①あいさつ・グループのしょうかい Chào hỏi/ Giới thiệu nhóm

みなさん、こんにちは

・グループのなまえ Tên nhómは

GOBI五尾-穆王, Kokuō です。

・リーダーのなまえ Tên nhóm trưởngは

Dương Giới　です

・メンバーのなまえ Tên thành viên

Nguyễn Huy Hoàng－さんです。

Đoàn Quang Minh―さんです。

Đinh Văn Luận―さんです。

②はっぴょう Thuyết trình

1. bill gates\*

* yuumeinahito
* たくさんおかねあります。
* giỏi công nghệ (テクノロジー)

1. Tiểu sử \*

* bill gates san no tanyoubi wa 10 gatsu 28 nichi
* năm nay 66 tuổi
* Bill Gates Seattle, Washington, karakimashita
* bố là William H. Gates, Sr. và mẹ Maxwell Gates, là những người gốc Anh, Đức
* full name
* từng học đại học  [Đại học Harvard](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Harvard" \o "Đại học Harvard)

1. Thành tựu\*

* Từng giàu nhất thế giới

Chủ tịch Microsoft (từ chức)

Chủ tịch Corbis

Đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates

Giám đốc của Berkshire Hathaway (từ chức)

CEO của CascadeMichigan

Hay đi làm từ thiện

1. Con người

* Đam mê
* Dám làm ( tính từ kiểu liều lĩnh, ...)
* Tính cách sở thích :

+ tốt bụng

+ thích công nghệ

+ trầm tĩnh và giản dị

+ này rất hào phóng.

1. Một ngày bình thường của Bill Gates

* Dậy lúc mấy h
* Đọc tin tức mỗi sáng
* Tập thể dục (Theo Business Insider, ngoài giờ làm việc, tỷ phú Bill Gates thường dành thời gian cho gia đình, đọc sách và chơi tennis. Ngoài ra, ông còn thích rửa bát mỗi tối)<https://zingnews.vn/mot-ngay-cua-ty-phu-bill-gates-post1073954.html>
* vị tỷ phú chia sẻ rằng món ăn yêu thích của ông là bánh Cheeseburger.
* Ông cũng rất thích đọc sách. Trên blog của mình, nhà sáng lập Microsoft giới thiệu rất nhiều cuốn sách
* Khi không làm việc hoặc đọc sách, ông dành thời gian cho 3 người con
* Ngoài dành thời gian cho gia đình, ông còn thích chơi bài vào mỗi cuối tuần.
* Vào cuối mỗi ngày, vị tỷ phú còn thư giãn bằng cách làm việc nhà.

- Cuối ngày, ông cố ngủ sớm để có thể ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày

- Phương pháp 5 phút

Bill Gates sắp xếp lịch trình cho từng công việc cụ thể đến từng phút. Business Insider cho biết: "Lịch trình của Bill Gates luôn buộc bản thân phải tuân theo thời gian biểu đến từng 5 phút. Việc này cho phép ông làm một số công việc nhất định trong 5 phút với điều kiện phải tối ưu hóa cũng như hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Elon Musk cũng làm như vậy. Mọi phút đều được lên kế hoạch cẩn thận".

Công việc( おしごと。。。)

Công việc khó nhưng rất thú vị

(むずかしですが、おもしろいです)

まいにち とても　いそがしいですが、たのしいです

Là một công việc

Sau này tôi muốn trở thành một lập trình viên giỏi, bởi vì tôi rất yêu máy tính

VÌ VẬY từ nay trở đi tôi sẽ

まいにち　べんきょうします。

コンピューターのほん　をよみます。

Muốn được làm việc tại nhật

③あいさつ・かんしゃ Chào hỏi/ Cám ơn

・ありがとうございます。