**Vocab:**

あめ： trời mưa 雨

ゆき： tuyết rơi 雪

ひ： ngày 日

メロン： dưa lưới

あたたかい： ấm áp (thời tiết) 暖かい

すずしい： mát mẻ 涼しい

あつい： nóng (nhiệt độ) 暑い

さむい： lạnh, cóng 寒い

てんきがいい： thời tiết đẹp

てんきがわるい： thời tiết xấu

あたたかい： ấm áp (cảm giác) 温かい

あつい： nóng (khí hậu) 暑い

つめたい： lạnh (cảm giác) 冷たい

おいしい： Ngon

あまい： Ngọt 甘い

からい： Vị cay 辛い

にがい： vị đắng 苦い

すっぱい： vị chua

いちねんじゅう： suốt năm 一年中

あまり： không lắm

すこし： một chút 少し

とても： rất

どう： như thế nào

そうですね： đúng thế nhỉ

**Grammar:**

**＿＿ね**

Từ đệm trong tiếng Việt như là những từ như “đó”, “nhỉ” ...

あついですね。―＞ nóng quá nhỉ

そうですね。 ―＞ đúng vậy ha

N + は ＋ [mùa/tháng/năm]、 + A

=> [N] trong mùa/tháng/năm thì [A]

とうきょう　は　６がつ、あめがおおい です。(あめがおおい) chỉ dùng cho ko đo đc

* Tokyo trong tháng 6 thì mưa nhiều

わたしのくに は ６がつ、とてもあつい　です。

* Đất nước của tôi trong tháng 6 thì rất nóng

N + **は** ＋ どう ＋ です **か**。

さくら　は　どう　ですか。

さくら　は　きれい です。

さくら　は　きれい　じゃありません。

Hỏi ấn tượng ý kiến hoặc cảm tưởng...

**Hán tự:**

とうきょう： 東京 Tokyo

ひがし： 東 phía đông

京: Kinh

名： Danh

めいじん：　名人 Doanh nhân

名 な Tên

前： (tiền) phía trước

名前 なまえ tên

前日 ぜんじつ ngày trước

前 まえ phía trước

国 くに (quốc)　quốc gia

国語　こくご quốc ngữ

国 くに đất nước

男 おとこ　 (nam) đàn ông, con trai

男の人 おとこのひと người đàn ông

女 おんな (nữ) con gái, nữ giới

女の人 おんなのひと người phụ nữ

男女 だんじょ nam nữ

区 く (khu) khu quận

市 し (thị) TP.HCM