Chương 5 Part 3

**Vocab:**

こんど： lần sau

こんばん： tối nay

ことし： năm nay

らいねん： năm sau 来年

アニメ： Phim hoạt hình

え： bức tranh

けしき： phong cảnh 景色

じてんしゃ： xe đạp 自転車

しゃしん： tấm ảnh 写真

とります： chụp (ảnh) 撮ります

かります： mượn 借ります

ほしい： muốn

すき： thích 好き（な）

きらい： ghét 嫌い（な）

**Grammar:**

**S　＋　は　Ｎ　＋　が　すき　です。**

S thích N

**私はおかねがすきです。**

＝＞ tôi thích tiền

**S　＋　は　Ｎ　＋　が　きらい　です。**

S ghét N

**私はやさいがきらいです。**

＝＞　tôi ghét rau củ

**Câu hỏi:**  ワイン　がすきですか。

* Bạn có thích uống rượu không ?

はい、（とても）すきです。

* Vâng, tôi rất thích

いいえ、（あまり）すきじゃありません。

* Không, tôi đéo thích lắm

**Diễn tả mong muốn có đồ vật gì đó**

**わたし　＋　は　＋　N + が + ほしいです**

(Tôi) muốn có N

**私は　くるまが　ほしいです。**

Tôi muốn có 1 chiếc xe mới

(câu hỏi)

**さん　は　何（なに）　が　ほしい　ですか**

**―　が　ほしい　です**

**―　何も　ほしくないです**

Diễn tả mong muốn làm gì đó

**私　は　(N　をorが)　Ｖ　たい です**

Tôi muốn làm Ｖ

私は　あたらしい　ふくを　かいたい です

Tôi muốn mua đồ mới

私は　すし　を　たべたいです。

* Tôi muốn ăn sushi mới

Diễn tả không mong muốn làm gì đó

**V　たいです　　　＝＞　　　　Ｖ　たくないです**

(Tôi) không muốn làm N

**私は　Ｎ　を　Ｖ　たくない　です**

**私は　ホラーえいが　を　みたくない　です。**

* Tôi không muốn xem phim kinh dị

Câu hỏi muốn làm gì ?

**あなた　は　何（なに）を（が）　Ｖ　たい ですか**

**～Ｖ　たかいです (+)**

* **なにも　Ｖ　たくない (-)**

**とうきょうで　なにを　かいたいですか。**

**おかねが　ありませんから、なにもかいたくないです。**

* ở tokyo, bạn muốn mua gì nào?
* vì không có tiền nên tôi không muốn mua gì hết

**Đi đến đâu để làm gì ?**

Place　へ　mục đích　に　いきます

Ｖ きます

Ｎ かえります

=> Đến [địa điểm] để làm [V]

**あきはばら　へ　パンコン　を　かいにいきます**

**Ｖます**

* tôi đến Akihabara để mua máy tính