～さい：~ tuổi

số đếm + さい：~ tuổi

じゅうろく　＋　さい　＝　じゅうろくさい (16さい：16 tuổi)

11さい＝じゅういっさい

１８さい＝じゅうはっさい

３０さい＝さんじゅっさい

はたち：20 TUỔI

✖はたちさい（cách đọc sai)

わたし　は　はたち　です。(Tôi 20 tuổi)

なん：cái gì, bao nhiêu

なんさい：bao nhiêu tuổi (từ để hỏi)

なんさいですか。：Bạn bao nhiêu tuổi

おいくつですか。：Bạn bao nhiêu tuổi (cách hỏi lịch sự)

N1 の　N2

～がつ：~ tháng

số đếm + がつ：tháng ~

よん・し：số 4 なな・しち：số 7 きゅう・く：số 9

Tháng 4: しがつ Tháng 7: しちがつ Tháng 9: くがつ

なんがつ：(từ để hỏi) Tháng mấy

～にち：~ ngày số đếm + にち：ngày ~

じゅうがつ　よっか：Ngày 4 tháng 10

いつ：khi nào, lúc nào

たんじょうび　は　いつ　ですか。：Sinh nhật của bạn là lúc nào?

たんじょうび　は　なんがつ　なんにち　ですか。：Sinh nhật của bạn vào ngày mấy tháng mấy?

なん・なに：cái gì (từ để hỏi)

しゅみ　は　なん　ですか。：Sở thích của bạn là cái gì?

(Danh từ chỉ sở thích) です。