|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cách dùng phó từ** | | |
| **Từ** | **Cách dùng** | **Ví dụ** |
| **みんな** |  | **みんな**アメリカです  Tất cả đều là người Mỹ |
| **ぜんぶ** |  | おをのんでしまいました  *Tôi đã* ***uống hết*** *rượu rồi.* |
| **たくさん** | nhiều | おが **たくさん** あります  tôi có rất nhiều tiền |
| **とても** | rất | これは**とても**ゆうめいなえいがです。  Đây là bộ phim rất nổi tiếng. |
| **あまり** | không ~ lắm | さくらだいがくは**あまり**ゆうめいなだいがくじゃありません。  Trường đại học Sakura không phải là trường nổi tiếng lắm. |
| **よく** | Thường, Mức độ (90%) | えいごが**よく**わかります。  Tôi hiểu tiếng Anh **tốt** |
| **だいたい** | Đại khái , Mức độ (70%) | が **だいたい** わかります  Tôi biết tiếng Anh cũng **đại khái thôi**. |
| **すこし** | Hơi, mức độ (30%) | きょうは **すこし** いです  Hôm nay **hơi** lạnh. |
| **あまり** | Không … nhiều lắm , mức độ (20%) | フランスが **あまり** わかりません  Tôi **không** biết tiếng Pháp **nhiều lắm**. |
| **ぜんぜん** | Không, mức độ (0%) | おが**ぜんぜん**ありません。  Tôi **không** có đồng nào cả. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |