|  |  |
| --- | --- |
| A~~い~~ | ＋げ |
| Na~~な~~ |
| Vた~~い~~ |

* Ý nghĩa: Trông có vẻ…

|  |  |
| --- | --- |
| N | ＋がち |
| V~~ます~~ |

* Ý nghĩa: Một sự việc hoặc hành động xảy ra, lặp lại rất nhiều lần

|  |  |
| --- | --- |
| N | ＋つぽい |
| Vます |
| Aい |

* Ý nghĩa:
* Có cảm giác, có xu hướng…
* Đi với các động từ như 怒る, つぽいmang nghĩa dễ trở nên…

|  |  |
| --- | --- |
| V~~ます~~ | ＋ |
| N |

* Ý nghĩa: Hơi…một chút.

|  |  |
| --- | --- |
| Vれる＋ | ものなら |
| もんなら |

* Ý nghĩa: Nếu có thể làm thì cũng muốn làm.
* Về giả định thường là những việc ít có khả năng trở thành hiện thực

|  |  |
| --- | --- |
| V/A/Na/N | ＋ものだから  ＋もんだから |
| Na~~だな~~ |
| N~~だな~~ |

* Ý nghĩa: Bởi vì…

(Dùng tương tự như ので)

|  |  |
| --- | --- |
| V/A/Na/N | ＋もの  ＋もん |
| V/A/Na/Nんだ |
| Naなんだ |
| Nなんだ |

* Ý nghĩa: Bởi vì…

|  |  |
| --- | --- |
| V/A/Na/N普 | ＋ものの |
| Na~~だ~~な |
| N~~だ~~である |

* Ý nghĩa: Mặc dù...nhưng…
* Với tính từ hoặc danh từ thì có thể dùng「～とはいうものの」

|  |
| --- |
| Nはもとより～も |

* Ý nghĩa: A thì dĩ nhiên…chứ cả B cũng…
* Là cấu trúc văn viết của

「はもちょろん～も」

|  |
| --- |
| N1はともかく（として）  N2は/　が |

* Ý nghĩa: Dù N1 có sao thì N2 vẫn…

(N2 mới là yếu tố quan trọng để đánh giá.)

|  |  |
| --- | --- |
| Nは | ＋まだしも |
| Nなら |

* Ý nghĩa: Nếu chỉ là…thì vẫn ổn, nhưng…

|  |  |
| --- | --- |
| Nは  N(を) | ＋きにして |
| ＋抜きで |
| ＋抜きに |
| ＋抜きのN |

* Ý nghĩa: Bỏ qua, dẹp chuyện gì qua một bên để…

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  (を) | きにして(は) | V  れない |
| 抜きで(は) |
| 抜きに(は) |

* Ý nghĩa: Nếu như không có…thì không thể…

|  |  |
| --- | --- |
| Aくて | ＋たまらない |
| Naで |
| Vたくて |

* Ý nghĩa: Biểu thị mức độ cảm giác, cảm xúc, mong muốn của người nói nhiều đến mức không kìm nén được.

|  |  |
| --- | --- |
| Aくて | ＋がない  ＋しようがない |
| Naで |
| Vて |

* Ý nghĩa: Biểu thị mức độ cảm giác, cảm xúc, tình huống éo le không làm khác được.

|  |  |
| --- | --- |
| Aくて | ＋かなわない |
| Naで |

* Ý nghĩa: Biểu thị một sự việc ở mức độ khiến người nói cảm thấy khó chịu, khổ sở.

VD:

1.きでれだ。

Do phải làm thêm giờ liên tục nên tôi hơi mệt một chút.

2.はのをしていた。

VD:

1.このコート、デザインはいいけど、がつぽいね。

Chiếc áo khoác này kiểu dáng thì đẹp đấy, nhưng chất liệu trông có vẻ hơi rẻ tiền nhỉ.

VD:

1.はの、

がちだった。

Hồi còn nhỏ, tôi rất hay bị ốm.

2.はをみがちだ。

Dạo gần đây anh ấy hay nghỉ việc.

VD:

1.あのはしげなをしている

Ánh mắt người đó trông có vẻ buồn.

2.はかいたげだった。

Anh ấy có vẻ như định nói gì đó.

VD:

1.しみはしたものの、

をけるかどうかだ。

Dù đã đăng ký nhưng tôi vẫn chưa quyết định có thi hay không.

