**宿題１**

行きたいです、みたいです、ありません、遅れました、できません、です

痛いです、しなければなりません、書きました、習いたいです、します

１．日本人の友達が（　　　 みたいんです 　）が、どんなプレゼントを（あげます。。 ）。

Tôi muốn có một người bạn Nhật Bản, nhưng tôi sẽ tặng món quà gì?

２．頭が（　　　　痛いんです 　）が、どの薬を（飲みます。。 ）。

３．NHK へ（　　　　行きたいんです 　）が、地図を（書きます。。 ）。

Tôi muốn đến NHK, nhưng tôi sẽ viết bản đồ

４．10時までにのを（　　　　しなければなりません 　）が、（手伝います。。 ）。

Tôi phải sẵn sàng cho cuộc họp trước 10 giờ, nhưng tôi sẽ giúp

５．を（　　　　 　）が、いい先生を（します。。 ）。

６．日本語でレポートを（　　書きましたんです　　）が、ちょっと（見ます。。 ）。

Tôi đã viết báo cáo bằng tiếng Nhật, nhưng tôi sẽ xem

７．２階ののパソコンが（　　故障んです　　）が、どう（します。。 ）。

Máy tính của tôi trong văn phòng ở tầng 2 bị lỗi. Tôi phải làm gì?

８．今日は修理が（　　故障んです　 　）が、明日まで（待ちます。。 ）。

Hôm nay không sửa chữa được, nhưng tôi sẽ đợi đến ngày mai

９．を（　　　　 　）が、どこでチケットを（買います。。 ）。

10．かいお金が（　　　あるないです　 　）が、200円（貸します。。 ）。

Tôi không có một số tiền nhỏ, nhưng tôi sẽ cho bạn vay 200 yên