JPD113 Ngữ pháp

Bài 1 Giới thiệu bản thân

**N1は　N2です。**

わたしは　ベトナム人です。Tôi là người Việt Nam.

パクさんは　学生です。Bạn Pak là học sinh.

Tên nước +人: quốc tịch　ベトナム人　日本人

Tên nước +語: ngôn ngữ　ベトナム語　日本語

Tuổi: ～さい Biến âm: 1, 8, 10, 20 いっさい、はっさい、じゅっさい、はたち

Hỏi tuổi: なんさいですか。／おいくつですか。

**N1は　N2では　ありません。**

**じゃ**

ランさんは　かいしゃいん　じゃ　ありません。Chị Lan không phải là nhân viên văn phòng.

**N1は　N2ですか。**

**はい、N1は　N2です。／はい、そうです。**

**いいえ、N1は　N2じゃ　ありません。／いいえ、ちがいます。Ｎ３です。**

ワンさんは　きょうしですか。 Anh Wan là giáo viên à?

はい、きょうしです。　／／いいえ、きょうしじゃ　ありません。

Vâng, tôi là giáo viên.// Không, tôi không phải là giáo viên.

(trả lời ngắn) はい、そうです。／／いいえ、ちがいます。Vâng, đúng vậy.// Không, không phải.

おくには　どちらですか。…アメリカです。Đất nước của bạn là nước nào? – Mỹ.

おなまえは？（おなまえは　なんですか。）…さとうです。Tên bạn là gì? – Sato.

おしごとは？（おしごとは　なんですか。）…がくせいです。Bạn làm nghề gì? – Học sinh.

おたんじょうびは　いつですか。…４がつ　２５にちです。Sinh nhật của bạn là khi nào? -25/4.

しゅみは　なんですか。…りょうりです。Sở thích của bạn là gì? – Nấu ăn.

N1のN2 củA, thuộc phạm vi, tổ chức nào

わたしは　FPTだいがくの　がくせいです。Tôi là sinh viên của trường ĐH FPT.

N1とN2　và, dùng để liệt kê

わたしの　しゅみは　サッカーと　すいえいです。Sở thích của tôi là bóng đá và bơi lội.

Nも　cũng

リーさんは　ベトナム人です。わたしも　ベトナム人です。

Bạn Ly là người VN. Tôi cũng là người VN.

Bài 2 Giới thiệu địa điểm, đồ vật

ここ／そこ／あそこ（こちら／そちら／あちら）

ここは　どこですか。Đây là đâu?

ここは　FPTだいがくです。Đây là trường ĐH FPT.

エレベーターは　そちらです。Thang máy ở đằng đó.

これ／それ／あれ Cái này, cái đó, cái kia// Đây, đó, kia

これは　パソコンです。Đây là máy tính xách tay.

あれは　1万円です。Cái kia 10.000 yen.

この／その／あの　N Cái … này, đó, kia

この　カメラは　私のです。Cái máy ảnh này là của tôi.

だれの　Nですか。…（人）のです。N của ai? – Của… (sở hữu)

これは　だれの　さいふですか。…マイさんのです。Đây là ví của ai? – Của Mai.

どこの　Nですか。…（国）のです。N của nước/ hãng nào? – Của… (xuất xứ)

これは　どこの　ビールですか。…ドイツのです。

なんの　Nですか。…（もの）のです。N về cái gì? – Về… (thể loại, lĩnh vực)

ABEは　なんの　かいしゃですか。…コンピューターの　かいしゃです。

ABE là công ty làm về cái gì? – Về máy tính.

Nは　いくらですか。N giá bao nhiêu?

この　Tシャツは　いくらですか。…3600円です。

Cái áo phông này giá bao nhiêu? – 3600 yen.

Nを（～つ）ください。Cho tôi ~ cái/ suất …

リンゴを　みっつ　ください。Cho tôi 3 quả táo.

N（～語）で trong ngôn ngữ

「ぶたにく」は　えいごで　なんですか。…「pork」です。

“Butaniku” trong tiếng Anh gọi là gì? – Là “pork”.