VD:

1.しゅうがないよ。

（なん）だもん。

Đành vậy thôi. Bởi vì thằng bé vẫn là trẻ con mà.

🡪 **Lưu ý:** (Cách nói thân mật, người dùng thường là con gái và trẻ con.)

VD:

1.をいでもいいですか。

いものだから。

Tôi có thể cởi áo khoác được không? Ở đây hơi nóng.

VD:

1.れるものなら、すぐ、にりたい。

Nếu có thể thì tôi muốn về nước ngay bây giờ.

* **Lưu ý**: Động từ ở vế giả định thường để ở thể khả năng.

VD:

1.さん、のは

きにしてしくみましょう。

Mọi người, hãy dẹp chuyện công việc sang một bên để cùng nâng cốc nào.

VD:

1.のは、

はまだしも、

なんてです。

Vốn tiếng Anh của tôi chỉ đủ để dùng khi đi du lịch thôi chứ còn du học thì chịu.

VD:

1.あの、はともかく

として、がらしい。

Có thể không xinh đẹp nhưng cô ấy vẫn là một diễn viên giỏi.

VD:

1.うちには、はもとより

もないんです。

Nhà tôi còn chẳng có xe đạp chứ đừng nói đến ô tô.

VD:

1.のがうるさくて

かなわない。

Tôi không thể chịu nổi tiếng ồn khi bên hàng xóm sửa nhà.

* **Lưu ý:** Không dùng để biểu thị mức độ tình cảm, cảm xúc.

VD:

1.は何もすることがなくて、でない。

Ngày hôm nay tôi không có gì để làm thành ra vô cùng rảnh rỗi.

VD:

のことがでたまらない。にいたくてたまらない。

Tôi vô cùng lo lắng cho lũ trẻ. Tổi rất muốn được gặp người nhà mình.

VD:

1.さんぬきで（は）

ーーはめられません。

Khổng thể bắt đầu bữa tiệc mà không có anh Tanaka được.

* ニチ，ニツ。び，か，ひ

|  |  |
| --- | --- |
| **日** |  |

１．日曜日 ２．三日

３．今日 ４．日記

1

|  |  |
| --- | --- |
| Aくて | ＋ならない |
| Naで |
| Vて |

* Ý nghĩa: Dùng trong trường hợp diễn tả một cảm xúc, suy nghĩ được hình thành một cách tự nhiên.

|  |  |
| --- | --- |
| Aくない | ＋ことはない |
| Naじゃない |
| Vない |
| Vられない |

* Ý nghĩa: Không phải là không…

|  |  |
| --- | --- |
| Aくない | ＋こともない |
| Naじゃない |
| Vない |
| Vられない |

* Ý nghĩa: Nếu là…thì cũng có thể…

|  |
| --- |
| Vないではいられない |

* Ý nghĩa: Không thể không…, không thể kiềm chế được mà…

|  |  |
| --- | --- |
| ~~ない~~ず | には  いられない |
| しない→せぜ |

* Ý nghĩa: Không thể không…, không thể kiềm chế được mà…
* Là cấu trúc văn viết của 「ないではいられない」

|  |  |
| --- | --- |
| ないねば | ＋ならない  ＋ならぬ |
| しない→せねば |

* Ý nghĩa: Không thể không làm gì, phải làm gì.

|  |
| --- |
| Vてはならない |

* Ý nghĩa: Không được làm gì.

(Biểu thị ý cấm đoán)

|  |
| --- |
| Vてはいられない  Vてられない  Vてらんない |

* Ý nghĩa: Không thể tiếp tục làm gì. (Vてらんないchỉ dùng trong hội thoại)

|  |  |
| --- | --- |
| Vてばかりは | ＋いられない |
| Vてばかりも |

* Ý nghĩa: Không thể chỉ làm gì

|  |  |
| --- | --- |
| Vる/Vた | ＋かいがある  ＋かい(が)あって |
| N~~する~~の |

* Ý nghĩa: Công sức, thời gian bỏ ra làm gì được đền đáp bằng một kết quả đã kỳ vọng từ trước.

|  |  |
| --- | --- |
| Vた | ＋かいがない  ＋かい(も)なく～ |
| N~~する~~の |

* Ý nghĩa: Mặc dù đã mất công làm gì nhưng vẫn thất bại hoặc phải nhận một kết quả không mong muốn.

