**VOCAB**

かいさつ：　sự soát vé 改札

き：　cái cây 木

こうぱん：　đồn cảnh sát こうぱん

じどうはんぱいき：　máy bán hàng tự động 自動販売機

パスてい：　trạm xe buýt

ポスト：　hòm thư

はな：　bông hoa 花

いぬ：　con chó 犬

あいだ：　giữa, trong khoảng 間

うえ：　trên, mặt trên 上

した：　dưới, bên dưới

ちかく：　gần, ngay sát 近く

となり：　ngay bên cạnh 隣

なか：　bên trong 中

そと：　bên ngoài 外

まえ：　đằng trước, trước đây　前

うしろ：　đằng sau 後ろ

よこ：　bề ngang, chiều ngang 横

むかえにいきます：　đi đón

もしもし：　alo alo

**GRAMMER**

**Ｎ は ĐỊA ĐIỂM　 に　 います**

Người hoặc động vật

N có tại <Địa điểm>

**かぞく　は　ベトナム　に　います**

N(người, động vật) Địa điểm

* Gia đình ở Việt Nam

**Ｎ　は　どこ　に　います　か**

Người hoặc động vật

N có ở đâu vậy

**かぞく　は　どこ　に　います　か**

* Gia đình ở đâu vậy ?

**かぞく　は　ベトナム　に　います**

* Gia đình ở Việt Nam

**ĐỊA ĐIỂM**　**に　Ｎ　が　います**

Người hoặc động vật

**こうぱん　に　さとうさん　が　います。**

Địa điểm

Ở đồn cảnh sát có chị Satou

**Địa điểm　に　だれ　が　います　か**

**なに**

Ai ở <địa điểm> vậy ?

Con gì ở <địa điểm> vậy ?

**うけつけ　に　だれ　が　います　か**

ở quầy tiếp tân có ai

Khi diễn tả ý “Không có cái gì hết”

**だれ　も　いません**

Không có ai hết