Bài 3 Động từ

Vます／Vません

いきます　かえります　きます　たべます　のみます　おきます　ねます　はたらきます　べんきょうします　みます　します　かいます

アンナさんは　まいにち、あさごはんを　たべますか。Hằng ngày Anna có ăn sáng không?

…はい、たべます。／いいえ、たべません。Có, tôi có ăn// Không, tôi không ăn.

N（ばしょ）へ　いきます／きます／かえります Đi/ đến/ về N

私は　日曜日、としょかんへ　いきます。Chủ nhật tôi sẽ đi tới thư viện.

N（のりもの Phương tiện đi lại）で　いきます／きます／かえります Đi bằng N

バスで　学校へ　きます。 Tôi đến trường bằng xe buýt.

Nを　Vます。Làm …

私は　まいあさ、コーヒーを　のみます。Tôi uống cà phê mỗi sáng.

N（じかん）に　Vます。Làm … lúc … (có số thời gian cụ thể thì dùng に, không thì bỏ đi)

私は　7じに　おきます。Tôi thức dậy lúc 7 giờ.

N（ばしょ）で　Vます。Làm … ở …

ほっかいどうで　スキーを　します。Tôi trượt tuyết ở Hokkaido.

N（じかん・ばしょ）から　N（じかん・ばしょ）まで Từ … đến …

ハノイから　とうきょうまで　ひこうきで　５じかんです。

Từ Hà Nội đến Tokyo bằng máy bay hết 5h.

まいにち　1じから　3じまで　日本語を　べんきょうします。

Hằng ngày tôi học tiếng Nhật từ 1 giờ đến 3 giờ.

N1　や　N2　など N1 và N2…

私は　あさ、パンや　サラダなどを　たべます。Buổi sáng tôi ăn bánh mì và salad….

なにも／どこ（へ）も　Vません。Không làm …

こんばん　なにも　たべません。Tối nay tôi không ăn gì cả.

すずきさんは　ごご、どこへ　いきますか。…どこへも　いきません。

Buổi chiều anh Suzuki sẽ đi đâu? – Tôi không đi đâu cả.

---

JPD123 Ngữ pháp

Bài 4 Tính từ

Aい　tính từ kết thúc ở i (ai, ii, oi, ui)　あつい、さむい、おおきい、ちいさい、おおい…

Aな　tính từ kết thúc ở ei và không kết thúc ở i, từ ngoại lai　きれい、ゆうめい、きらい、しずか、にぎやか、げんき、ハンサム…

Nは　Aです。　　ハノイは　あついです。／ハノイは　にぎやかです。

　　　A~~い~~　くないです。　　（**いいです→よくないです**）

A~~な~~　じゃ　ありません。

私の　まちは　みどりが　おおいです。Thành phố của tôi có nhiều cây xanh.

この　りょうりは　からくないです。Món ăn này không cay.

ここは　にぎやかじゃ　ありません。Nơi này không náo nhiệt.

Aい　N　おおきいだいがく　ふるいおてら　からいりょうり

Aな　N　ゆうめいな　やま　きれいな　かわ　しずかな　まち

ふじさんは　きれいな　やまです。Núi Phú Sĩ là ngọn núi đẹp.

とても　　　Aです。Phó từ nhấn mạnh mức độ: rất

*たいへん* vô cùng

すこし／ちょっと một chút, một ít, hơi

あまり　　　Aくないです。 Không… lắm (luôn đi với phủ định)

*ぜんぜん*　　　じゃありません。 Hoàn toàn không… (luôn đi với phủ định)

日本は　ふゆ、とても　さむいです。Nhật Bản mùa đông rất lạnh.

この　こうえんは　あまり　おおきくないです。Công viên này không rộng lắm.

*Từ chỉ thời gian như mùa, tháng, quanh năm… không cần đi với trợ từに*

*インドネシアは　1月、さむいです。*

*タイは　いちねんじゅう、あついです。*

**N1に　N2が　あります。**Ở địa điểm N1… có N2…

私の　まちに　ふるい　じんじゃが　あります。Ở thành phố của tôi có ngôi đền cổ.