|  |  |
| --- | --- |
| Vます | ＋がい |
| N~~する~~のし |

* Ý nghĩa: Đáng làm gì.

|  |
| --- |
| Vてまで(も) |
| NまでVて |

* Ý nghĩa: Đến mức phải làm gì để đạt được một mục đích nào đó.
* Biểu thị sự ngạc nhiên, không thể tin được của người nói.

|  |  |
| --- | --- |
| Vます | ＋かける |
| ＋かけのN |
| ＋かけた |

* Ý nghĩa: Một hành động nào đó đang dở dang ở một giai đoạn nhất định.

|  |  |
| --- | --- |
| V~~ます~~ | ＋る |
| ＋切れる |
| V~~ます~~切れない | |

* Ý nghĩa: V~~ます~~切る/切れるHoàn thành/Có thể hoàn thành một việc gì đó.

|  |
| --- |
| V~~ます~~える/うる |
| V~~ます~~えない |

* Ý nghĩa: V~~ます~~得るCó thể làm gì.得るcó 2 cách đọc làえる/うる.

V~~ます~~得ないKhông thể làm gì.

VD:

1.のいに、をわないではいられなかった。

Tôi không thể không góp ý một câu với người nhân viên có thái độ lếu láo đó.

VD:

1.、を４つか５つなら、

えられないこともない。

Nếu là 4,5 chữ Hán mỗi ngày thì tôi cũng có thể nhớ được.

VD:

1.おやタバコをめる

のはしいが、

やめられないことはない。

Việc bỏ rượu hay thuốc lá có thể khó khăn nhưng không phải là không làm được.

VD:

1.のに

できないのが、

でならない。

Tôi rất tiêc vì không thể tham dự đám cưới của người bạn thân.

VD:

1.しくてなんか

てらんない。

Bận đến nỗi chẳng có thời gian để tiếp tục xem TV nữa.

VD:

1.このなを

してれてはならない。

Tôi sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm khủng khiếp này.

VD:

1.それがであることを

かめねばならない。

Tôi phải xác nhận xem đó có phải sự thật không

VD:

1.でいやなことがあると、をまずにはいられない。

Mỗi khi ở chỗ làm có chuyện gì không vui là tôi lại không ngừng được mà uống rượu.

VD:

1.やりがいのある。

Công việc đáng làm.

2.えのある。

Những học trò đáng để dạy dỗ.

VD:

1.のかいもなく、がんでしまった。

Mặc dù đã phẫu thuật nhưng chú cún yêu của tôi vẫn chết.

VD:

1.のかいがあって、

のにした。

Tôi đã đỗ trường đại học đúng với nguyện vọng của mình. Nỗ lực của tôi đã được đền đáp.

VD:

1.だけど、もうすぐ

があるから、

んでばかりはいられない。

Dù là kỳ nghỉ dài nhưng kỳ thi sắp đến rồi nên tôi cũng không thể chỉ chơi cả ngày được.

VD:

1.これがのり

うるすべてのです。

Đây là tất cả những thông tin mà tôi có thể thu thập được.

VD:

1.このはくて、

で読みった。

Cuốn tiểu thuyết này rất thú vị.

Tôi đã đọc hết xong trong một ngày.

VD:

1.みかけのがもある。

Tôi có rất nhiều sách đọc dang dở.

2.はかいかけてめた。

Cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi.

VD:

1.にうそをついてまで

びにきたくない。

Tôi không muốn nói dối bố mẹ để được đi chơi.

|  |
| --- |
| V~~ます~~く |

* Ý nghĩa: Làm gì đến cùng (bất kể khó khăn).

|  |  |
| --- | --- |
| Vない | ＋うちに |
| Vている |
| Aい |
| Naな |
| Nの |

* Ý nghĩa: Trong khi~, trong lúc~

|  |
| --- |
| VるかVないかのうちに |

* Ý nghĩa: Biểu thị một hành động xảy ra ngay khi một hành động nào đó kết thúc. (thậm chí chưa kịp nhận biết hành động đó đã kết thúc hay chưa).

|  |  |
| --- | --- |
| Vる/Vない | り  りは |
| Aい/Aくない |
| Naな/Naである |
| Nである |

* Ý nghĩa: Nếu…/Nếu không…

|  |  |
| --- | --- |
| Vる/Vた | ＋限り(では) |
| Vている |

* Ý nghĩa: Một phán đoán được đưa ra dựa trên một phạm vi thông tin nào đó.

|  |  |
| --- | --- |
| Nに | り |
| 限って |
| 限らず～も |
| N(／) り | |

VD:

1.70のにり、

。

Người trên 70 tuổi mới được vào cửa miễn phí.

