1. Ngày mai tôi sẽ đi tp hcm chơi

あしたわたしはホーチミンしへあそびにいく。

1. Hôm qua tôi đã ko học bài tiếng nhật

きのう私は日本語を勉強しなかった。

1. Bạn có biết tiếng trung quốc ko?

あなたはちゅうごくごがわかる？

1. Chuyến du lịch tuần trước rất vui

先週のりよこうはとてもたのしかった。

1. 5 năm trước a ấy đã rất nổi tiếng

ごねんまえに、かれはとてもゆめいだった。