|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | N1 は + N2 にいます | (Người/con vật) ở nơi nào đó | 田中さんは教室にいます | Thầy Tanaka đang ở trong lớp học |  |
| 61 | N1 は + N2 に あります | Đồ vật ở nơi nào đó | パソコンは部屋にあります | Máy tính ở trong phòng |  |
| 62 | N1 に + N2 がいます | Ở (nơi đó) có .... | 家に犬がいます。 | Tôi có một con chó ở nhà. |  |
| 62 | N1 に + N2 があります | Ở (nơi đó) có (đồ vật) | 公園に木があります。 | Có cây trong công viên. |  |
| 63 | Vてください | Yêu cấu làm gì đó | ここにじゅうしょとなまえをかいてください。 | Hãy viết tên của bạn ở đây. |  |
| 64 | Vています | đang làm gì đó | かれはけっこんしています。 | Anh ấy đã kết hôn |  |
| 65 | Vましょうか | đề nghị làm (gì đó) cho (ai đó) | てつだいましょうか | Tôi có thể giúp được không? |  |
| 66 | (Nの) V マスー方 | cách làm(gì đó) | フルートを吹くように教えてください | Hãy dạy tôi thổi sáo |  |
| 67 | もう & まだ | đã / rồi & chưa / vẫn | A: もう半分ない。 B: まだ半分ある。 | A: Không còn nửa B: Vẫn còn một nửa |  |
| 68 | だ れ が | Who is there ? | だれが車を傷つけたのですか？ | Ai làm hư chiếc xe? |  |
| 69 | どの N | xác định một đối tượng (vật or người) | どのかばんですか。 | Đó là túi nào? |  |
| 70 | どれ | Cái này | あなたの本はどれですか？ | Nó là quyền sách của bạn? |  |
| 71 | N(phương tiện/ dụng cụ) で Vます | làm cái gì đó bằng N | 私は毎日、本を読みます | Mỗi ngày tôi đều đọc sách |  |
|  |  |  |  |  |  |