VD:

3.だ。にって

かさをもってこなかった。

Mưa rồi. Được ngày hôm nay tôi lại không đem ô chứ.

|  |  |
| --- | --- |
| N | Vば |
| Aければ |
| Naなら |
| Nなら |
| V~~ます~~さえすれば | |

* Ý nghĩa: Chỉ cần có, chỉ cần làm…là sẽ đạt được hiệu quả mong muốn

|  |  |
| --- | --- |
| Vば | ＋こそ |
| Aければ |
| Naであれば |
| Nであれば |
| V/A/Na/Nからこそ | |

* Ý nghĩa: Cũng chính bởi vì…

(Nhấn mạnh nguyên nhân, lý do)

|  |
| --- |
| Vてこそ |

* Ý nghĩa: Từ khi bắt đầu/trở thành
* Dùng tương tự như
* Vế theo sau thường là một đánh giá tích cực: trở nên như thế nào đó, có một tình cảm, tâm trạng mới nảy sinh…

|  |  |
| --- | --- |
| (ただ)Vる＋ | ばかりだ |
| のみだ |

* Ý nghĩa: Chỉ có thể làm gì đó. (のみlà cấu trúc văn viết)

|  |
| --- |
| Vるばかりだ |

* Ý nghĩa: Biểu thị một sự phát triển lên cao theo một chiều hướng xấu.

|  |  |
| --- | --- |
| Nに | したら |
| すれば |
| してみたら |
| してみれば |

* Ý nghĩa: Đứng ở lập trường của ai đó, đối với ai đó thì…

|  |  |
| --- | --- |
| V/A/Na/N | したら |
| すれば |

* Ý nghĩa: Trong trường hợp một sự việc nào đó là thật thì…
* Vế sau thường thể hiện ý chí, phán đoán đánh giá của người nói.

|  |  |
| --- | --- |
| V/A/Na/N | としても |
| Na/N | としたって |
| V/A/Na/N | にしても |
| Na~~だ~~/N~~だ~~ | にしたって |

* Ý nghĩa: Với danh nghĩa là…

Đối với ai đó thì…

VD:

1.にいる限り、

はだ。

Nếu bạn sống ở Nhật, bạn cần phải biết tiếng Nhật.

VD:

1.はわるか

わらないかのうちに、

はをた。

Anh ấy đi khỏi phòng học ngay sau khi tiết học kết thúc.

VD:

1.がきれいなうちに、

おにきましょう。

Trong khi hoa anh đào vẫn còn đang đẹp, chúng mình hãy đi ngắm hoa đi.

VD:

1.なでも、

やりくがあります。

Cho dù là việc khó nhọc thì tôi vẫn tin là mình có thể hoàn thành được.

VD:

4.うちのにっていことをするはずがない。

Tuyệt đối không có chuyện con tôi lại làm việc gì xấu đâu.

VD:

2.は、にらず

もをする。

Gần đây không chỉ phụ nữ mà cánh đàn ông cũng trang điểm.

* Ý nghĩa:

NにりChỉ giới hạn với…

N(／) りChỉ trong…

NにってNếu là ai (thì không có chuyện…)

Nにらず～もKhông chỉ…mà cả…cũng…

VD:

1.のべたりでは、

こういうは

もしていない。

Theo những gì tôi đã tìm hiểu thì vẫn chưa có ai làm nghiên cứu đó.

VD:

1.はない。

ただあるのみだ。

Không có giải pháp nào hết.

Tôi chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

VD:

1.おいにしてこそ、

みもえる。

Chúng tôi tâm sự về những lo nghĩ của mình bởi chúng tôi tin tưởng lẫn nhau.

VD:

1.しくしたのは、

あなたのことをえばこそです。

Cảnh cáo cậu cũng là vì nghĩ cho cậu thôi.

VD:

1.このをみさえすれば、

すぐにります。

Chỉ cần uống viên thuốc này là sẽ khỏi ngay thôi.

