**第10課**

**I . Dịch sang tiếng Nhật.**

1. Trên bàn có sách và vở . Trong cặp có điện thoại.

つくえのうえに本やノートがあります。かばんの中にでんわがあります。

1. Trong vườn có ai vậy ? Không có ai cả , có con chó .

にわにだれがいますか。だれもいません、いぬがいます。

1. Cô Nga ở đâu vậy ? Ở trong lớp học .

ガー先生はどこにいますか。きょうしつにいます。

1. Trong hộp có gì vậy ? Có thư và ảnh cũ .

はこの中に何がありますか。てがみやふるいしゃしんがあります。

1. Ở trước quán giải khát có một người con gái . Người đó là ai vậy ? Người đó là nhân viên công ty Toshiba.

きっさてんの前に女の子がいます。あの人はだれですか。あの人はとしばしゃいんです。

1. Gần đây có điện thoại không ? Có , ở đằng kia có đấy .

ここのちかくにでんわがありますか。

はい、あそこにありますよ。

1. Giám đốc ở tầng mấy vậy ? Đang ở tầng 2.

しゃちょうはなんがいにいますか。にかいにいます。

1. Ở gần ga có cửa hàng hoa. Cửa hàng hoa ở giữa bưu điện và tiệm Bánh mỳ nhé.

えきのちかくにはなやがあります。

はなやはパンやゆうびんきょくの間にあります。

1. Dưới giường có cái gì vậy ? Có cái cặp đen của mẹ.

ベッドの下に何がありますか。

母のくろいかばんがあります。

1. Ở giữa bưu điện và bách hóa có ngân hàng lớn. ゆうびんきょくとデーパトの間におおきいぎんこうがあります。
2. Trong thang máy có chị Lan không ?- không, không có. Chị Lan đang ở phòng họp.

エレベータの中にランさんがいますか。

いいえ、いません。ランさんはかいぎしつにいます。

1. Bên phải công ty Minh Anh có hiệu sách cũ.

ミンアン会社のちかくにふるい本やがあります。

1. Có ai ở trong nhà vệ sinh không ? – có , có anh Hùng .

だれがテレビにいますか。はい、フンさんがいます。

1. Bên cạnh Bách hóa gần nhà tôi có cửa hàng hoa nổi tiếng.

うちのちかくのデーパトのとなりにゆうめい本やがあります。

1. Ở gần trường đại học Fuji có ga Tokyo.

ふじ大学のちかくに東京えきがあります。

1. Hằng ở giữa Hoa và Mai .

ハンさんはホアさんとマイさんにいます。

1. Sau ngọn núi có ngôi nhà nhỏ. Trước ngôi nhà có hoa cỏ và cây cối .

やまの後ろにちいさいうちがあります。

うちの前にはなと木があります。

1. Gia đình tôi có 3 người. Bố mẹ tôi năm nay đã 56 tuổi rồi.

かぞくが3人います。

りょうしんはことし56さいです。

1. Con chó của tôi đâu rồi nhỉ ? Nó đang ở ngoài vườn cùng với con mèo của hàng xóm.

いぬはどこですか。

ぎんじょのねこといっしょににわにいます。

1. Ở trong lớp học có điện thoại không? ở đâu vậy ạ?

きょうしつの中にでんわがありますか。どこですか。