**N（まち）はN（国）の〔ひがし、にし、みなみ、きた、まんなか〕です。**

ハノイは　ベトナムの　きたです。Hà Nội ở phía Bắc Việt Nam.

ハノイは　ベトナムの　きたに　あります。

**N（のりもの）で** phương tiện: bằng

まいにち　私は　バスで　だいがくへ　いきます。Hằng ngày tôi đi đến trường bằng xe buýt.

あるいて

**N1から　N2まで　どのく（ぐ）らいですか／どのく（ぐ）らい　*かかります*か。**

東京から　おおさかまで　どのくらいですか。Từ Tokyo đến Osaka mất bao lâu?

しんかんせんで　1時間半くらい（ぐらい）です。Khoảng 1 tiếng rưỡi.

うちから　学校まで　あるいて　5分です。Từ nhà đến trường đi bộ mất 5 phút.

Nは　どうですか。…Aです。(hỏi tính chất) N như thế nào?

は　どうですか。…人が　おおいです。Tokyo thế nào? – Đông người.

**どんな Nですか。…Aい／AなNです。**Là N như thế nào? (có kèm danh từ)

東京は　どんな　ところですか。…人が　おおいところです。

Tokyo là nơi như thế nào? – Là nơi đông người.

**そして** Nối 2 câu cùng chiều

このへやは　おおきいです。そして、きれいです。 Căn phòng này to và đẹp.

が Nối 2 vế ngược chiều

日本りょうりは　おいしいですが、とても　たかいです。Đồ ăn Nhật ngon nhưng rất đắt.

Bài 5 Quá khứ

Vます **Vました**(Đã)

Vません **Vませんでした**(Đã không)

おととい、しんじゅくへ　いきました。Hôm kia tôi đã đi đến Shinjuku.

きのう、しゅくだいを　しませんでした。Hôm qua tôi đã không làm bài tập.

**Aいです Aかったです Aくないです Aくなかったです**

**A~~な~~です Aでした Aじゃありません Aじゃありませんでした**

**Ｎです Ｎでした Ｎじゃありません Ｎじゃありませんでした**

*\*いいです　　よかったです　　よくないです　　よくなかったです*

きのうの　パーティーは　とても　たのしかったです。Buổi tiệc hôm qua rất vui.

その　えいがは　あまり　おもしろくなかったです。Bộ phim đó không hay lắm.

けさは　あめでした。Sáng nay trời mưa.

テストは　かんたんじゃ　ありませんでした。Bài kiểm tra không dễ lắm.

**Sは　Ｎが　すきです／きらいです。**(Tôi) thích/ ghét…

私は　日本の　アニメが　すきです。Tôi thích phim hoạt hình của Nhật.

マイさんは　さかなが　きらいです。Bạn Mai ghét cá.

私は　かんこくの　おんがくが あまり　すきじゃ　ありません。

Tôi không thích nhạc Hàn Quốc lắm.

私は　スキーが　だいすきです。Tôi rất thích trượt tuyết.

サッカーが　すきですか。　はい、すきです。Bạn có thích bóng đá không? –Có, tôi thích.

いいえ、すきじゃありません。Không, tôi không thích.

**なにが　すきですか。→Nが　すきです。**Bạn thích gì? – Tôi thích…

**ゲームが　すきです。**

**うみが　すきです。**

**なにが　きらいですか。→Nが　きらいです。**Bạn ghét gì? – Tôi ghét…

**ゲームが　きらいです。**

**私は　Ｎが　ほしいです。**Muốn có… (chỉ dùng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ 2)

私は　あたらしい　でんしじしょが　ほしいです。Tôi muốn có kim từ điển mới.

私は　おおきい　くるまが　ほしいです。Tôi muốn có chiếc ô tô to.

私は　こいびとが　ほしいです。Tôi muốn có người yêu.

