|  |
| --- |
| 112.　Vる / Vないことにする |

* 、30ジョギングすることにしています。

Tôi quyết định mỗi sáng đi bộ khoảng 30 phút.

|  |
| --- |
| 1. Thể bị động |

* このにはしいはかれています。

Những lời giải thích rõ ràng được viết trong cuốn sách này.

|  |
| --- |
| 1. Nに V Bị động |

* にられて、がぬれてしまった。

Vì bị mắc mưa nên tôi ướt hết quần áo.

|  |
| --- |
| 1. Vさせてください |

* ちょっとがいので、くらせてください。

Vì cảm thấy không khỏe nên xin phép cho tôi về sớm ạ.

|  |
| --- |
| 1. Vないと |

* はくかけるから、もうないと。

Vì ngày mai ra ngoài sớm nên tôi phải đi ngủ.

|  |
| --- |
| 1. Vちゃった |

* ここにあるチョコレートをべちゃった。

Tôi đã lỡ ăn mất miếng sôcôla ở đây rồi.

|  |
| --- |
| 1. Vとく |

* このはまでにんどいて。

Tôi sẽ đọc tài liệu này trước tuần sau.

|  |
| --- |
| 1. Vる/ Vないようにします |

* 、をくようにしています。

Tôi cố gắng đánh răng sau mỗi bữa ăn.

|  |
| --- |
| 1. Vる/ Vない/ Vれるように... |

* れないように、にいておきます。

Để không quên, tôi ghi lại vào sổ tay.

|  |
| --- |
| 1. Vるようになる |

* みたいにがせるようになりたい。

Tôi muốn trở nên nói tiếng Nhật giỏi như người Nhật.

|  |
| --- |
| 1. Nの / Vthường + ように |

* ごのように、のがわります。

Theo như mọi người đã biết thì nội dung kỳ thi sẽ có sự thay đổi.

|  |
| --- |
| 1. Vる / Vないように。 |

* ここでタバコをわないように。

Làm ơn đừng hút thuốc ở đây.

* はもっとくるように。

Ngày mai nhớ đến sớm đó.

|  |
| --- |
| 1. Vますように/   Vませんように/  Vれませんように |

* のがりますように。

Mong cho bệnh tình của mẹ mau khỏi.

|  |
| --- |
| 1. Vようと思う |

* があれば、をしようとっています。

Nếu có thời gian tôi dự định sẽ đi du lịch.

|  |
| --- |
| 1. Vようとしたときに |

* にろうとしたときに、ドアがまってれなかった。

Đúng lúc định lên tàu điện thì cửa tàu đóng nên đã không lên được tàu.

|  |
| --- |
| 1. Vようとしない |

* はのはもおうとしない。

Anh ta không có ý định nói về chuyện của bản thân mình.

|  |
| --- |
| **Vさせてください** |

* **Ý nghĩa :** Mẫu câu dùng để xin phép đối phương.
* **Lưu ý:** Vさせてください

**= Vさせてもらえますか**

**= Vさせてもらえませんか**

.

|  |
| --- |
| **NにV Bị động** |

* **Ý nghĩa:** Diễn đạt ý: do N mà....

(hàm ý việc mang nghĩa không tốt xảy ra).

|  |
| --- |
| **Thể bị động** |

* **Ý nghĩa :** Dịch là **“được”** hoặc **“bị”**
* **Cách chia:**

1. V(I):「う」→「あ」+　れる
2. V(II): thay「る」bằng　られる
3. V(III):する→される

　　　来る→こられる

.

|  |
| --- |
|  |
| Vる / Vないことにする |

* **Ý nghĩa:** Bản thân người nói quyết định làm gì....
* **Lưu ý:** .....ことにしています : Quyết định làm việc gì đó thành thói quen.

.

|  |
| --- |
| **Vる/ Vないようにします** |

* **Ý nghĩa :** Cố gắng làm gì đó (chỉ thói quen hay sự nỗ lực).

.

|  |
| --- |
| **Vとく** |

* **Ý nghĩa :** Làm sẵn, chuẩn bị trước

.

|  |
| --- |
| **Vちゃった** |

* **Ý nghĩa :** Đã rồi

(Thể hiện hành động đã xảy ra / Sự nuối tiếc vì việc gì đó đã lỡ xảy ra)

.

|  |
| --- |
| **Vないと** |

* **Ý nghĩa :** Phải làm gì

　　(Bằng với Vなくちゃ)

.

|  |
| --- |
| **Vる / Vないように。** |

* **Ý nghĩa :** Dùng để thể hiện mệnh lệnh, yêu cầu một cách nhẹ nhàng.