VD:

1.行くとしても、

旅行者としてしか行かない。

Nếu có đi thì tôi cũng chỉ đi với tư cách là khách du lịch thôi.

(にしたってdùng trong hội thoại)

VD:

1.あのがもきていると

すれば、もう90に

なっているでしょう。

Nếu người đó còn sống thì có lẽ bây giờ đã 90 tuổi rồi.

VD:

1.きすぎるのは

にしたらだ。

Đối với trẻ con, được bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng cũng là một áp lực nặng nề.

VD:

1.はがるばかりだ。

はするばかかりだ。

Vật giá ngày càng leo thang.

Tình hình xấu đi từng ngày.

|  |  |
| --- | --- |
| N1をN2と | してV |
| するN |
| したN |

* Ý nghĩa: Làm gì, tạo ra cái gì với N1 như là N2

(mục tiêu, lãnh đạo, chủ đề…)

|  |  |
| --- | --- |
| Nと | ＋ともに |
| Vると |

* Ý nghĩa:
* NとともにLàm gì cùng với ai.
* VるとともにCùng với chuyện gì xảy ra mà kéo theo…

|  |  |
| --- | --- |
| N~~する~~に | ＋ともない  ＋ともなって  ＋ともなうN |
| Vるのに |
| Vたのに |

* Ý nghĩa: Cùng với một sự việc gì đó xảy ra dẫn đến một sự việc khác.

|  |  |
| --- | --- |
| Nするに | ＋つれて  ＋つれ |
| Vるに |

* Ý nghĩa: Cùng với một sự việc gì đó xảy ra dẫn đến một sự việc khác.

|  |  |
| --- | --- |
| Nに | ＋したがって  ＋したかい |
| Vるに |

* Ý nghĩa: Cùng với một sự việc gì đó xảy ra dẫn đến một sự việc khác.

|  |  |
| --- | --- |
| Vる  Vた  Nの  N | ＋とうり |
| ＋とうりに |
| ＋とうりだ |
| ＋とうりのN |

* Ý nghĩa: Một sự việc, hành động nào đó xảy ra đúng như những gì đã nói, đã nghĩ…

|  |  |
| --- | --- |
| Vる | ＋ままに |
| Vられる |

* Ý nghĩa: Làm gì đúng theo như…

|  |  |
| --- | --- |
| Aい | ＋ことに |
| Naな |
| Vた |

* Ý nghĩa: Điều bất ngờ, thú vị, vui vẻ, đáng buồn,…là…

|  |  |
| --- | --- |
| Nの | ＋あまり |
| Naな |
| Vる |
| うれしいさの |
| かなしいみの |

* Ý nghĩa: Biểu lộ một tâm trạng, cảm xúc quá mức bình thường.

|  |  |
| --- | --- |
| A/Na/V | ＋わけだ |
| Na~~だ~~な |

* Ý nghĩa: Vì một lý do nào đó mà sự việc, hiện tượng được đưa ra trước わけ xảy ra một cách tự nhiên, hiển nhiên.

|  |  |
| --- | --- |
| A/Na/V | ＋わけでは　ない  ＋わけでも　ない |
| Na~~だ~~な |

* Ý nghĩa: Không phải là (Dù) …không có nghĩa là…

|  |  |
| --- | --- |
| A/Na/V | ＋わけでは　ない  ＋わけでも　ない |
| Na~~だ~~な |

* Ý nghĩa: Không có lý do nào mà ai đó lại làm/không làm việc gì đó.

|  |  |
| --- | --- |
| Vる | わけにはいかない  わけにもいかない |
| Vない |
| Vている |
| Vさせる |

* Ý nghĩa: Dù thế nào thì cũng không thể không làm gì.

|  |  |
| --- | --- |
| Vた | ＋とたん |
| ＋とたんに |
| Vた。そのとたん～ | |

* Ý nghĩa: Chỉ một sự việc xảy ra (thường là ngoài dự đoán) ngay sau khi một sự việc khác vừa kết thúc.

|  |  |
| --- | --- |
| Vた  Nするの | あげく |
| あげくに |
| あげくのN |
| Vた。そのあげく～ | |

* Ý nghĩa: Đưa ra một kết cục, cách giải quyết, sự phát triền của một tình trạng kéo dài.

|  |  |
| --- | --- |
| Vた  N~~する~~の |  |
| 末に |
| 末のN |

* Ý nghĩa: Sau khi đã suy nghĩ, trò chuyện, bàn bạc,… thì…

VD:

1.をるにつれて、

のいろいろな

がする。

Tuổi càng cao thì các chức năng của cơ thể càng bị suy giảm.