日本の　カメラが　ほしいですか。　→　はい、ほしいです。

　　いいえ、ほしくないです。

Bạn muốn có máy ảnh của Nhật à? – Vâng, tôi muốn/ Không, tôi không muốn.

が　ほしいですか。　→　Nが　ほしいです。 Bạn muốn (có) gì? – Tôi muốn (có)…

　　　 なにも　ほしくないです。Tôi không muốn gì cả.

なん　なんじ、なんさい、ｄ　ｎ　ｔ

なに　が　を　も

**Sは　Ｖ~~ます~~　たいです。**

Muốn làm… (chỉ dùng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ 2, trợ từ を dùng khi nhấn mạnh động từ, が khi nhấn mạnh danh từ, các trợ từ に、で、へ、と giữ nguyên)

私は　ふじさんに　のぼりたいです。Tôi muốn leo núi Phú Sĩ.

私は　サッカーがしたい／みたいです。Tôi muốn chơi/ muốn xem đá bóng.

私は　日本に／へ　いきたいです。Tôi muốn đi Nhật Bản.

私は　コーヒーを　のみたいです。Tôi muốn uống cà phê.

が

私は　日本語を　べんきょうしたくないです。Tôi không muốn học tiếng Nhật.

私は　かんじを　よみたくないです。

なにを　したいですか。→くるまを　うんてんしたいです。

Bạn muốn làm gì? –Tôi muốn lái ô tô.

　　　うちを　かいたいです。Tôi muốn mua nhà.

Sは　Ｎ（ばしょ）へ　Ｖ~~ます~~　に　いきます。Đi đâu để làm gì (chỉ mục đích)

　　　　　Ｎ　　　　かえります。N là danh động từ

　　　　　　　　　　　　　　　　　きます。

べんきょう（を）します、せんたく（を）します、かいもの（を）します、しょくじ（を）します、そうじ（を）します

としょかんへ　本を　かりに　いきます。Đi đến thư viện để mượn sách.

私は　はこねへ　おんせんに　はいりに　いきます。Tôi đi Hakone để tắm suối nước nóng.

私は　Vincomへ　かいものしに　いきます。Tôi đi Vincom để mua sắm.

　　　　　　　　かいものに　いきます。

DiaDiemへ　なにを　しに　いきますか。

　　　　　　　V~~ます~~に　いきます。

こうえんへ　なにを　しに　いきますか。Bạn đi ra công viên để làm gì?

→サッカーを　しに　いきます。Để chơi đá bóng.

→おはなみを　しに　いきます。Để ngắm hoa anh đào.

うちへ　なにを　しに　かえりますか。Bạn về nhà làm gì?

うちへ　かぞくに　あいに　かえります。Về nhà gặp gia đình.

しゅうまつ、ともだちと　しぶやへ　えいがを　みに　いきます。

Cuối tuần, tôi với bạn đi đến Shibuya để xem phim.

あした　私は　デパートへ　かいもの（し）に　いきます。

Ngày mai tôi đi trung tâm thương mại để mua sắm.

らいねん、私は　にほんへ　にほんごを　べんきょうしに　いきたいです。

日本語の　べんきょうに

Năm sau tôi muốn đi Nhật để học tiếng Nhật.

どこか một nơi nào đó (Danh từ không xác định)

なにか một cái gì đó

だれか một ai đó

いつか một lúc nào đó

あついですね。なにか　つめたいのみものを　のみたいです。

Nóng nhỉ. Tôi muốn uống cái gì lành lạnh quá.

きのう　どこかへ　いきましたか。…いいえ、どこへも　いきませんでした。

Hôm qua cậu có đi đâu không? – Không, tớ không đi đâu cả.

**どうして** Tại sao

どうして　あさ、なにも　たべませんか。…あさ　いそがしいですから。

Tại sao cậu lại không ăn sáng? – Vì buổi sáng bận quá.

**それから** Sau đó, dùng để nối hành động theo trình tự thời gian

きのう　ともだちに　あいました。それから　しょくじを　しました。

Hôm qua tôi gặp bạn, sau đó dùng bữa.

