宿題1：

例：疲かれましたから、ちょっとしましょう。

⭢　疲れたから、ちょっとしよう

1. 時間がありませんから、急ぎましょう。

⭢時間がないから、急ごう

Tôi không có thời gian, vì vậy hãy nhanh lên

1. おいしいワインをもらいましたから、一緒に飲みましょう。

⭢おいしいワインをもらったから、一緒に飲もう

Tôi có một loại rượu ngon, vì vậy chúng ta hãy uống nó cùng nhau

1. 山田さんがまだ来ていませんから、もう少し待ちましょう。

⭢山田さんがまだ来ていないから、もう少し待とう

Anh Yamada vẫn chưa đến, nên chúng ta hãy đợi thêm một thời gian nữa.

1. 暑いですから、エアコンをつけておきましょう。

⭢暑いから、エアコンをつけておこう

Trời nóng nên bật điều hòa

1. 今暇ですから、手伝いましょうか。

⭢今暇だから、手伝おうか。

Bây giờ tôi đang rảnh, vì vậy hãy giúp đỡ

1. あの喫茶店に入りませんか。

⭢あの喫茶店に入らない

Bạn có muốn vào quán cà phê đó không?

。。。ええ、そうしましょう。

⭢ええ、そうしよう

Vâng, hãy làm điều đó

宿題2：

例：連休は近くの温泉に行こうと思っています。

１．会社をやめて、もう一度大学で（ 勉強しよう ）と思っています。

Tôi đang nghĩ đến việc bỏ công ty và đi học lại đại học

２．この週末は子供をへ（ 行こう ）と思っています。

Tôi đang nghĩ đến việc đưa các con tôi đến sở thú vào cuối tuần này.

３．庭があるうちに引っ越ししましたから、犬を（ 買おう ）と思っています。

Tôi đã chuyển nhà khi còn sân, vì vậy tôi đang nghĩ đến việc mua một con chó.

４．ミラーさんにおいしいケーキの作り方を教えてもらいましたから、自分で（ 勉強しよう ）と思っています。

Miller đã dạy tôi cách làm một chiếc bánh ngon, vì vậy tôi đang nghĩ đến việc tự học.

５．この間見に行ったマンションを（ 買おう ）と思っています。駅から近いし、も安いですから

Tôi đang nghĩ đến việc mua một căn hộ mà tôi đã đi xem vào ngày hôm trước. Gần ga và giá thuê rẻ

宿題3：つもりです。

例：結婚したら、両親といっしょにすみますか。　。。。いいえ、別々に

住むつもりです。

1. これからも今のをけますか。

Bạn có thể tiếp tục nghiên cứu hiện tại của mình không?

。。。ええ、もずっと（ 続ける ）つもりです。

1. 来年大学院の試験を受けますか。

Bạn sẽ thi cao học vào năm sau chứ?

。。。いいえ、（ 受けない ）つもりです。

1. 大阪までで行きますか。

Bạn có đi đến Osaka bằng Shinkansen không?

。。。いいえ、車で（ 行く ）つもりです。

1. 夏休みにアルバイトをしますか。

Bạn có một công việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè?

いいえ、アルバイトは（ しない ）つもりです。

試験勉強をしなければならないんです。

Tôi phải học cho kỳ thi