**第４課**

**1．どこ？**

きた 北 Hướng Bắc

みなみ 南 Hướng Nam

ひがし 東 Hướng Đông

にし 西 Hướng Tây

まんなか 真ん中 Chính giữa

くるま 車 Xe hơi

しんかんせん 新幹線 Tàu Shinkansen

でんしゃ 電車 Tàu điện

ひこうき 飛行機 Máy bay

えき 駅 Nhà ga

まち 町 Khu phố, thành phố

～じかん 時間 ~ tiếng đồng hồ

～じかんはん 時間半 ~ tiếng rưỡi

～ふん 分 Phút

あるいて 歩いて Đi bộ

～くらい ~ khoảng

どのくらい Bao lâu?

**2．どんなところ？**

おんせん 温泉 Suối nước nóng

かわ 川 Sông

やま 山 Núi

きょうかい 協会 Nhà thờ

おしろ お城 Thành lũy

ひと 人 Người

みどり 緑 Cây xanh; màu xanh lá

あります「ある」１ Có (đồ vật) ; ở, tại

あたらしい 新しい Mới

ふるい 古い Cũ, cổ

いい Tốt; được; hay

（～）が おおい 多い Nhiều~

（～）が すくない 少ない Ít~

おおきい 大きい Lớn

ちいさい 小さい Nhỏ

たかい 高い Cao; đắc tiền

ひくい 低い Thấp

きれい（な） 綺麗 Đẹp; sạch

しずか（な） 静か Yên tĩnh

にぎやか（な） 賑やか Nhộn nhịp

ゆうめい（な） 有名 Nổi tiếng

どんな ~ nào (đi trước danh từ)

そして Và (liên từ nối 2 câu)

**3．・**

あめ 雨 Mưa

ゆき 雪 Tuyết

ひ 日 Ngày; Mặt trời

メロン Dưa lưới

あたたかい 暖かい Ấm (nhiệt độ, thời tiết)

すずしい 涼しい Mát mẻ

あつい 暑い Nóng (nhiệt độ, thời tiết)

さむい 寒い Lạnh (nhiệt độ, thời tiết)

てんき が いい 天気がいい Trời đẹp; thời tiết tốt

てんき が わるい 天気が悪い Thời tiết xấu

あたたかい 温かい Ấm (thức ăn; tâm trạng)

あつい 熱い Nóng (thức ăn)

つめたい 冷たい Lạnh (thức ăn, tâm trạng)

おいしい 美味しい Ngon

あまい 甘い Ngọt

からい 辛い Cay

すっぱい Chua

いちねんじゅう 一年中 Suốt năm

あまり Không….lắm (thể phủ định)

すこし 少し Một ít (không đi thể phủ định)

とても Rất (không đi với động từ, phủ định)

どう　＋　ですか。 Thế nào/Thấy sao?

そうですね Đúng thế nhỉ

**第５課**

**1．**

きょう 今日 Hôm nay

あした 明日 Ngày mai

あさって 明後日 Ngày mốt

きのう 昨日 Hôm qua

おととい 一昨日 Hôm kia

せんしゅう 先週 Tuần trước

しゅうまつ 週末 Cuối tuần

いえ 家 Nhà

へや 部屋 Căn phòng

デパート Cửa hàng bách hóa

びじゅつかん 美術館 Viện bảo tàng mỹ thuật

ゲーム Game

かぞく 家族 Gia đình

こいびと 恋人 Người yêu

ともだち 友達 Bạn bè

ルームメイト Bạn cùng phòng

どこか（へ） Đâu…không?

（に）あいます「う」１ Gặp

（を）つくります「る」１ Chế tạo; làm ra

（を）かいものします「いする」３ Mua sắm

しょくじします「する」３ Dùng bữa (không đi với を)

(を)　せんたくします「する」３ Giặt giũ

そうじします「する」３ Dọn dẹp, vệ sinh

それから Kế tiếp; sau đó（nối 2 hành động）

ひとりで 一人で Một mình

**2．みので**

けさ 今朝 Sáng nay

せんげつ 先月 Tháng trước

きょねん 去年 Năm trước

かぜ 風邪 Cảm

てんき 天気 Thời tiết

ばんごはん 晩ご飯 Cơm tối

ふく 服 Quần áo

のぼります「る」１ Leo lên

はいります「る」１ Vào; bước vào

いそがしい 忙しい Bận rộn

おもしろい 面白い Thú vị, hay

きもち が いい 気持ちがいい Tâm trạng vui

たかい 高い Cao; đắc tiền

やすい 安い Rẻ

たのしい 楽しい Vui

むずかしい 難しい Khó

かんたん（な） 簡単 Dễ, đơn giản

たいへん（な） 大変 Vất vả

ひま（な） 暇 Rảnh rỗi

どうして Tại sao

**3．のみで**

こんご 今後 Sau này

ごはん ご飯 Cơm

ことし 今年 Năm nay

らいねん 来年 Năm sau

アニメ Phim hoạt hình

え 絵 Bức tranh

けしき 景色 Phong cảnh

じてんしゃ 自転車 Xe đạp

しゃしん 写真 Hình ảnh

（を）とります「撮る」１ Chụp (ảnh)

