***BÀI TẬP 1***

**例：日本語で電話をかけることができますか。**

**。。。日本語で電話が書けられますか。**

1. 自分で自転車をすることができますか。

自分で自転車ができますか

Tôi có thể tự sửa xe đạp của mình không?

。。。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. あの人の名前を思い出すこととができません。

あの人の名前が思い出せません

Tôi không thể nhớ tên của người đó

思い出せ: nhớ, hồi tưởng

。。。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. あした１２時ごろ来ることができると思います。

あした１２時ごろ来られると思います

Tôi nghĩ bạn có thể đến vào khoảng 12 giờ ngày mai

。。。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 一人でへ行くことができなかったんです。

一人でへ行けなかったんです

Tôi không thể đến bệnh viện một mình

。。。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ８時までに帰ることができたら、電話をください。

８時までに帰れるたら、電話をください

Nếu bạn có thể về trước 8 giờ, vui lòng gọi cho tôi

まで：đến mốc time

までに：trước mốc time

。。。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 山田さんは　パソコンを使うことができないと言いました。

山田さんは　パソコンが使えるできないと言いました

Anh Yamada không thể sử dụng máy tính

。。。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***BÀI TẬP 2***

**例：空港（　　）電車（　　）いけますか。**

**。。。ええ。バス（　　）（　　）行けますよ。**

１．駅の近く（　　）大きいマンション（　　）できました。

２．２階の（　　）お祭りの花火（　　）見えます。

３．ここはの音（　　）よく聞こえます。

４．すみませんが、もう少し大きい声（　　）話していただけませんか。

５．時計の（　　）いつできますか。

６．このカードでバス（　　）乗れますか。

。。。いいえ、バス（　　）（　　）乗れません。

７．これはデパート（　　）買えますか。

。。。ええ。スーパー （　　）（　　）買えます。

８．このマンション（　　）やが　飼えますか。

。。。いいえ、このマンション（　　）（　　）飼えません。

***BÀI TẬP 3***

**例：「無料」は　お金を払わなくてもいいという意味です。**

１．「」は

→本日休業は買わなくてもいいという意味です

Đóng cửa hôm nay có nghĩa là bạn không phải mua

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_という意味です。

２．「」は

→禁煙は元気がよという意味です

Bỏ thuốc lá nghĩa là khỏe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_という意味です。

３．「」は

→使用中はアクティブという意です

Có nghĩa là hoạt động trong quá trình sử dụng

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_という意味です。

４．「」は

→立入禁止はきけんという意味です

Tránh xa có nghĩa là nó nguy hiểm

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_という意味です。

***BÀI TẬP 4***

いです(cay)、せです(hạnh phúc)、~~つまらないです~~、です(rảnh rỗi, giải trí)、高いです(đắt, cao)、痛いです(đau đớn)

です(tiện lợi)、いです(nặng)、悪いです(tệ, xấu)、しいです(khó khăn)、まじめです(chăm chỉ)、いいです(tốt)

**例：この本はつまらなそうですから、買いません。**

1. あの女の子は　足をまれて、＿＿＿痛＿＿＿＿そうですね。

Cô gái đó dường như bị thương khi bị giẫm lên.

1. 山田さんは　＿＿＿暇＿＿＿＿そうです。コーヒーを飲みながらを読んでいます。

Ông Yamada có vẻ là người rảnh rỗi. Tôi đang đọc báo trên cà phê

1. このは　おに　ちょうど＿＿＿い＿＿＿＿そうです。

Con búp bê này dường như là một món quà lưu niệm hoàn hảo.

1. 明日のは＿＿＿し＿＿＿＿そうですから、今晩しなければなりません。

Đề thi ngày mai có vẻ khó, vì vậy tôi phải học tối nay

1. 駅の前にできたスーパーは　大きくて、買い物に　＿＿＿＿＿＿＿そうですね。

Siêu thị trước ga to, có vẻ tiện mua sắm.

1. このカレーは＿＿＿＿＿＿＿そうですが、実は　そんなに辛くないんです。

Món cà ri này trông có vẻ cay, nhưng nó không thực sự cay như vậy.

1. このはとてもきれいですが、＿＿＿＿高＿＿＿そうですね。が聞いてみましょうか。

Chiếc nhẫn này rất đẹp, nhưng có vẻ đắt tiền. Hãy hỏi giá

1. あの二人は先月したんです。とても＿＿＿せ＿＿＿＿そうですね。

Hai người kết hôn vào tháng trước. Trông rất hạnh phúc

1. 木村さん、気分が＿＿＿＿悪＿＿＿そうですね。疲れたんですか。

Kimura-san, anh trông ốm quá. Bạn có mệt không

1. そのは　＿＿＿＿＿＿＿そうですね。手伝いましょうか。

Hành lý trông nặng nề. Bạn có muốn giúp đỡ

***BÀI TẬP 5***

ります（giảm）、れます(hư hỏng)、とれます(có thể làm được)、れます(cắt)、なくなります(mất đi)、たべられます(có thể ăn)、います(có)、わります(kết thúc, hoàn thành)、ちます(ngã, thả)、れます(trễ, muộn)、ります(rơi)、れます(phá hoại, làm rách)、れます(bán hàng)

**例：しょうゆがなくなりそうですから、買っておきましょう。**

１．のが＿＿＿ち＿＿＿＿そうですね。ないですね。

Giá để hành lý có khả năng bị rơi. Nguy hiểm

２．の時間に＿＿＿れ＿＿＿＿そうですから、少し急ぎましょう。

Tôi sẽ đến trễ cuộc hẹn, vì vậy chúng ta hãy nhanh lên một chút

３．今年は旅行をする人が＿＿＿＿＿＿＿そうです。

４．のひもが＿＿なくなり＿＿＿＿＿そうですから、新しいのを買わなければなりません。

Tôi sắp hết dây buộc giày, vì vậy tôi phải mua một cái mới.

５．このいすは＿＿れ＿＿＿＿＿そうですから、らないでください。

Ghế này sắp hỏng, vì vậy đừng ngồi xuống

６．この仕事は簡単ですから、すぐ＿＿わり＿＿＿＿＿そうです。

Công việc này rất dễ dàng, vì vậy nó có khả năng kết thúc sớm

７．今にも雨が＿＿＿り＿＿＿＿そうですから、テニスはできませんね。

Trời sẽ mưa bất cứ lúc nào, vì vậy bạn không thể chơi quần vợt

1. あ、ボタンが＿＿＿れ＿＿＿＿そうですよ。

Ôi, cái nút sắp đứt

９．おなかがすいていますから、このお、＿＿たべられ＿＿＿＿＿そうです。

Tôi đói, nên tôi nghĩ mình có thể ăn hết hộp bento này.

10．このは　古くて、＿＿＿れ＿＿＿＿そうです。

Chiếc tất này đã cũ và có khả năng bị rách

11．新しいが　できましたね。＿＿＿り＿＿＿＿そうですか。

Bạn có một sản phẩm mới. Có khả năng giảm không?