どこか（へ）いきますか。Câụ có đi đâu không?

…はい、Diadiemへ　いきます。

…いいえ、どこ（へ）も　いきません。

Bài 6 Rủ rê, so sánh

**いっしょに　Nを　Vませんか。**Cùng ~ với tôi không? (Rủ rê)

**Nを　Vましょうか。**Nào mình cùng… (Hô hào)

こんばん、いっしょに　ごはんを　たべに　いきませんか。

いいですね。いきましょう。／／すみません、こんばんは　ちょっと…

Tối nay đi ăn với tớ không? - Ừ, đi thôi. // Xin lỗi, tối nay không được rồi…

**Ｎが　あります。**Có … (sở hữu)

あした、ともだちと　やくそくが　あります。Ngày mai tôi có hẹn với bạn.

**N1（ばしょ）で　N2が　あります。**Có N2 được tổ chức ở N1.

あした　かいしゃで　かいぎが　あります。Ngày mai ở công ty có họp.

**Ｎが　số lượng　あります。**Có…

コンサートの　チケットが　２まい　あります。Tôi có 2 tấm vé xem hòa nhạc.

**N1で　N2が　いちばん　Aです。**Trong N1 thì N2 là … nhất.

スポーツで　サッカーが　いちばん　おもしろいです。

Trong các môn thể thAo thì bóng đá là thú vị nhất.

**N1は　N2より　Aです。**N1>N2 (câu so sánh hơn)

7月は　8月より　あめが　おおいです。Tháng 7 mưa nhiều hơn tháng 8.

**N1と　N2と　どちらが　Aですか。**N1 và N2 cái nào … hơn?

Ｎの　ほうが　Aです。N hơn.

どちらも　Aです。Cả hai…

なつと　ふゆと　どちらが　すきですか。…ふゆの　ほうが　すきです。

Mùa hè và mùa đông bạn thích mùa nào hơn? – Tôi thích mùa đông hơn.

**もう　Ｖましたか。**Cậu đã làm… chưa?

はい、（もう）Ｖました。／／いいえ、まだです。Rồi, tôi làm rồi.// Chưa, vẫn chưa.

もうひるごはんを　食べましたか。Cậu đã ăn trưa chưa?

はい、たべました。／／いいえ、まだです。Rồi, tôi ăn rồi. // Chưa, vẫn chưa.

**Ｎは　どうですか。**N thì sAo? (Hỏi tính chất, đưa ra gợi ý)

日本りょうりは　どうですか。…おいしいです。Đò ăn Nhật Bản thế nào? – Ngon.

こんばん　何を　食べますか。…おすしは　どうですか。Tối nay ăn gì? – Sushi thì sao?

**ね**: nhỉ (để xác nhận lại thông tin, kêu gọi sự đồng tình)

**よ**: đấy (truyền đạt thông tin, kèm cảm xúc của người nói)

Bài 7 Chia động từ - thể TE

Có (sở hữu)

Sは　Nが　あります。(đồ vật)

います。(người, đồ vật)

私は　でんしじしょが　あります。Tôi có kim từ điển.

私は　日本人の　ともだちが　います。Tôi có bạn người Nhật.

Có (tồn tại)

Địa điểmに　Nが　あります。(đồ vật) ～に　なにが　ありますか。

います。(người, động vật) ～に　だれが　いますか。

つくえの　うえに　パソコンが　あります。Trên bàn có máy tính cá nhân.

きょうしつの　なかに　だれも　いません。Trong lớp học không có ai cả.

ゆうびんきょくの　まえに　ポストが　あります。

コーヒーや／きっさてんの　そとに　いぬが　います。

Nは　Địa điểmに　あります。Đồ vật có ở…

　　 います。Người/ động vật có ở… Nは　どこに　いますか。

やまだせんせいは　いっかいの　じむしょに　います。Thầy Yamada ở văn phòng tầng 1.

ぎんこうは　びょういんと　えいがかんの　あいだに　あります。

Ngân hàng nằm giữa bệnh viện và rạp chiếu phim.

