AのB： B của A

A,B　là danh từ

ん：m,n,ng

~から〜まで：từ đâu đến đâu, từ mâyh đến mâyh

AからBまで:　từ a đến b

2時から5時まで

何　なにcái gì

何で　なんで bằng cái gì

どのくらいbao lâu

かかります mất, tốn

よんじゅっぷん 40p

＊Tính từ đuôi i: kết thúc bằng i

あたらしい、あたたかい、。。

＊Tính từ đuôi na: không có đuôi i

しずか、にぎやか、…

Ngoại trừ: きれい、ゆうめい、きらい。Kết thúc đuôi i

Nhưng lại là tính từ đuôi na

Phủ định tính từ đuôi i: bỏ i thêmくない

おいしい→おいしくない

Phủ định tính từ đuôi na: bỏ na +ではありません・

じゃありません

ゆうめい→ゆうめいではありません

にぎやか→にぎやかじゃありません

しずか→しずかじゃありません

＊THĐB:いい tốt→よくない ko tốt

\*Tính từ đuôi i+ danh từ: giữ nguyên i

おいしいりょうり

\*Tính từ đuôi na+danh từ: thêm na

きれいな人

しずかなまち tp yên tĩnh

Nhà cao

たかいうち

きれいなパソコン

まち

ゆうめいなまち

きれいなくるま

たかい：cao/đắt

Bút cũ

ぺん　pen

ふるい cũ

Cặp sách mới

かばん

あたらしい

かしゅ ca sĩ

ゆうめい

|  |  |
| --- | --- |
| どう | どんな＋N |
| * Như thế nào   Việt Nam như thế nào  ベトナムはどうですか？ | * Như thế nào   Việt Nam là đất nước ntn?  ベトナムはどんなくにですか？ |

Danh từ があります： có, sở hữu cái gì đó

車があります

Haさんはきれいなパソコンがあります

Địa điểm にdanh từ があります。ở đâu có cái gì..

Thành phố của tôi có núi

私のまちにやまがあります