.

|  |
| --- |
| **Nの/ Vthường + ように** |

* **Ý nghĩa :** Đặt trước phần giải thích, có thể dịch là Theo như......

.

|  |
| --- |
| **Vるようになる** |

* **Ý nghĩa :** Trở nên

(Sự thay đổi từ trạng thái A sang trạng thái B)

.

|  |
| --- |
| **Vる/ Vない/ Vれるように...** |

* **Ý nghĩa :** Để....thì.....
* **Lưu ý: Động từ không chia ở thể ý chí.**

.

|  |
| --- |
| **Vようとしない** |

* **Ý nghĩa :** Không có ý định làm gì.
* **Lưu ý:** Động từ dùng ở thể ý chí.

.

|  |
| --- |
| **Vようとしたときに** |

* **Ý nghĩa :** Đúng lúc định làm gì thì.... sau đó là một việc diễn ra mang tính trở ngại.
* **Lưu ý:** Động từ dùng ở thể ý chí.

.

|  |
| --- |
| **Vようと思う** |

* **Ý nghĩa :** Nói về ý chí, dự định của mình. Có thể dịch là: Tôi dự định sẽ...
* **Lưu ý:** Động từ dùng ở thể ý chí.

.

|  |
| --- |
| Vますように/  Vませんように/  Vれませんように |

* **Ý nghĩa :** Nói về mong muốn, nguyện vọng. Có thể dịch là Mong cho.....

.

* ニチ，ニツ。び，か，ひ

|  |  |
| --- | --- |
| **日** |  |

１．日曜日 ２．三日

３．今日 ４．日記

1

|  |
| --- |
| 1. N/ Vてばかり   Vてばかりいる |

* はもしないでんでばかりいる。

Con trai tôi không chịu làm việc mà chỉ toàn chơi bời.

|  |
| --- |
| 1. Nだけしか |

* はおがだけしかませんでした

Hôm nay chỉ có 1 vị khách đển cửa hàng.

|  |
| --- |
| 1. N/ Nに/ Nで さえ |

* そんなこと、でさえっている。

Những việc như thế kia ngay cả trẻ con cũng biết.

|  |
| --- |
| 1. Nこそ/ からこそ |

* があるからこそ、しか

るんです。

Chính vì yêu thương nên mới la.

|  |
| --- |
| 1. Nに関して/   N1に関するN |

* このにして、ごはありませんか。

Liên quan đến vấn đề này, có ai có ý kiến không?

|  |
| --- |
| 1. Nについて |

* についてしています。

Tôi đang học về văn hóa Nhật Bản.

|  |
| --- |
| 1. Nによれば |

* によれば、はれるらしい。

Theo dự báo thời tiết thì ngày mai trời sẽ có nắng.

|  |
| --- |
| 1. Nによって/   NによるN |

* によってがばされた。

Mái nhà bị thổi bay do bão.

* によってえがう。

Tùy vào từng người mà cách suy nghĩ khác nhau.

|  |
| --- |
| 1. Nの/ Aな/ V普通こと |

* のテストのことで、があります。

Tôi có câu hỏi về bài kiểm tra tuần sau.

|  |
| --- |
| 1. .......のを........ |

* さんにするのをすっかりれました。

Tôi quên béng mất việc gọi điện cho anh Tanaka.

|  |
| --- |
| 1. N1というN2 |

* さっき、さんというからがありましたよ。

Lúc nãy có người là Kimura gọi điện thoại đến.

|  |
| --- |
| 1. Nということです。 |

* おはりません。ということです。

Không cần tiền, có nghĩa là miễn phí.

|  |
| --- |
| 1. N1, N2, N3...といったN |

* このでは、テニス、サッカー、といったスポーツがんです。

Ở trường học này, môn thể thao như tennis, bóng đá, bóng chày là những môn thể thao rất phổ biến.

|  |
| --- |
| 1. Nというのは   Nっていうのは |

* 「デジカメ」というのはデジタルカメラをくしたいです。

デジカメcó nghĩa là cách viết ngắn lại của digital camera.

|  |
| --- |
| 1. (A) N/ Aな(bỏな ) /   V普通+というより/  というか (B) |

* あのはできないというより、やるがないでしょう。

Học sinh đó thì không có hứng thú làm nói đúng hơn là không làm được.

|  |
| --- |
| 1. Nというと   = Nといえば  = Nといったら |

* の食べというと、おがだといます。

Cứ nhắc đến món ăn Nhật thì dường như Sushi là món nổi tiếng nhất.

|  |
| --- |
| **Nこそ/ からこそ** |

* **Ý nghĩa :** Mang ý nghĩa Chính là...., Thực ra là.....

