông

Cửa phía đông

Trung đông

Phía tây

Cửa phía tây

Phía nam

Cửa phía nam

Đông nam á

Phía bắc

Cửa phía bắc

Sức mạnh

Cậu bé , bé trai

Người đàn ông

Cô bé, bé gái

Người phụ nữ  
cha

cha của tôi

ngày của cha

mẹ

mẹ của tôi

ngày của mẹ

cái gì

cái gì đó

bao nhiêu người

mấy giờ

năm ngoái

sinh viên năm 3

1 năm

Năm nay

Mỗi ngày

Mỗi tháng

Mỗi năm

Vua

Quốc gia

Nước ngoài

Trung quốc

Nhìn xem

Cho xem

Có thể nhìn thấy

Đi

Cơm, gạo

Đến (thể từ điển)

Đến (thể lich sử)

Không đến

Năm sau

Tuần sau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国  外国  中国  毎日  毎月  毎年  去年  三年生  一年  今年  年  何  何か  何人  何時  父  お父さん  父の日  母  お母さん  母の日  先生  学生  男の子  男の人  女の子  女の人  力 | くに  がいこく  ちゅうごく  まいにち  まいつき  まいねん  きょねん  さんねんせい  いちねん  ことし  とし  なに  なにか  なんにん  なんじ  ちち  おとうさん  ちのひ  はは  おかあさん  ははのひ  せんせい  がくせい  おとこのこ  おとこのひと  おんなのこ  おんなのひと  ちから | Country  Forgin country  China  Everyday  Everymonth  Every year  Last year  Third year sudent  1 year  This year  Year  What  Something  How many people  What time  Father  Daddy  Father’s day  Mother  Mommy  Mothet’s day  Teacher  Student  Cậu bé  Ngườu đàn ông  Cô bé  Người phụ nữ  Lực |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 見る  見せる  見える  行く  お米  来る  来ます  来ない  来年  来週  良い  食べる  飲む  会う  会話  耳  聞く  聞こえる  話す  話  立つ  待つ  周り  今週  来週  先週  毎週 | みる  みせる  みえる  いく  おこめ  くる  きます  こない  らいねん  らいしゅう  よい  たべる  のむ  あう  かいわ  みみ  きく  きこえる  はなす  はなし  たつ  まつ  まわい  こんしゅう  らいしゅう  せんしゅう  まいしゅう | Xem, nhìn  Cho xem  Có thể xem  Đi  Gạo, lúa  Đến(thể từ điển)  Đến(lịch sự)  Không đến  Năm sau  Tuần sau  Tốt lành  Ăn  Uống  Gặp  Trò chuyện  Tai  Nghe  Có thể nghe thấy  Nói chuyện  Câu chuyện  Đứng  Chờ đợi  Xung quanh  Tuần này  Tuần sau  Tuần trước  Hàng tuần |

https://docs.google.com/document/d/1XpNaagQugx7KjoiF-TWH7Go\_D1cdz0qd0rtoS210C3o/edit