1/

+ Thanh với Ái đâu rồi?

Thanh さん と Ai さん は どこに いますか

-> Thanh thì ở phòng họp lầu 3. Ái thì ở văn phòng lầu 11

Thanh さんは ３階の 会議室に います

Ai さんは 十一階の 事務所に います

+ Thế Tình thì sao?

Tinh さんは

-> Tình ở tòa nhà kế bên chỗ này.

Tinh さんは この 所の 隣 の ビルに います

2/ M có anh chị gì k?

兄弟が いますか

(きょうだい)

-> T có chị gái và em trai. Em t đang ở trong nước. Chị t ở Mỹ

姉 と 弟が います

弟は 国に います

姉は アメリカに います

3/ Nhà m có chó k?

あなたの家に 犬が いますか。

-> Chó cũng có mèo cũng có

犬も 猫も います

4/ Trên bàn của Thanh có cái gì dạ?

Thanhさんの机の上 なにが ありますか

-> Có máy tính nè, sách tiếng Nhật nè,...

パソコンや 日本語の本 などが あります

5/ Ở giữa cty t với ngân hàng có cái tiệm bánh ngon.

私の会社と銀行の間に おいしいケーキ屋が あります

Mỗi buổi trưa t hay mua bánh ở đó.

毎昼 ときどき そこで ケーキを 買います

T rất thích bánh sandwich ở đó.

そこのサンドイッチ が とても 好きです

6/ Ở đằng kia có tòa nhà cao.

あそこに 高いビルが あります

Ở sau đó có cái trường nhỏ.

そこの後ろに 小さい学校が あります

Em gái t học ở trường đó.

私の妹は その学校で 勉強します

Nhà của t ở bên phải của trường.

私の家は 学校の右に あります

7/ Ở cái kệ thứ 2 từ trên đếm xuống thì có táo.

上から ２段目に りんごが あります

Chuối thì ở kệ giữa.

バナナは 段目の間に あります

Ở kệ dưới cùng có pin, bút, gôm,...

一番 下 段目に 電池や ペンや 消しゴム などが あります