たべもの： đồ ăn 食べ物

のみもの：　đồ uống 飲み物

やきにく：　Thịt nướng 焼き肉

ラーメン：　mì

たべほうだい：　ăn buffet 食べ放題

コース：　phần ăn (gồm nhiều món)

いざかや：　quán nhậu kiểu nhật 居酒屋

えいがかん：　rạp chiếu phim 映画館

ちかてつ：　tầu điện ngầm 地下鉄

かしゅ：　ca sĩ 歌手

きせつ：　mùa, thời tiết 季節

コメデイー：　hài kịch

ジャズ： nhạc jazz

ツアー：　tour du lịch

どちら：　phía nào, cái nào, người nào

どちらも：　cả 2, lẫn ... lẫn

ちかい：　gần, bên cạnh, sát bên 近い

とおい：　xa xôi　遠い

はやい：　nhanh chóng, sớm 早い

ひろい：　rộng rãi, rộng lớn 広い

いちばん：　nhất, tốt nhất

ぜんぶ：　toàn bộ 全部

そうですねえ：　đúng thế nhỉ

いちばん：　the best

GRAMMAR

**Ｎ１　で　Ｎ２　が　いちばん　A　です**

**Trong N1 thì N2 là A nhất**

**いちねん、で　なつ　が　いちばん　すきです。**

Trong 1 năm thì mùa hè là thích nhất

**Dùng để so sánh 2 chủ thể N1 và N2**

**Ｎ１　と　Ｎ２　と　どちら　が　A　ですか**

* **～Ｎのほうが　Aです**
* **どちらも、Aです**

**サッカー　と　やきゅう　とどちらが　すき　ですか**

* **サッカーのほうがすきです**
* **どちらも、すきです**

**Ｎ１　は　Ｎ２　とり　A　です**

* **～とりずっと：**Hơn hẳn

**ホーチミン市　は　ハノイ　とり　にぎやかです。**

TP HCM thì náo nhiệt hơn Hà Nội