**第５課**

1. **Các dạng của động từ**

例：

私は　ごはんを　たべます。

私は　ごはんを　たべません。

私は　ごはんを　たべました。

私は　ごはんを　たべませんでした。

Tôi ăn cơm.

Tôi không ăn cơm.

Tôi đã ăn cơm.

Tôi đã không ăn cơm.

1. **Các dạng của danh từ**

**例：**

これは　私のうちです。

これは　私のうちではありません・じゃありません。

これは　私のうちでした。

これは　私のうちではありませんでした・じゃありませんでした。

Cái này là ngôi nhà của tôi.

Cái này không phải là ngôi nhà của tôi

Cái này đã ngôi nhà của tôi

Cái này đã không phải là ngôi nhà của tôi.

1. **Các dạng của tính từ**
2. **Tính từ i (Aィ)**

例：

このりょうりは　おいしいです。

このりょうりは　おいしくないです。

このりょうりは　おいしかったです。

このりょうりは　おいしくなかったです。

Món ăn này thì ngon.

Món ăn này thì không ngon.

Món ăn này thì đã từng ngon.

Món ăn này thì đã từng không ngon.

1. **Tính từ na(Aナ)**

このまちは　にぎやかです。

このまちは　にぎやかではありません・じゃありません。

このまちは　にぎやかでした。

このまちは　にぎやかではありませんでした・じゃありませんでした。

Thành phố này thì nhộn nhịp.

Thành phố này thì không nhộn nhịp.

Thành phố này thì đã từng nhộn nhịp.

Thành này này thì đã từng không nhộn nhịp.

1. **Danh từ が　 ほしいです。: muốn**

**すきです。 : thích**

**きらいです。: ghét (Tính từ Na)**

私は　こいびとが　**ほしい**です。

私は　いえが　**ほしい**です。

わたしのこいびとは　ゲームが　**すき**です。

アニメが　**すき**です。

たなかさんは　えが　**きらい**です。

バクさんは　しゃしんが　**きらい**です。

Tôi muốn có người yêu.

Tôi muốn nhà.

Người yêu của tôi thích Game.

Tôi thích Anime

Anh Tanaka thì ghét tranh ảnh.

Anh Baku thì ghét những bức hình.

1. **V-~~ます~~　+ たい : muốn làm gì đó**

私は　やまに　のぼり**たい**です。

たなかさんは　ゲームを　つくり**たい**です。

わたしのともだちは　こいびとに　あい**たい**です。

Tôi muốn leo núi.

Anh Tanaka thiết kế game.

Bạn của tôi muốn gặp người yêu.

Lưu ý: cách chia như tính từ i Aィ

1. **〜へ 〜に 行きます**

**来ます。**

**帰ります。**

Đi đến đâu đó để làm gì đó.

ともだちと　いざかやへ　おさけを　飲みに　行きます。

スーパーへ　買い物に　行きます。

Tôi đi đến quán nhậu để uống rượu với bạn.

Tôi đi đến siêu thị để mua đồ.

1. **どこかへ　行きますか。**

きのう　**どこかへ**　行きましたか。

はい、**しぶやへ**行きました。

いいえ、**どこ（へ）も**行きませんでした。

Ngày hôm qua, bạn có đi đâu không.

Có, tôi có đi đến Shibuya

Không, tôi không có đi đâu cả.

1. **Người と**
2. **どうして、。。。？ 　 Tại sao**

**〜から: Vì**

**どうして**、きのう　そのえいがを　見ましすか。

わたしは　そのえいがが　すきです**から**。

**どうして**、よく　しゃしんを　とりますか。

しゃしんは　わたしのしゅみです**から**。

Tại sao, ngày hôm qua đã xem bộ phim đó vậy.

Vì tôi thích bộ phim đó.

Tại sao bạn thường xuyên chụp hình vậy?

Hình ảnh là sở thích của tôi.

1. **それから: sau đó**

ともだちと　えいがを見ました。それから、ともだちのいえで　ゲームを　します。

こいびとと　はなびを見ました。それから、しゃしんを　とりました。

Tôi đã xem phim với bạn. Sau đó, chơi game tại nhà của bạn.

Đã xem pháo hoa với người yêu. Sau đó, chụp hình.