**25 mẫu ngữ pháp Speaking JPD216**

**Bài 1:**

1. **ので: vì, lý do**

V thường / Adj い　＋ので

N / Adj な　＋ので

* Mang tính khách quan, thể hiện mối qh nguyên nhân – kết quả
* Được dùng để biểu đạt, trình bày lý do, lập luận, khi xin phép nhằm tạo sắc thái nhẹ nhàng
* 日本語が　わからないので、英語で　話していただけませんか。
* があるので、早く帰ってもいいですか。

1. **N　＋なら: nếu là**

* Mang tính chủ quan, thể hiện cảm xúc người nói
* 英語なら、私ができる　と思います
* カメラなら、FPT が　いいです

1. **V khả năng**

Nhóm 1: [i] -> [e]　＋る　　（行ける、飲める、話せる）

Nhóm 2: bỏ る　＋られる （見られる、食べられる）

Nhóm 3: する　→ できる、来る　→ こられる

* Được biến đổi như động từ nhóm 2
* [わかります] và [知る] tự thân đã mang nghĩa khả năng
* Trợ từ を　→ が
* このスーパーで　カードで　えます
* 簡単な　だったら、自分で　れます

**V khả năng　＋ようになりました：đã trở nên, đã có thể**

* Thể hiện sự thay đổi trạng thái này sang trạng thái khác)
* FPT大学に　ってから、日本語が　話せるようになりました
* 日本へ来てから、でも　自分で　できるようになりました

**Bài 2:**

1. **てみます：thử làm hành động gì đó**

* Thể hiện ý “làm gì đó, rồi xem xem sẽ như thế nào hoặc sẽ có KQ ra sao”
* Đi với ĐỘNG TỪ Ý CHÍ
* Phía sau có thể là bất kỳ mẫu câu nào
* 食べてみてください
* いてみてもいいですか

1. **てもらえませんか：nhờ vả**

* Mẫu câu nhờ vả, yêu cầu, mệnh lệnh lịch sự
* Cực kỳ lịch sự. Được dùng như câu nói cửa miệng khi muốn nhờ ai giúp mình làm gì đó.
* いを　えて　もらえませんか
* そのカバンを　見せて　もらえませんか

1. **V~~ます~~　＋やすい/にくい：dễ/khó cái gì đó**

* Sau khi kết hợp やすい/にくい trở thành tính từ đuôi i
* Có thể hiểu theo 2 lớp nghĩa: (1) làm gì dễ dàng/khó khăn, (2) dễ/khó trở nên tình trạng nào đó.
* このパソコンは　い　やすい／にくい　です
* それは　い　安い／にくい　話しです

1. **Adj~~い/な~~　＋すぎます：quá**

* いいです　→ よすぎる、〜ないです　→ 〜なさすぎる
* Mẫu câu thể hiện sự vượt quá mức
* このは　高すぎます
* このは　簡単すぎます

1. **N　＋にします：quyết định/chọn cái gì**

* 夏休みの　旅行は　日本にします
* 私はすしにします

**Bài 3:**

1. **Vる / Nの　＋つもりです：dự định/quyết tâm**

* Diễn tả dự định/ý định sẽ làm gì đó hoặc không làm gì đó
* Mức độ thể hiện ý chí mạnh mẽ (nhất định sẽ làm), dứt khoác, chắc chắn hơn [と思っています]
* 私は日本に　行くつもりです
* 夏休み、国へ　帰らないつもりです

1. **V ý chí**

Nhóm 1: [i] -> [o] + う

Nhóm 2: bỏ ます　＋よう

Nhóm 3: 来ます　→ 来よう、します　→ しよう

* れる　→ 忘れよう、る　→ 作ろう

**V ý chí と思っています：dự định/mong muốn**

* Diễn tả ý định của người nói đã có trước đó, bây giờ vẫn còn tiếp diễn. Cấu trúc này sử dụng cho ngôi thứ 3
* 来年　日本へ　ITの勉強に　行こうと思っています
* レポートを　日本語で　こうと思っています

