**第8課（ベトナムの翻訳）**

**I . Dịch sang tiếng Nhật.**

1. Thành phố này là rất ồn ào náo nhiệt.

このまちはとてもにぎやかです。

1. Toshiba là một công ty nổi tiếng.

としばはゆうめいな会社です。

1. Quyển sách này khá hay nhưng lại đắt. Tôi không mua nó.

この本はおもしろいですが、たかいです。わたしはかいません。

1. Hôm nay là một ngày nóng bức. Từ sáng đến giờ tôi đã uống rất nhiều nước ngọt.

今日はあつい日です。あさから今までジュースを**たくさん**のみました。

1. Anh ấy là một người rất ngầu.

かれはカッコいい人です。

1. Món ăn Nhật ngon nhưng mà đắt quá. Nên tôi không ăn nhiều cho lắm.

日本りょうりはおいしいですが、とてもたかいです。私はあまり食べません。

1. Con gái Nhật dễ thương và rất hiền lành nữa.

日本人のおんなのこはかわいいです。そしてとても優しい（やさしい）です。

1. Công việc của tôi tuy bận rộn nhưng rất vui. Mỗi ngày đều rất thú vị.

私の仕事はいそがしいですが、たのしいです。毎日とてもたのしいです。

1. Cho tôi ly trà lạnh nhé !

つめたいお茶をください。

1. Anh tanaka là người không tốt cho lắm.

田中さんはあまりよくない人です。

1. Cuộc sống của bạn ở VN thế nào? Thú vị chứ ?

ベトナムのせいかつはどうですか。たのしいですか。

1. Học tiếng Nhật thế nào? Có khó lắm không ? Tiếng Nhật khó nhưng thú vị vô cùng.

日本語のべんきょうはどうですか。むずかしいですか。日本語はむずかしいですが、おもしろいです。

1. Nước của hồ tây có sạch không ?

ホータイのみずはきれいですか。

1. Món ăn Hàn Quốc thế nào ? Món ăn Hàn Quốc rất cay nhưng ngon.

かんこくのりょうりはどうですか。韓国料理はとてもからいですが、おいしいです。

1. Quê hương của bạn ở đâu ? Quê Hương của bạn là một nơi thế nào?

ふるさとはどこですか。あなたのふるさとはどんなところですか。

1. Nha trang là loại biển như thế nào? Nha Trang là loại biển sạch và đẹp.

ニャチャンはどんな**うみ**ですか。ニャチャンは**すてき**ときれいな**うみ**です。

1. Bạn trai bạn là ngườinhư thế nào? Là người cao( se ga takai) và thông minh( atama ga ii).

彼氏（かれし）はどんな人ですか。**せがたかい**と**あたまがいい**人です。

1. Thế giớinày nhỏ bé quá. Hôm qua tôi gặp người yêu cũ ở Nhật Bản.

この**せかい**は**せまい**ですね。昨日、日本でもとかれにあいました。

1. Bạn học tiếng Anh ở đây à ? cô giáo bạn là **người nào** vậy ?

ここでえいごをべんきょうしましたか。先生は**どのひと**ですか。

1. Quyển vở của bạn Long là quyển nào? Quyển màu **hồng** kia kìa.

ロンさんのノートはどれですか。あの**ピンク**ノートですよ。