Từ chỉ vị trí

Nは　どこに　ありますか。… co/nam o dau?

Dia diem に　あります。Co/ nam o…

N1やN2など　N1 và N2… liệt kê một cách tượng trưng

かばんの　なかに　日本語の　本や　ノートなどが　あります。

Trong cặp của tôi có sách tiếng Nhật và vở…

Chia nhóm động từ

Động từ được chia làm 3 nhóm

Nhóm 3: 来ます đến します làm

Nします：べんきょうします、そうじします、しょくじします、せんたくします…

Nhóm 2: những động từ ở dạng eます và 1 số động từ ở iます như みます、います、おきます、かります、おります、（シャワーを）あびます、たります、できます…

Nhóm 1: những động từ ở iます còn lại (9 đuôi ～います、～ちます、～ります、～みます、～びます、～にます、～きます、～ぎます、～します)

Cách chia thể TE

Nhóm 3 します→して

きます→きて

Nhóm 2 ます→て

Nhóm 1 {i} {chi} {ri}→って （います、ちます、ります thành って）

{mi} {bi} {ni}→んで （みます、びます、にます thành んで）

{ki}→いて （きます thành いて）　※いきます→いって

{gi}→いで （ぎます thành いで）

{shi}→して （します thành して）

Mẫu câu với thể TE

Vて　ください。Hãy… (mệnh lệnh, sai khiến, nhờ vả)

先生、日本りょうりを　つくって　ください。Cô ơi, cô nấu món Nhật cho bọn em đi.

すみませんが、しおを　とって　ください。Xin lỗi, lấy giúp tôi lọ muối với.

どうぞ　すわって　ください。Mời anh ngồi ở đây.

Vて　います。Đang… (hiện tại tiếp diễn)

パクさんは　あそこで　でんわを　かけて　います。Pak đang gọi điện thoại ở đằng kia.

ラムさんは　せんせいと　はなして　います。Lâm đang nói chuyện với thầy giáo.

Vましょうか。Đề nghị giúp đỡ người khác

てつだいましょうか。Để tôi giúp cậu nhé.

かさを　かしましょうか。Để tôi cho bạn mượn ô nhé.

(Nの) V~~ます~~　かた cách…

りょうりの　つくりかた Cách nấu ăn

かんじの　かきかた Cách viết chữ Hán

まだ／もう Vẫn/ đã

サラダは　まだ　ありますか。Salad vẫn còn chứ?

はい、まだ　あります。／いいえ、もう　ありません。Ừ, vấn còn// Không, đã hết rồi.

もう　Vましたか。 Đã làm… chưa?

はい、（もう）Vました。 Rồi, đã làm rồi.

いいえ、まだです／いいえ、まだ　Vて　いません。 Chưa, vẫn chưa làm.

だれが Ai…

だれが　この　ケーキを　つくりましたか。…メアリーさんが　つくりました。

Ai đã làm chiếc bánh ngọt này thế? – Mary đã làm đấy.

どのN: N nào…?

おさらをあらってください。 Cậu rửa đĩa đi.

どのおさらですか。 Đĩa nào cơ?

そのおさらです。 Cái đĩa đó.

どれ: cái nào?

さとうは　どれですか。…それです。Đường là cái nào? – Cái đó.

N（どうぐ）で Vます。→なんで　Vますか。

ベトナム人は　はしで　ごはんを　たべます。Người Việt Nam ăn bằng đũa.

ナイフで　パンを　きります。Cắt bánh mì bằng dao.

Sは　Nが　わかります。S hiểu/ biết N (về kiến thức gì đó)

私は　かんこくごが　わかります。Tôi biết tiếng Hàn.

私は　かんじが　わかりません。Tôi không biết chữ Hán.

Mở rộng: mức độ hiểu:

Hiểu rõ よく　わかります

Hiểu đại khái だいたい　わかります

Hiểu một chút, một ít すこし／ちょっと　わかります

Không hiểu lắm　 あまり　わかりません

Hoàn toàn không hiểu　ぜんぜん　わかりません