|  |  |
| --- | --- |
| [001\_00](https://www.youtube.com/watch?v=xRT-UEq3HIg&t=0s) |  |
| Chào buổi sáng  | おはようございます。 |
| Chào buổi chiều | こんにちは |
| Chào buổi tối | こんばんは |
| Chúc ngủ ngon | おやすみなさい |
| Khoẻ không？ | 元気？ |
| Bạn có khoẻ không? | お元気ですか？ |
| Mọi chuyện ổn chứ? | 最近どうですか？ |
| Tôi vẫn khoẻ.Cảm ơn bạn. | うん　元気です。 |
| Cũng không tệ lắｍ. | 普通。 |
| Tôi rất khoẻ. | 元気！ |
| Không được khoẻ lắm. | あんまり |
| Tạm biệt | さようなら |
| Chào tạm biệt | バイバイ |
| Gặp sau nhé. | また後でね |
| Gặp lại bạn sau nhé. | では　また後で |
| Còn bạn thì sao? | あなたは？ |
| Dạo này bạn thế nào? | 最近はいかかがおすごしでしたか？ |
| Cũng không cò gì đặc biệt lắm. | 特に変わりないです。 |
| Dạo này tôi rất bận. | 最近はとても忙しいです。 |
| Rất vui được gặp bạn! | 初めまして |
| Hẹn sớm gặp bạn nhé! | またね |
| Hẹn gặp bạn ngày mai! | また明日 |
| Cẩn thận nhé. | 気をつけてね。 |
| Vâng | はい |
| Không | いいえ |
| Dược thôi | OK |
| Có thể. | 多分 |
| Cảm ơn bạn. | ありがとう |
| Cảm ơn bạn rất nhiều. | ありがとうございます。 |
| Không có gì. | どういたしまして |
| Làm ơn. | お願いします。 |
| Xin thứ lỗi. | すみません。 |
| Xin thứ lỗi,cho tôi hỏi bây giờ lầｍấy giờ rồi ạ? | すみません、今　何時ですか？ |
| Tôi xin lỗi. | ごめんなさい |
| Không vấn đề gì. | 問題ないです。 |
| Không sao đâu. | 大丈夫。 |
| Bạn có nói tiếng Ả rập không? | アラビア語が話せますか？ |
| Bạn có nói tiếng Anh không? | 英語が話せますか？ |
| Bạn có nói tiếng Đức không? | ドイツ語が話せますか？ |
| Một chút thôi. | 少し。 |
| Tôi không nói tiếng Đức. | 私はドイツが話せません。 |
| Tôi nói tiếng Anh. | 私は英語が話せません。 |
| Tiếng anh của tôi không được tốt lám. | 私の英語は得意じゃないです。 |
| [002\_891](https://www.youtube.com/watch?v=xRT-UEq3HIg&t=891s) | 891 14分51秒　　 |
| Tôi không biết. | わかりません。 |
| Bạn có hiểu không? | わかりましたか？ |
| Tôi hiểu mà. | わかりました。 |
| Tôi không hiểu gì hết. | わかりません。 |
| Bạn làn ơn nhắc lại một lần nữađược không? | もう一回言って頂けますか？ |
| Bạn làm ơn nói châm lại một Chút được không? | ゆうくり話して貰えますか |
| Đây là cái gì vậy? | これは何ですか？ |
| Đó là cái gì vậy? | あれは何ですか？ |
| Làm ơn hãy viết nó ra được không? | すみません。書いてください。 |
| Làm sao để nói\*Xin chào\*bằngtiếng Đức? | ドイツ語で　こんにちは　は何といいますか？ |