**Chương 4 PART 2**

**Vocab**

おんせん: suối nước nóng 温泉

かわ： dòng sông

やま：　núi 山

きょうかい： nhà thờ 教会

（お）しろ： lâu đài （お）城

じんじゃ： đền thần, miếu 神社

（お）てら： chùa （お）寺

ビル： tòa nhà, cao ốc

ところ：　nơi chỗ 所

ひと： con người 人

みどり： màu xanh lá cây 緑

あります： có (đồ vật)

あたらしい： mới 新しい

ふるい： cũ, cổ 古い

いい： tốt, giỏi

（～が）おおい： nhiều 多い

（～が）すくない： ít （～が）少ない

おおきい： to lớn 大きい

ちいさい： nhỏ bé 小さい

たかい： cao, đắt 高い

ひくい： thấp (ko dùng trong giá cả) 低い

きれい（な）： đẹp, sạch

しずか（な）： yên tĩnh, yên lặng 静か（な）

にぎやか（な）： nhộn nhịp, đông vui, đông đúc

ゆいめい（な）： nổi tiếng

どんあ： như thế nào

そして： và sau đó

**GRAMMAR**

Tính từ :

+ **đuôi い**： ふるい、たかい、あたらしい

+ **đuôi な**： しずな。。。

**ゆうめい、きれい là đuôi な**

**N + は + A + です。**

=> [N] thì [tính chất]

EX: ＦＰＴ　だいがく　は ゆいめい です。

さくら は きれい　です。

* Hoa anh đào thì đẹp

Phủ định:

**+ đuôi な**: phủ định của tính từ đuôi なgiống với danh từ （じゃ、では）

**N はNa じゃ（では）ありません。**

さくら　は　きれい　じゃ　ありません。

* Hoa anh đào ko đẹp

**+ đuôi い** : bỏ い + くないです

たかい ―＞ たかくないです。

あらたしい ―＞ あらたしくないです。

**N はA bỏ い くないです。**

このりょうり　は　おいしくないです。

* Món này ko ngon

**Phó từ:**

**とても**： Rất là (only khẳng định)

このとけい　**は　とても** たかい です。

* Cái đồng hồ này rất đắt.

**あまり：** Ko ~ lắm (only phủ định)

このとけい　**は　あまり**　たかくない　です。

* Cái đồng hồ này ko đắt lắm.

Mệnh đề: **そして**

+- MĐ1　そして　MĐ2 +-

いのへや　**は**　**おおきいです**。**そして**、**きれいです**。

いのへや　**は　たかいです**。**そして**、**ふるいです**。

* Căn phòng này to và đẹp
* Căn phòng này đắt và cũ

**Nhưng**: **ですが**

いのくれま **は** **たかい** です**が、いい**です。

Chiếc xe hơi này tuy đắt nhưng tốt.

**Tính từ bổ nghĩa cho danh từ**

Aい ＋ Ｎ

Aな ＋ Ｎ

たかいでんわ： điện thoại đắt tiền

～は Aい　い＋　Ｎ　です

～は Aな な＋　Ｎです

* ミラーさん　は　たかい　ひと　です。
  + Anh Miller là người cao ráo
* ホーチミンし　は　にぎやか　な　まち　です。
  + TP Hồ Chí Minh là thành phố nhộn nhịp

～**は　どんあ**　＋　**Ｎ**　です　**か**。

* ミラーさん　**は**　どんな　ひとです**か**。
  + Anh Miller là người như thế nào
* ホーチミンし　**は**　どんな まちです**か**。
  + TP Hồ Chí Minh là một thành phố như thế nào

**どんな** là nghi vấn từ dùng hỏi tính chất, trạng thái của người, vật. Dùng dưới hình thức bổ ngữ danh từ.

**Địa điểm** + **に** + **N** + **かあります**。

私**のまち**　**に**　**きれいな**　**かれ**　**が**　あります。

* Thành phố của tôi có con sông đẹp

私**のまち**　**に**　**たかい**　**やま**　**が**　あります。

* Thành phố của tôi có ngọn núi cao