CHƯƠNG 4

PART 1

VOCAB:

きた：　phía bắc

ひがし：　phía Đông

みなみ：　phía Nam

にし：　phía Tây

まんなか：　chính giữa

くるま：　xe ô tô　　(車)

しんかんせん：　tàu lượn siêu tốc 　(新幹線)

でんしゃ：　tàu điện　　　　(電車)

ひこうき：　máy bay (飛行機)

えき：　nhà ga (駅)

まち：　Thị trấn, con phố (町)

あるいて：　đi bộ (歩いて)

～くらい： Khoảng ~

どのくらい： Khoảng bao nhiêu

どのくら: mất bao lâu

GRAMMAR:

S　＋　 は　＋　Ｎ　です。

N1 + は　＋　N2 です。

N1 の N2

ベトナム　の　まんなか： Ở giữa đất nước VN

**Thành phố + は + Đất nước の + Vị trí/ Hướng/ Phía** (Đông/ Tây/ Nam/ Bắc/ Chính giữa) + **です**

EX:

ほっかいどう　**は**　にほん **の** きた **です**。

* Hokkaido nằm ở vị trí phía bắc Nhật Bản

Ngôn ngữ:

+ Đếm で ＋ địa điểm (P) + V(2)

ＶＤ： 1/ Xin Chao は 日本語 で なん ですか。

2/ こっえん　**で** サッカー おします。

Phương tiện **で** Ｐ **へ** いきます／きます／かえります

EX: バス **で** かいしゃ へ いきます。

BUT: あるいて ko dùng で

あるいて　スーバー　**へ** いきます。

* Tôi đi bộ đến siêu thị

？: + 　　xác định thông tin

+ Y/N はい／いええ

なんで かいしゃ　え　いきますか。

* Đi bằng gì đến công ty ?

なん + **で** + いきます／きます／かえります +　**か**

* Đi, đến, về bằng [phương tiện] gì ?

Vị trí 1 + から + vị trí 2 + まで

どのくらいですか。

Vị trí 1 + から + vị trí 2 + まで + thời lượng + です。

にほん　**から** ベトナム **まで** どのくらい ですか。

にほん　**から** ベトナム **まで** ６じかん です。

* Từ nhật đến Việt Nam mất bao lâu ?
* Từ nhật đến Việt Nam mất 6 tiếng

にほん　**から** ベトナム **まで** どのくらい ですか。

にほん　**から** ベトナム **まで** ひこうき　**で**　６じかん くらいです。

* Từ Nhật đến Việt Nam mất bao lâu ?
* Từ Nhật đến Việt Nam đi bằng máy bay mất khoảng 6 tiếng