VD:

1.のにともない、

やもえる。

Cùng với sự tăng lên của dân số thì lượng tiêu hao tài nguyên cũng tăng lên.

VD:

1.がするとともに、

もした。

Cùng với sự tăng lên của số lượng xe ô tô thì số lượng tai nạn cũng tăng.

VD:

1.さんをーを

するサークルをる。

Chúng ta sẽ lập một đội bóng với anh Yamada là đội trưởng.

VD:

1.いたことに、

はじと２も

してしているんです。

Tôi rất bất ngờ khi cô ấy ly hôn rồi tái hôn với cùng một người.

VD:

1.のくままにき。

Đi loanh quanh.

2.セールスマンにわれるまま、

にサインをしてしまった。

Tôi đã ký vào bản hợp đồng đúng như người bán hàng chỉ dẫn.

VD:

1.がったとうり、

のはい。

Đúng như bạn tôi đã nói, giá cả ở Nhật rất đắt đỏ.

2.どうり。

Đúng theo nguyện vọng.

VD:

1.へくにしたがって、

がくなる。

Càng đi về phía bắc thì sắc lá phong chuyển đỏ lại càng sớm hơn.

VD:

1.ほめられて、

うれしくないわけがない。

Không có lý do nào mà tôi lại không vui khi nhận được những lời khen đó.

VD:

1.テレビはつけてあるが、

ているわけでもない。

Cho dù là tôi bật TV nhưng cũng không có nghĩa là tôi đang xem.

VD:

1.がで、

割引きだから、

8になるわけだ。

Giá gốc là 1 vạn yên, được giảm 20% nên còn 8 ngàn yên.

VD:

1.のあまり、がえた。

Tôi run lên bần bật vì quá hồi hộp.

2.するあまり、

はんでしまった。

Mẹ tôi ngã bệnh vì quá lo lắng.

VD:

1.んだ、ではなく、

することにした。

Sau khi đã cân nhắc rất nhiều thì tôi quyết định không học lên mà đi làm.

VD:

1.もしたあげた、

らないとわれた。

Sau rất nhiều lần phẫu thuật, tôi được nói cho biết rằng mình sẽ không được chữa khỏi.

VD:

1.をけたとたん、

いがってきた。

Tôi vừa mở cửa thì một cơn gió mạnh ùa vào.

**Vế 2 không dùng với thể sai khiến, mệnh lệnh hay động từ mang ý chí.**

VD:

1.ながあるので、

でもを

むわけにはいかない。

Bởi vì có cuộc họp quan trọng nên dù ốm tôi vẫn không thể nghỉ làm được.

|  |  |
| --- | --- |
| Vたかと  Vたと | ったら |
| 思うと |

* Ý nghĩa: Một hành động gì đó tưởng đang xảy ra nhưng đã kết thúc.

|  |  |
| --- | --- |
| Vい  Nの  Vた  Vている  Vていた | ところ |
| ところに |
| ところへ |
| ところを |
| ところだ |

* Ý nghĩa: Chỉ hành động, tình trạng nào đó đã, đang, vừa mới xảy ra.

|  |
| --- |
| Vたところ |

* Ý nghĩa: Sau khi làm gì thì phát hiện ra, nhận ra chuyện gì.

|  |  |
| --- | --- |
| Nどころ  Vるどころ  Vているどころ | ではない |
| じゃない |
| ではなく |
| じゃなく |

* Ý nghĩa: Biểu thị rằng lúc này không phải là tình trạng, trường hợp để một hành động nào đó xảy ra.

|  |  |
| --- | --- |
| N | ＋どころか |
| Vる |
| Naな |
| Aい |

* Ý nghĩa: Đừng nói là a (mà cả b cũng…)

【aどころか(bも…ない)】

|  |
| --- |
| Nだらけ |

* Ý nghĩa: Chỉ toàn…

(Biểu thị ý tiêu cực)

|  |  |
| --- | --- |
| Vた | きりVない |
| っきりVない |
| きりだ |
| っきりだ |
| これっきり/  それっきり/　あれっきり | |