（を）かります「借りる」２ Mượn; thuê

（が）ほしい 欲しい Muốn có

（が）すき（な） 好き Thích

（が）きらい（な） 嫌い Ghét

**第６課**

**1．に行きませんか**

こんしゅう 今週 Tuần này

らいしゅう 来週 Tuần sau

こんげつ 今月 Tháng này

らいげつ 来月 Tháng sau

カラオケ (に) Karaoke

コンサート Hòa nhạc

しあい 試合 Trận thi đấu

セール Bán hàng

チケット Vé

ちず 地図 Bản đồ

ドライブ Lái xe

みずぎ 水着 Đồ bơi

やきゅう 野球 Bóng chày

やくそく 約束 Hẹn

ようじ 用事 Việc riêng

～まい ～枚 ～tấm, tờ

あります「ある」１ Có; ở, tại (đồ vật)

ざんねん 残念 Tiếc

いっしょに 一緒に Cùng nhau

いいですね Được nhỉ/Hay nhỉ

ああ À (ngạc nhiên)

すみません Xin lỗi

また こんど また今度 Hẹn lần sau

わあ Woa (ngạc nhiên)

**2．どちら が いいですか**

たべもの 食べ物 Thức ăn

のみもの 飲み物 Thức uống

やきにく 焼肉 Thịt nướng

ラーメン Món mì Ramen

たべほうだい 食べ放題 Ăn thoải mái

コース Khóa học

いざかや 居酒屋 Quán nhậu

えいがかん 映画館 Rạp phim

ちかてつ 地下鉄 Tàu điện ngầm

かしゅ 歌手 Ca sỹ

きせつ 季節 Mùa

コメディー Hài kịch

ジャズ Nhạc Jaz

ツアー Tour du lịch

どちら Đằng nào, hướng nào (Dùng để hỏi)

どちらも Bên nào cũng… (Dùng trả lời)

ちかい 近い Gần

とおい 遠い Xa

はやい 早い Sớm, nhanh

ひろい 広い Rộng

いちばん 一番 Nhất

ぜんぶ 全部 Tất cả, toàn bộ (Phó từ)

そうですねえ Đúng rồi nhỉ

**3．**

おこのみやき お好み焼き Món Okonomiyaki

すきやき すき焼き Món sukiyaki

あそびます「ぶ」１ 　 Vui chơi (không đi với を)

ぜひ 是非 Nhất định

まだ Chưa

もう Đã…rồi

そうしましょう Quyết định vậy nhé

わかりました Hiểu rồi

もう　＋　Vました Đã làm gì

ぜひ　＋　Vたい Nhất định

**第７課**

**1．がわかりません**

かいさつ 改札 Soát vé

き 木 Cây

こうばん 交番 Đồn công an

じどうはんばいき 自動販売機 Máy bán hàng tự động

バスてい バス停 Trạm xe bus

ポスト Hộp thư

はな 花 Hoa

いぬ 犬 Chó

あいだ 間 Ở giữa

うえ 上 Trên

した 下 Dưới

ちかく 近く Ở gần

となり 隣 Bên cạnh

なか 中 Bên trong

そと 外 Bên ngoài

まえ 前 Trước

うしろ 後ろ Phía sau

よこ 横 Chiều ngang

むかえに いきます「えにく」１ Đi đón

います「いる」２ Có; ở; tại (người, động vật)

もしもし Alo (nghe điện thoại)

**2．パーティーの**

いす 椅子 Ghế

テーブル Bản tròn

でんしレンジ 電子レンジ Lò vi sóng

れいぞうこ 冷蔵庫 Tủ lạnh

さとう 佐藤 Đường

しお 塩 Muối

しょうゆ Nước tương Nhật

コップ Cái ly

おさら お皿 Đĩa

スプーン Muỗng

ナイフ Con dao

フォーク Cái nĩa

はし 箸 Đũa

かんじ 漢字 Chữ Hán

どれ Cái nào

どの ~ nào

あらいます「う」１ Rửa

おきます「く」１ Đặt, để

かきます「く」１ Viết

かします「す」１ Cho mượn, cho thuê

ききます「く」１ Nghe（を）, hỏi（に）

きります「る」１ Cắt

つかいます「う」１ Sử dụng

てつだいます「う」１ Giúp đỡ

とります「る」１ Cầm, nắm

もっていきます「ってく」１ Mang đi

わかります「かる」１ Hiểu; biết (が)

だします「す」１ (shite) Lấy ra　（を）; nộp, lấy từ đâu ra （から） 　いれます「れる」２ Cho vào（に）

おしえます「える」２ Dạy, chỉ bảo（を）

たくさん (không đi với tính từ) (chỉ đi với động từ khẳng định) Nhiềuすみませんが Xin lỗi…

ああ À…

いいですよ Được đó, tốt đó

**3．みんなでしいパーティー**

うた (うた　**を**　うたます) 歌 Bài hát

ギター Ghita

だいどころ 台所 Nhà bếp

たばこ 煙草 Thuốc lá

でんわ 電話 Điện thoại

ピザ Bánh pizza

まど 窓 Cửa sổ

うたいます「う」１ Hát

すいます「う」１ Hút; hít

はなします「す」１ Tró chuyện; Nói（を）

ひきます「く」１ Kéo (đàn)（を）

もちます「つ」１ Cầm, mang（を）

あけます「ける」２ Mở（を）

しめます「める」２ Đóng（を）

かけます「ける」２ Treo; gọi điện thoại（を）

もってきます「ってる」３ Mang đến đâu