**第三课：你工作忙吗？**

1. 工作 (n) Công việc (v) làm việc
2. 吗 không (đứng cuối câu hỏi)

你好吗？

你爸爸身体好吗？

你来吗？

1. 了吗？ Chưa? (làm cái gì đó chưa)(đứng cuối câu hỏi)

你工作了吗？

我工作了。/ 我还没工作。

你是学生工作了？(hay là)

1. #

你爸爸工作忙吗？

你学汉语忙吗？

。

1. 呢？Nó tương tự từ And you trong tiếng Anh

我很喜欢学汉语，你呢？

A：今天你来吗？

B：今天我来。

A：明天呢？

B：明天我**也**来。

A:你好吗？

B:我很好。你呢？

A: 我**也**很好。谢谢你。

你爸爸妈妈好吗?

我爸爸妈妈都很好。你爸爸妈妈呢？

我是老师，你呢？

1. : lắm, quá, biểu thị một mức độ cao hơn so với từ 很

**太 + Tính từ +了**

今天爸爸妈妈都来，太好了。

她太(đẹp)了。

今天你工作忙吗？太忙了

**不太+ Tính từ: Không … lắm**

我工作不太忙。

今天我身体不太好。

今天你工作累吗？

我很累。（我太累了，我不太累，我不累）

我爸爸工作很忙，也很累。

1. 爸爸妈妈

- ông nội – bà nội

- ông ngoại – bà ngoại

**第四课：您贵姓？**

1. gọi, tên là,

你叫我吗? Bạn gọi tôi phải không?

老师叫我吗？Cô giáo gọi tôi phải không?

+ Tên

2. quen biết #

Bạn có quen cô ấy không? 你认识她吗？

我认识她。(我不认识她)

Các bạn quen nhau à? 你们认识吗？

Tôi quen giáo viên của bạn.我认识你的老师。

3. #

高cao (chiều cao)

难khó

: Rất vui được gặp bạn

* Rất vui được gặp mọi người （）

Rất vui được gặp các bạn

？

。

4. /quý/ quý, đắt

》《 đắt # rẻ

5. ngài, ông (Dùng cho những người lớn tuổi hoặc những người thể hiện sự kính trọng)

5. họ

Các cách hỏi họ:

？ông, bà, ngài họ gì (Dùng cho những người lớn tuổi hoặc những người thể hiện sự kính trọng)

？

我姓 + Họ

7. tên

8. Cách dùng

**+ Danh từ**

什么名字？

什么书？

什么工作？

**Động từ +**

昨天你(làm)什么？

？

他(hỏi) 什么？

你学什么

你说什么

**Động từ + 什么+ Danh từ**

你做什么工作？

你叫什么名字？

9. ：này (vật, người ở gần người nói) ：

这是我的汉语老师。

这是我妹妹的汉语书。

：kia (vật, người ở xa người nói)：那是我爸爸

：nào?

/ / + Lượng từ + danh từ

这个工作 Công việc này

这个人 Người này

那个老师 Giáo viên kia

哪本书 Quyển sách nào

Tôi không quen biết người này 我不认识这个人。

Tôi rất thích công việc này. 我很喜欢这个工作。

cô gái

Chàng trai

Tôi rất thích cô gái này. 我很喜欢这个女生。

Cô gái này là em gái tôi.这个女生是我妹妹。

Tôi rất thích cô giáo kia. 我很喜欢那个老师。

Quyển sách này và quyển sách kia, quyển sách nào là sách của bạn? 这本书和那本书，哪本书是你的书？

Cô gái này và cô gái kia, bạn thích cô gái nào? 这个女生和那个女生，你喜欢哪个女生？

Người này và người kia, bạn quen biết người nào ? 这个人和那个人，你认识哪个人？

= : chỗ này, ở đây =>我(ở) 这儿学习/

：ở kia ==》我在那儿认识老师

：ở đâu? = =》老师在哪儿工作？

12. và, với

Tôi với cô ấy đều là học sinh (giáo viên). 我和他都是学生。

我和他都喝奶茶。

13. có 2 cách đọc

那个人是谁？

他是谁？我不认识他。

14. = bác sĩ

你是医生吗？不是，我是学生。

15. bạn, bạn bè

好朋友 bạn tốt

Chúng tôi là bạn bè. 我们是朋友。

Tôi với cô ấy là bạn tốt. 我和她是好朋友。

Cô ấy là bạn của bạn phải không ?她是你的朋友吗?

Bạn có mấy người bạn tốt? 你有几个好朋友？

Cô ấy là bạn tốt của tôi. 她是我的好朋友。

男朋友(bạn trai) 女朋友(bạn gái)

Bạn có bạn trai chưa? 你有男朋友了吗？

我有男朋友了（我还没有男朋友）

这是你的男朋友吗？不是，他事我姐姐的男朋友。

**第五课：我介绍一下儿**

1. giới thiệu

**A 给B介绍**

我给你介绍。

老师给你们介绍。

2. một chút, một lát

**V + 一下儿**Làm cái gì đó một chút, một lát

你一下儿。Bạn đợi một chút.

我一下儿。Tôi hỏi một chút

我介绍一下儿，我叫。。。Tôi xin tự giới thiệu về mình => Mở đầu câu giới thiệu bản thân

3. đi

去 + nơi chốn + động từ: Đi đâu làm gì

我去中国学中文。

我去他家吃饭。

我去中国工作。

你去哪儿/哪里？Bạn đi đâu?

5. ở

你在哪儿？你在哪里？

她在(trường) 吗？不在，她在朋友家。

**在 + nơi chốn + động từ**

我在他家吃饭。 (nơi chốn đứng trước)

你在这儿等我一下儿。

6. **xin, mời**

mời vào (khi người ta gõ cửa)

mời ngồi

请问，学校在哪儿？ Xin hỏi, trường học ở đâu?

明天他请我吃饭。Ngày mai anh ấy mời tôi ăn cơm.

7. Bắc Kinh

你去北京了吗？

北京在哪儿？

8. trường đại học

sinh viên đại học

Lưu ý: 大学生chỉ dùng cho sinh viên

学生Dùng cho học sinh và sinh viên đều được

我是北京大学的大学生。Tôi là sinh viên của trường đại học Bắc Kinh

我是岘港外国语的大学生。Tôi là sinh viên của trường đại học ngoại ngữ.

9. cửa hàng

书店

饭店 tiệm cơm, nhà hàng

咖啡店

奶茶店

10. xem, nhìn

Phân tích bộ thủ: 手(bộ thủ, cái tay)目(bộ mục, con mắt)

* Cái tay để trên mắt => Mình đang nhìn, những hành động dùng mắt

看书:đọc sách, xem sách

你在哪里看书?（在家、在书店、 (thư viện) 、(lớp học)、学校）

你喜欢看书？

你喜欢看什么书？

你喜欢在那里看书？

xem ti vi

xem phim（: rạp chiếu phim）

看医生：Đi khám bệnh

看朋友：Thăm bạn

看爸爸妈妈：thăm bố mẹ