VD:

1.うちのはびに

ったきりってこない。

Con tôi ra ngoài chơi vẫn chưa thấy về.

|  |  |
| --- | --- |
| V~~ます~~ | きり |
| っきり |

* Ý nghĩa: Chỉ làm một việc gì đó mà không làm những việc khác.

|  |
| --- |
| V~~ます~~っぱなし |

* Ý nghĩa: Một hành động nào đó kéo dài trong suốt một thời gian dài. (Biểu thị ý tiêu cực, sự khó chịu của người nói.)

|  |  |
| --- | --- |
| Nに | ＋返して |
| ＋返し |
| ＋返するN |

* Ý nghĩa: Trái với…

|  |  |
| --- | --- |
| Nである | ＋  ＋ |
| Naな |
| Naである |
| Aい |
| Vる |

* Ý nghĩa: Dùng để biểu thị hai mặt đối lập của cùng một đối tượng.

|  |  |
| --- | --- |
| Nである | ＋(で) |
| Naな |
| Naである |
| Aい |
| Vる |

VD:

1.このりは、かな、

である。

Vùng này tuy yên tĩnh nhưng lại khá bất tiện.

|  |
| --- |
| Vる一方だ |

* Ý nghĩa: Biểu thị sự thay đổi tăng, giảm, tốt lên, xấu đi,…
* Dùng tương tự như

Vるばかりだ

|  |  |
| --- | --- |
| V/A/Na/N | ＋上に |
| Na~~だ~~な |
| N~~だ~~の |

* Ý nghĩa: Không chỉ…mà còn…

VD:

1.でがあり、

どころではなかった。

Nhà máy xảy ra hỏa hoạn, tôi không thể tiếp tục công việc được nữa.

VD:

1.でしたところ、

はなかった。

Sau khi khám ở bệnh viện, tôi nhận được kết quả hoàn toàn bình thường.

VD:

1.おしいところ(を)すみません。

Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh trong lúc bận rộn.

2.いたいとっていたところです。

Tôi vừa mới nghĩ rằng mình muốn gặp bạn.

VD:

1.がいたかとったら、

もうってしまった。

Hoa anh đào tưởng đang nở mà đã rơi rụng mất rồi.

VD:

2.とはのでって、

それ(っ)きりっていない。

Tôi gặp anh ta hồi bữa tiệc tất niên năm ngoái, từ đó đến giờ thì chưa gặp lại lần nào.

* Ý nghĩa: Biểu thị một hành động nào đó đã xảy ra nhưng vẫn chưa kết thúc để hành động kế tiếp xảy ra.

VD:

1.こののは間違いだらけだ。

Tiếng Nhật dùng trong bức thư này toàn lỗi là lỗi.

VD:

「みはれそう？」

Có định nghỉ hè vài ngày không?

「しくて、みどころかもめないよ。」

Bận gần chết. Đừng nói đến nghỉ hè chứ cả chủ nhật vẫn phải làm việc.

VD:

1.はれたである、

にいだ。

Anh ấy là một học giả xuất sắc, nhưng mặt khác lại là một người yếu đuối về mặt tinh thần.

VD:

1.のにして、

はしめた。

Trái với dự đoán của các chuyên gia, tình hình kinh tế đang dần được khôi phục.

VD:

1.がんでいて、

までちっぱなしだった。

Tàu điện đông quá nên tôi phải đứng đến tận Tokyo.

VD:

1.はしているを

つきっきりでしている。

Mẹ tôi bỏ lại tất cả công việc để chăm sóc bố tôi khi ông phải nằm viện.

VD:

1.はができるに、

しい。

Anh ấy không chỉ là người thành công trong sự nghiệp mà còn rất dịu dàng.

VD:

1.のせいで、

のはがるだ。

Do thời tiết mà giá rau cứ ngày một tăng.

VD:

2. がないとわれているが，ではがに

われている。

Họ nói rằng không có ngân quỹ, nhưng mặt khác lại đang sử dụng lãng phí ngân quỹ.

* Ý nghĩa: Dùng để biểu thị hai mặt đối lập của cùng một đối tượng.
* Dùng làm liên từ để nối hai vế câu mang ý đối lập nhau.

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp N2**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp N3**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp N2**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp N3**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp N2**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp N3**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp N2**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp N3**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*