**第９課**

**I . Dịch sang tiếng Nhật.**

1. Tôi thích món ăn Nhật .

日本りょうりがすきです。

1. Tôi biết một chút tiếng Thái .

タイ語がだいたいわかります。

1. Bạn thích môn thể thao nào ? Tôi thích bóng chày .

どんなスポーツがすきですか。

やきゅうがすきです。

1. Mỗi buổi sáng bạn có đọc báo không ? Không , vì không có thời gian nên không đọc .

毎朝しんぶんをよみますか。

時間がありませんから、よみません。

1. Tại sao hôm qua bạn về sớm ? Vì có việc nên về sớm .

どうして昨日はやくかえりましたか。

1. Santosu giỏi hát . Maria giỏi thể thao.

サントスさんはうたがじょうずです。マリアさんはスポーツがじょうずです。

1. Vì tối nay tôi có cuộc hẹn nên tôi về nhà sớm.

今日はやくそくがありますから、はやくかえります。

1. Bạn có thích đi du lịch không ? Có tôi rất thích .

りょこうがすきですか。はい、すきです。

1. Bạn thích món ăn nào vậy ? Tôi thích món ăn Việt Nam .

どんなりょうりがすきですか。ベトナムりょうりがすきです。

1. Vì bận nên không đi đâu cả .

ようじがありますから、どこもいきません。

1. Tối nay bạn có hẹn với giám đốc à? Mấy giờ thì gặp ?

しゃちょうとやくそくがありますか。何時にあいますか。

1. Bạn thích loại áo sơ mi như thế nào? Tôi thích áo sơ mi màu trắng.

どんなシャツがすきですか。しろいシャツがすきです。

1. Bạn viết bài thi bằng loại bút nào?

どんなぺんでテストをかきますか。

1. Bạn thấy sản phẩm điện của Nhật Bản thế nào?

日本のでんきしょうひんはどうですか。

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。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。ニャチャンはきれいとすてきなうみです。

1. Bạn có hiểu rõ về tiếng Nhật không ? Không tôi chỉ hiểu một chút thôi.

日本語がよくわかりますか。いいえ、すこしわかります。

1. Tối hôm qua tôi đã đi ngủ muộn. Nhiều bài tập quá!

昨日おそくねました。しゅくだいがたくさんありました。

1. Bạn có điện thoại mới của Apple không? Không tôi không có.

アップルのでんわがありますか。いいえ、ありません。

1. Bạn có tiền lẻ không vậy? À có, có nhiều tiền lẻ lắm.

こまかいお金がありますか。はい、たくさんありますよ。