**Kaiwa - 1**

**会話 - 1**

**Group 7 - SE17C03**

1. **Thành viên nhóm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên** | **MSSV** |
| Đinh Quốc Chương | QE170097 |
| Hồ Trọng Nghĩa | QE170173 |
| Nguyễn Đào Minh Thuận | QE170240 |

1. **Tình huống:**

* Có 2 bạn người Việt Nam nói chuyện trong lúc xếp hàng chờ đăng kí 1 khóa học tiếng Nhật thì có một bạn du học sinh người Thái cũng đi đăng kí và đến làm quen.
* Vai trò:
* Nghĩa và Chương: 2 sinh viên người Việt Nam
* Thuận: sinh viên người Thái Lan

1. **Kaiwa**

**Chương**: Nghĩa, bạn là học sinh của trường đại học FPT phải không?

**Nghiaさん、あなたはFPTだいがくのがくせいですか。**

**Nghia san, anata wa FPT daigaku no gakusei desuka.**

**Nghĩa**: Vâng. là học sinh của Trường ĐH FPT.

**はい、FPTだいがくのがくせいです。**

**Thuận**: Xin chào, rất vui được gặp bạn.

**こんにちは、はじめまして。**

**Chương**: Xin chào, rất vui được gặp bạn.

**こんにちは、はじめまして。**

**Konnichiwa, hajimemashite.**

**Nghĩa**: Xin chào, rất vui được gặp bạn.

**こんにちは、はじめまして。**

**Thuận:** Tên của bạn là gì?

**しつれいですが、おなまえは？**

**Chương:** Tôi là Chương.

**わたしはChuongです。**

**Watashi wa Chuong desu.**

**Thuận:** Tên của bạn là gì?

**しつれいですが、おなまえは？**

**Nghĩa:** Tôi là Nghĩa. Tên của bạn là gì?

**わたしはNghiaです。**

**しつれいですが、おなまえは？**

**Thuận:** Tôi là Thuận. Tôi là người Thái Lan.

**わたしはThuanです。**

**わたしはタイじんです。**

**Chương:** Tôi là người Việt Nam.

**わたしはベトナムじんです。**

**Watashi wa betonamu jin desu.**

**Thuận:** Nghĩa, bạn là người Việt Nam phải không?

**Nghiaさんはベトナムじんですか。**

**Nghĩa:** Vâng, người Việt Nam.

**はい、ベトナムじんです。**

**Chương:** Thuận, bạn bao nhiêu tuổi vậy?

**Thuanさんはなんさいですか。**

**Thuan san wa nansai desuka.**

**Thuận:** Tôi 20 tuổi.

**わたしは２０さいです。**

**Nghĩa:**Tôi và Chương cũng 20 tuổi.

**わたしとChuongさんも２０さいです。**

**Chương:** Sở thích của tôi là xem phim. Thuận, sở thích của bạn là gì?

**わたしのしゅみはえいがです。**

**Thuanさん、しゅみはなんですか。**

**Watashi no shiumi wa eiga desu.**

**Thuan san, shiumi wa nan desuka.**

**Thuận:** Sở thích của tôi là đá bóng. Sở thích của Nghĩa là đá bóng phải không?

**わたしのしゅみはサッカーです。**

**Nghiaさんのしゅみはサッカーですか。**

**Nghĩa:** Không, không phải đá bóng. Sở thích của tôi là nghe nhạc.

**いいえ、サッカーじゃありません。**

**わたしのしゅみはおんがくです。**

**Thuận:** Mong nhận được sự giúp đỡ.

**よろしくおねが いします。**

**Chương:** Tôi cũng vậy.

**こちらこそ。**

**kochirakoso**

**Nghĩa :**Mong nhận được sự giúp đỡ.

**よろしくおねが いします。**

**Thuận + Chương + Nghĩa:** Tạm biệt!

**さようなら。**

**sayounara**