.

|  |
| --- |
| **N/ Nに/ Nで さえ** |

* **Ý nghĩa :** Đến ngay cả N, ngay cả N (nhằm đưa ra mức, ví dụ ở mức thấp nhất).
* **Lưu ý:** さえ= も

.

|  |
| --- |
| **Nだけしか** |

* **Ý nghĩa :** Hình thức nhấn mạnh của だけ.

.

|  |
| --- |
| **N/Vてばかり**  **Vてばかりいる** |

* **Ý nghĩa :** Toàn là N / Toàn làm hành động V.

.

|  |
| --- |
| **Nによって/ NによるN** |

* **Ý nghĩa :** Bởi vì.....

Tùy thuộc vào.....

.

|  |
| --- |
| **Nによれば** |

* **Ý nghĩa :** Theo như........

.

|  |
| --- |
| **Nについて** |

* **Ý nghĩa :** Về...(chuyên ngành, lĩnh vực, vấn đề).
* **Lưu ý:** Nについて= Nに関する

.

|  |
| --- |
| **Nに関して**  **N1 に関するN2** |

* **Ý nghĩa :** Liên quan đến N, về N...

.

|  |
| --- |
| **Nということです。** |

* **Ý nghĩa :** Có nghĩa là.......

.

|  |
| --- |
| **N1というN2** |

* **Ý nghĩa :** Dịch danh từ chung N2 trước sau đến danh từ N1.
* **Lưu ý:** N2 thường là danh từ chung như (人、道具、本、話)

.

|  |
| --- |
| **......のを.......** |

* **Ý nghĩa :** Biết / Quên....việc gì. Thường đi với cấu trúc cụ thể như:

Vるのを忘れた /

Vるのを知っている

.

|  |
| --- |
| **Nの/ Aな/ V普通こと** |

* **Ý nghĩa :** Việc........

.

|  |
| --- |
| Nというと  = Nといえば  **= Nといったら** |

* **Ý nghĩa :** Cứ nhắc đến N là nghĩ ngay đến..... (Do đó là điểm đặc trưng, nổi bật).

.

|  |
| --- |
| (A) N/ Aな(bỏな ) /  V普通+というより/  **というか (B)** |

* **Ý nghĩa :** Nói đúng hơn B, là A

.

|  |
| --- |
| **Nというのは**  **Nっていうのは** |

* **Ý nghĩa :** N có nghĩa là......

.

|  |
| --- |
| **N1, N2,N3...といったN** |

* **Ý nghĩa :** Dùng để liệt kê (N là danh từ chung).

.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Nといっても |

* はしました。といっても、くのにっただけです。

Cuối tuần trước tôi đã đi du lịch. Nói là du lịch vậy thôi nhưng chỉ đi tắm onsen gần nhà thôi.

|  |
| --- |
| 1. Vてごらん |

* からなかったら、にいてごらん。

Nếu có điều gì không hiểu, hãy hỏi giáo viên.

|  |
| --- |
| 1. Vる/ Vないように言う |

* にでタバコをわないようにわれています。

Tôi bị vợ nói rằng không được hút thuốc trong phòng.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Vるな** | **+ 言われる**  **+ 注意される**  **+ 叱られる**  **+ 怒られる** |
| **V命令形** |

* にもっとくれとされた。

Tôi bị ba nhắc nhở là phải về sớm hơn.

|  |
| --- |
| 1. Vてくれ/ Vないでくれと   頼まれる　(言われる) |

* に、さんのをえてくれとまれた。

Bạn tôi nhờ tôi cho bạn ấy xin số điện thoại của anh Tanaka.

|  |
| --- |
| 1. Vても/ Aても   A(な) / N でも |

* べてもからなかったので、にいた。

Cho dù có tra cứu vẫn không hiểu nên đã hỏi giáo viên.

