**Kaiwa - 2**

**- 2**

**Group 2 - SE17C03**

1. **Thành viên nhóm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên** | **MSSV** |
| Đinh Quốc Chương | QE170097 |
| Lê Nguyễn Phúc Anh | QE170043 |
| Nguyễn Đào Minh Thuận | QE170240 |

1. **Tình huống:**

* Hai bạn sinh viên ở chung cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ thiết yếu và trao đổi với một nhân viên bán hàng.

**- Vai trò:**

* Nhân viên bán hàng: Phúc Anh
* 2 bạn sinh viên: Chương, Thuận.

1. **Kaiwa**

**Chương: Thuanさん、あそこはコンビニですか。**

Thuận, Đằng kia có cửa hàng tiện lợi không?

**Thuận: あはい、あそこはコンビニです。**

Có, Đằng kia có cửa hàng tiện lợi.

(**Chuyển cảnh:** 2 bạn sinh viên đi vào cửa hàng)

**Phúc Anh: いらっしゃいませ。**

Chào mừng quý khách!

**Chương: こんにちは、はじめまして。**

Xin chào, rất vui được gặp bạn!

**Thuận: こんにちは、はじめまして。**

Xin chào, rất vui được gặp bạn!

**Phúc Anh:はじめまして。**

**おなまえは？**

Rất vui được gặp bạn!

Tên của bạn là gì?

**Chương: わたしはChuongです。**

**おなまえは？**

Tôi là Chương. Tên của bạn là gì?

**Phúc Anh: Anhです。**

**おは?**

Tôi là Anh.

Tên của bạn là gì?

**Thuận: わたしはThuanです。**

**Anhさんはなんさいですか。**

Tôi là Thuận.

Anh, bạn bao nhiêu tuổi?

**Phúc Anh: ２０です。**

Tôi 20 tuổi.

**Thuận: わたしとChuongさんも２０さいです。**Tôi và Chương cũng 20 tuổi.

**Phúc Anh: がいましょうか。**

Tôi có thể giúp được gì cho bạn?

**Chương: それはなんですか。**

Đó là cái gì vậy?

**Phúc Anh: これはかばんです。**

Đây là cặp sách.

**Chương: それはいくらですか。**

Cái đó giá bao nhiêu?

**Phúc Anh: ２０００です。**

2000 yên.

**Chương:** **そうですか。それをください。**

Tôi hiểu rồi. Cho tôi cái đó.

**Thuận: それはベトナムごのほんですか。**

Đó là sách Tiếng Việt phải không?

**Phúc Anh: いいえ、ベトナムのほんではありません。**

Không, không phải sách Tiếng Việt.

**Thuận: それはなんですか。**

Đó là cái gì?

**Phúc Anh: これはのほんです。**

Đây là sách Tiếng Nhật.

**Thuận: そのにほんごのほんはいくらですか。**

Quyển sách tiếng Nhật đó giá bao nhiêu?

**Phúc Anh: ５００です。**

500 yên.

**Thuận:** **そうですか。それをください。**

Tôi hiểu rồi. Cho tôi cái đó.

**Chương: それはなんですか。**

Cái đó là cái gì vậy?

**Phúc Anh: これはボールペンです。**

Đây là bút bi.

**Chương:** **そのボールペンはいくらですか。**

Bút bi đó giá bao nhiêu?

**Phúc Anh: １００です。**

100 yên.

**Chương: そうですか。それをください。**

Tôi hiểu rồi. Cho tôi cái đó.

**Phúc Anh: ありがとうございます。じゃ、またね。**

Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại.

**Chương: さようなら。**

Chào tạm biệt.

**Thuận: さようなら。**

Chào tạm biệt.