|  |
| --- |
| **Bài Tập 1: XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN** Họ và tên: Phạm Thị Hoà MSHV: 23C23007 Ngành: Lý Thuyết Xác Suất và Thống Kê Toán Học |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngôn Ngữ** | **Câu Ví Dụ** | **Ngữ hệ (genre)** | **Loại hình ngôn ngữ (language typology)** | **Loại hình trật tự từ (S,V,O)** | **Loại hình chữ viết (writing system)** | |
| Tiếng Việt | Chúng ta học một ngôn ngữ. | Austro-Asia | Isolating | S-V-O | Alphabet (phoneme) | Latin ++ |
| Tiếng Anh | We are learning a language. | Indo-Euro | Flexional | S-V-O | Alphabet (phoneme) | Latin |
| Tiếng Pháp | Nous apprenons une langue. | Indo-Euro | Flectional | S-V-O | Alphabet (phoneme) | Latin |
| Tiếng Trung | 我们 学习 一门 语言。 | Sino-Tibetan | Isolating | S-V-O | Logography (meaning) |  |
| Tiếng Nhật | 言語を 習います。 | Japonic | Agglutinating | S-O-V | Syllabic | Hira/Katagana |
| Tiếng Hafn | 우리는 언어를 배우고 있어요. | Koreanic | Agglutinating | S-O-V | Abjad | Hangeul |
| Tiếng Đức | Wir lernen eine Sprache. | Indo-Euro | Flexional | S-V-O | Alphabet (phoneme) | Latin |
| tiếng Nga | Мы учим язык. | Indo-Euro | Flexional | S-V-O | Alphabet (phoneme) | Cyrillic |
| Tiếng Esperanto | Ni lernas lingvon. | ko thuộc bất kỳ ngữ hệ nào | Isolating | S-V-O | Alphabet (phoneme) | Latin |