|  |
| --- |
| 1. どんなに / いくら...ても... |

* はいくらおをんでもがわらない。

Tôi dù có uống bao nhiêu rượu đi nữa thì sắc mặt cũng không thay đổi.

|  |
| --- |
| 1. (A) V[ない] + ずに(B) |

* 、をかずにてしまった。

Tối hôm qua tôi đã đi ngủ mà không đánh răng.

|  |
| --- |
| 1. Nとして |

* はだが、のとしてにる。

Anh ấy là người nước ngoài thế nhưng tham gia cuộc thi với tư cách là đại biểu của Nhật.

|  |
| --- |
| 1. V普通/ Aい/ A[な]/ Nにしては |

* にしては、がだ。

Là người nước ngoài vậy mà tiếng Nhật rất giỏi.

|  |
| --- |
| 1. N/ A{な}/ Aい/ Nにしても |

* これは100にしても、いといます。

Cái này thậm chí là 100 yên tôi cũng thấy mắc.

|  |  |
| --- | --- |
| **43. N, A{な}** | **+ としたら**  **（とすれば）** |
| **Aい** |
| **V普通** |

* でくとしたら、いくらぐらいかかりますか。

Nếu đi bằng máy bay thì mất khoảng bao nhiêu tiền.

|  |
| --- |
| 1. Vる/ Vないつもり   　　　　でした。 |

* おをべないつもりでしたが、ついべてしまいました。

Tôi đã định không ăn kẹo nhưng cuối cùng lỡ ăn mất rồi.

|  |  |
| --- | --- |
| **45. Vる** | **+ はず**  **+はずがない** |
| **Vない** |
| **Nの** |

* さんはだからにいないはずだ。

Anh Tanaka đang đi du lịch nên chắc chắn không có ở nhà.

|  |  |
| --- | --- |
| **46. Vる/ A{な}である** | **+ べきだ** |
| **Aくある** |

* はるべきだ。

Phải giữ lời hứa.

* はするべきだ。

Học sinh thì phải học.

|  |
| --- |
| 1. Vた/ Vなかったものだ  （もんだ） |

* のはよくでんだものだ。

Hồi còn nhỏ tôi thường chơi ở con sông này.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **35. Vるな** | **+ 言われる**  **+ 注意される**  **+ 叱られる**  **+ 怒られる** | | **V命令形** | |

* **Ý nghĩa :** Bị nhắc nhở, chú ý là không được làm gì / phải làm gì.

.

|  |
| --- |
| **Vる/ Vないように言う** |

* **Ý nghĩa :** Tường thuật lại lời nói, lời nhắn của ngôi thứ 3.

.

|  |
| --- |
| **Vてごらん** |

* **Ý nghĩa :** Hãy.....
* **Lưu ý:** Chỉ dùng với người nhỏ tuổi hơn mình.

.

|  |
| --- |
| **Nといっても** |

* **Ý nghĩa :** Dù nói là N (nhưng chưa đến mức N).

.

|  |
| --- |
| (A) V[ない] + ずに(B) |

* **Ý nghĩa :** Làm B trong trạng thái không làm A.
* **Lưu ý:** ずに = ないで

.

|  |
| --- |
| **どんなに / いくら...ても...** |

* **Ý nghĩa :** Cho dù có......thì vẫn.......

.

|  |
| --- |
| Vても/ Aても  A(な) でも  **Nでも** |

* **Ý nghĩa :** Cho dù..... (thì vẫn không)

.

|  |
| --- |
| **Vてくれ/ Vないでくれと**  **頼まれる　(言われる)** |

* **Ý nghĩa :** Ai đó nhờ mình làm gì.

.

|  |  |
| --- | --- |
| **N, A{な}** | **+ としたら**  **（とすれば）** |
| **Aい** |
| **V普通** |

* **Ý nghĩa :** Giả sử là / Nếu mà......

.

|  |
| --- |
| N/ A{な}/ Aい/ Nにしても |

* **Ý nghĩa :** Thậm chí là.... / Cho dù là....

Hay gặp: それにしても

.

|  |
| --- |
| **V普通/ Aい/ A[な]/ Nにしては** |

* **Ý nghĩa :** Diễn tả điều ngoài tưởng tượng, bất ngờ.... (Thông thường thì ....nhưng.....)

Hay gặp: それにしては

.

|  |
| --- |
| **Nとして** |

* **Ý nghĩa :** Với tư cách là.........

