こんしゅう：　tuần này 今週

らいしゅう：　tuần sau 来週

こんげつ：　tháng này 今月

らいげつ：　tháng sau 来月

カラオケ：　hát karaoke  
コンサート：　buổi hòa nhạc

しあい：　trận đấu 試合

セール：　SALE giảm giá

チケット：vé

ちず：　bản đồ 地図

ドライブ：　lái xe

みずぎ：　áo bơi, đồ tắm 水着

やきゅう：　bóng chày 野球

やくそく：　lời hứa 約束

ようじ：　việc bận 用事

～まい：　tấm, tờ, trang, lát (những vật mỏng) ～枚

ざんねん　（な）　đáng tiếc, đáng thất vọng　残念

GRAMMAR

Cùng uống cà phê không ?

**コーヒー　を　のみません　か。**

　Ｎ Ｖません

**いっしょに　Ｖませんか**

* **ええ、いいですね。Ｖましょう。**
* **すみません、ちょっと。。。**

**Ｖましょうか**và**Ｖませんか**

Đều mang ý nghĩa rủ rê người khác cùng làm V với mình. Tuy nhiên MASENKA lịch sự hơn

**いっしょに　ごはんを　たべませんか**。

Cùng nhau đi ăn nhé ?

* **ええ、いいですね。たべましょう**。
  + ừ hay đấy. Chúng ta cùng ăn nào
* **すみません、ちょっと。。。**
  + Xin lỗi đéo muốn

**Ｎ　が　あります** (dùng cho đồ vật)

**Ｎ　　　　が　　あります**

**ようじ、**

**やくそく、**

**じかん**

**Địa điểm　で　Ｎ　が　あります**

N chỉ sự kiện

Nếu ko phải thì dùng に

**今晩、横浜でサッカーの試合がありません。**

Địa điểm N(hoạt động, trận đấu...)

Tối nay ở Yokohama có trận đấu bóng đá

**たまご　が　ここのつ　あります。**

Vật số lượng

* Có 9 quả trứng

**Vật　が　いくつ　ありますか**

**たまご　が　いくつ　ありますか**

Có bao nhiêu quả trứng

**～まい** dùng để đếm những đồ mỏng, dẹt như giấy, áo, đĩa ăn...

**～だい** dùng để đếm máy móc, phương tiện đi lại