**Từ vựng Minna No Nihongo - Bài 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Từ vựng** | **Chữ Hán** | **Nghĩa** |
| わたし |  | tôi |
| あなた |  | anh/ chị/ ông/ bà, |
| あのひと | あの人 | người kia, người đó |
| あのかた | あの方 | vị kia (cách nói lịch sự của あのひと) |
| ～さん |  | anh, chị, ông, bà |
| ～ちゃん |  | (hậu tố thêm vào sau tên của trẻ em thay cho 「～さん」) |
| ～じん | ～人 | người (nước)~ví dụ 「アメリカじん」: người Mỹ) |
| せんせい | 先生 | thầy/ cô |
| ～さん |  | anh, chị, ông, bà |
| ～ちゃん |  | (hậu tố thêm vào sau tên của trẻ em thay cho 「～さん」) |
| ～じん | ～人 | người (nước)~ví dụ 「アメリカじん」: người Mỹ) |
| せんせい | 先生 | thầy/ cô |

**Luyện tập**

|  |  |
| --- | --- |
| 初 (はじ) めまして。 | Rất hân hạnh được gặp anh/chị |
| ～から 来 (き) ました。 | (tôi) đến từ ~. |
| どうぞよろしく [お 願 (ねが) いします]。 | Rất vui khi được làm quen |
| 失礼 (しつれい) ですが | xin lỗi,… |
| お 名前 (なまえ) は？ | Tên anh/chị là gì? |
| こちらは～さんです。 | Đây là anh/chị/ông/bà ~. |

**Bổ sung**

|  |  |
| --- | --- |
| アメリカ | Mỹ |
| イギリス | Anh |
| インド | Ấn Độ |
| インドネシア | Indonesia |
| 韓国 (かんこく) | Hàn Quốc |
| タイ | Thái Lan |
| 中国 (ちゅうごく) | Trung Quốc |
| ドイツ | Đức |
| 日本 (にほん) | Nhật Bản |
| ブラジル | Braxin |