1. **Vる/ Nの　＋ために：vì mục đích**

* Vì mục đích của N / vì lợi ích của N
* のために、タバコを　やめました。
* に行くために、アルバイトをしています

**Bài 4:**

1. **んですが：ý tôi là/nhưng**

V thường / Adjい / Adjな　＋んですが

N~~だ~~　＋んですが

* Có chức năng mở đầu câu chuyện mà người nói muốn trình bày, theo sau là lời đề nghị, mời gọi hay câu xin phép.
* Từ がtrong trường hợp này được dùng để nối các vế của câu văn, nó biểu thị sắc thái ngập ngừng, đắn đo của người nói.
* 日本語でをかいたんですが、ちょっとみていただけませんか？
* みどりへ　行きたいんですが、行きをえてもらえませんか

1. **たらいいですか：tôi nên làm thế nào thì tốt...**

* Được dùng để hỏi ý kiến người khác về việc gì đó.
* 日本語がになりたいんですか、どうしたらいいですか？
* すしを食べたいんですが、どこで食べたらいいですか。

1. **Vる　＋といいです：nếu…thì tốt**

* パソコンを買うなら、FPTショップで買うといいですよ
* 駅からいので、自転車でいくといいです

1. **N / time　＋まで/までに**

* まで(Cho đến khi): Vế sau là những động từ thể hiện hành vi, động tác kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian nhất định
* までに(Trước khi): Vế sau là những động từ thể hiện hành vi, động tác có tính nhất thời, một lần, không kéo dài.
* 12時までにてもいいです
* までに帰らなければなりません

1. N / **Vdict\_ん　＋じゃなくて：là/làm cái này** chứ không phải cái kia

* Vế trước kết hợp với N vế sau thì rất đa dạng có thể là bất kỳ kiểu câu nào
* ラーメンじゃなくて、そばを食べたいです
* 日本じゃなくて、へに行くつもりです

**Bài 5:**

1. **てしまいました：hối hận, nuối tiếc**

* Diễn tả sự bối rối của người nói trong hoàn cảnh, tình huống khó khăn.
* Diễn tả một hành động hoặc một việc gì đó đã kết thúc hoặc đã hoàn thành.
* どこかで　さいふを　おとしてしまいました
* 買った新しいカメラをこわしてしまいました

1. **かもしれません：có lẽ, tôi nghĩ**

V thường / Adjい / Adjな　＋かもしれません

N~~だ~~　＋かもしれません

* Diễn tả sự suy đoán, phán xét của người nói về một sự việc, tình huống sẽ xảy ra nhưng mức độ chắc chắn không cao
* Dùng khi không biết rõ. Khả năng xảy ra là 50%.
* 明日は雨かもしれません
* の時間ににわないかもしれません

1. **Vた/ Nの　＋ あとで：sau khi**

* Biểu thị một hành động hay sự việc ở V2 xảy ra sau khi V1 hoặc N xảy ra.
* 仕事のあとで、飲みに行きませんか
* 電車を降りたあとで、に電話をかけます

1. **ていただけませんか：cho tôi…được không?**

* Mẫu câu đề nghị có mức độ lịch sự cao hơn Vてください
* 電話をっていただけませんか
* すみません、をしていただけませんか

**Bài 6:**

1. **し：2 lý do trở lên**

V thường:～る、 ～た、～ない、～ている　＋し

Adj い：～い、～くない　＋し

Adj な / N: ～だ　＋し

* Dùng để thể hiện 2 lý do trở lên
* 駅にいし、そばにスーパーもあるし、ここは便利です。
* もいし、雨もふっているし、タクシーで行きました。

**Bài 7:**

1. **ているあいだに：trong lúc, trong khi**

* Trong khoảng thời gian A xảy ra (nhưng trước khi A kết thúc), có một sự việc, hay hành động B mang tính khoảnh khắc xảy ra ( không phải là hành động diễn ra liên tục)
* Đôi khi, các bạn cũng có thể nhận biết thông qua hành B, thường sẽ mang tính chất bất ngờ ( không đoán trước được), hoặc hành động không mong muốn.
* がている間に、をしました
* このは電車を待っているあいだに、買った。