Chương 5 part 2

**Vocab:**

けさ： sáng nay 今朝

せんげつ： Tháng trước 先月

きょねん： năm trước 去年

かぜ： cảm/bệnh cảm 風邪

てんき： thời tiết 天気

ばんごはん： Cơm tối 晩御飯

ふく： Quần áo 袋

のぽります： leo(núi) / lên(xe)

はいります： Vào~ 入ります

いそがしい： bận rộn 忙しい

おもしろい： thú vị 面白い

きもちがいい： thoải mái 気持ちがいい

やすい： rẻ 安い

たのしい： vui 楽しい

むずかしい： khó 難しい

かんたん： đơn giản 簡単

たいへん：　vất vả 大変　（な）

ひま： rãnh rỗi 暇　（な）

どうして： tại sao

**GRAMMAR:**

**Quá khứ của danh từ tính từ Na**

Na/N + でした

**きのう は ひま でした。**

Quá khứ Na

* Ngày hôm qua tôi đã (rất) rãnh rỗi

**きのう は あめ でした。**

Quá khứ N

* Ngày hôm qua trời đã mưa

**Quá khứ tính từ đuôi い**

A bỏ **い** + **かったです**

**Lưu ý**: いい ―＞ 良かった

**きのう　は　さむかった です**。

Hôm qua trời đã rất lạnh

**Quá khứ phủ định tính từ Na và danh từ**

Quá khứ phủ định của danh từ và tính từ đuôi Na (bỏ Na) là （**じゃありませんでした**）

**A BỎ な じゃありませんでした**

Ｎ （では）

きのう　は　ひま　じゃありませんでした。

Quá khứ Na

おととい　は　あめ　じゃありませんでした。

Quá khứ N

**Quá khứ Phủ định đuôi い**

Quá khứ phủ định của tính từ đuôi **い**  thì chúng ta bỏ **い**  thêm **くなかったです**

**A　BỎ い　+ BỎ い TRONG　くなかったです**

Lưu ý: いい　―＞　よくなかった

VD:

**おととい　は　さむくなかった　です。**

Quá khứ Aい

Hôm qua trời không lạnh

Hỏi quá khứ của trường hợp đó như thế nào

**どう　でしたか**

Dung khi đã như thế nào

**パーテイー　は　どう　でしたか。**

**。。。にぎやか　でした。**

**。。。たのしかった　です。**

Buổi tập đã như thế nào ?

Đã rất náo nhiệt

Đã rất vui vẻ

**Bởi vì**

Câu văn S1 (LÝ DO) **から**、Câu văn S2

**Note**:

có thể đảo thứ tự câu số 2 lên trước, câu số 1 để sau

**きょう　は　こども　の　たんじゃうび　ですから、ケーキをつくります。**

Lý do vì

Vì hôm nay sinh nhật của con tôi nên làm bánh kem

**Tại sao ? Why ?**

**どうして　câu văn (kết quả) か。**

**＝＞ Câu văn (lý do) から。**

**どうして　ケーキを　つくります　か。**

Tại sao bạn làm bánh kem vậy ?

**きょう　は　こども　の　たんじょうび　です　から。**

Vì hôm nay là sinh nhật của con tôi