.

|  |
| --- |
| **Vた/ Vなかったものだ  （もんだ）** |

* **Ý nghĩa :** Nhớ lại điều gì trong quá khứ.

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vる/ A{な}である** | **+ べきだ** |
| **Aくある** |

* **Ý nghĩa :** Phải làm gì.....

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vる** | **+ はず**  **+はずがない** |
| **Vない** |
| **Nの** |

* **Ý nghĩa :** Chắc chắn là....

Chắc chắn là không có chuyện.......

.

|  |
| --- |
| Vる/ Vないつもり  **でした。** |

* **Ý nghĩa :** Định làm/ không làm gì rồi nhưng cuối cùng vẫn không làm / làm gì.

.

|  |
| --- |
| 1. Nの/ Vる/ Vたついでに |

* のついでに、このをしてくれませんか。

Nhân tiện lúc đi dạo anh gửi giúp tôi lá thư này được không?

|  |
| --- |
| 1. Nの/ Vるたびに |

* このをくたびに、ふるさとをいす。

Cứ mỗi lần nghe bản nhạc này tôi lại chợt nhớ về quê hương.

|  |
| --- |
| 1. (A) Vたとたん (B) |

* おをんだとたん、がくなった。

Ngay sau khi uống rượu xong mặt tôi đỏ ửng lên.

|  |
| --- |
| 1. Nの/ Vている |

* のに、おがた。

Trong lúc đang ăn cơm thì có khách hàng đến.

|  |
| --- |
| 1. Vる/ Vた/ Nのとおり |

* がったとおりに、はしかった。

Đúng như lời cô giáo nói, bài kiểm tra rất khó.

|  |
| --- |
| 1. Vたまま |

* はテレビをつけたままてしまった。

Tối qua tôi ngủ mà vẫn mở tivi.

|  |
| --- |
| 1. V(ます)けっぱなし |

* ドアをけっぱなしにしないでください。

Đừng có để cửa mở hoài như vậy.

* をつけっぱなしでかけた。

Tôi ra ngoài mà vẫn để cửa sổ mở.

|  |
| --- |
| 1. N(っ)きり |

* コーヒーをんだきりで、もべていない。

Sáng nay tôi ko ăn gì, chỉ uống cafe.

* っきりでしたいです。

Tôi muốn nói chuyện chỉ có 2 người.

|  |  |
| --- | --- |
| **56. A{い}** | **+ がる** |
| **A{な}** |
| **A た {い}** |

* ずかしがらないでにてきてください。

Đừng xấu hổ, hãy tiến thẳng lên phía trước.

|  |
| --- |
| 1. Vて/ Vないでほしい |

* あのう、をせてほしいんですが。

Xin phép cho tôi xem sách giáo khoa với ạ.

|  |  |
| --- | --- |
| **58. V普通 / Aい** | **+ ふりを**  **する** |
| **Aな/ Nの** |

* はそのについて、っているふりをしているが、はらないとう。

Về chuyện đó anh ta giả vờ là biết nhưng tôi nghĩ thực ra anh ta không biết gì.

|  |
| --- |
| 1. Nにとって/ にとっては/   にとっても |

* このはにとって、よりもなものです。

Bức ảnh này đối với tôi là món đồ quan trọng hơn tất cả.

|  |  |
| --- | --- |
| **60. V普通/ Aい** | **+ わりには** |
| **Aな/ Nの** |

* おがないとっているわりには、よくいをするね。

Cậu nói là không có tiền mà lại hay đi mua sắm nhỉ.

|  |  |
| --- | --- |
| **61. V普通/ Aい** | **+ くせに** |
| **Aな/ Nの** |

しって

* っているくせに、えてくれない。

Anh ấy mặc dù biết nhưng không chỉ cho tôi.

|  |  |
| --- | --- |
| **62. N/ A[な]で** | **+ なんて /**  **なんか / など** |
| **A[い]/ Vて** |

* スピーチなどはできません。

Thi hùng biện bằng tiếng Nhật.... tôi không thể!

|  |  |
| --- | --- |
| **63. V普通 / Aい** | **+ おかげで** |
| **Aな/ Nの** |

* がしたおかげで、N2にできました。

Nhờ có sự ủng hộ của cô giáo mà tôi đã thi đậu N2.

|  |
| --- |
| **Nの/ Vている** |

* **Ý nghĩa :** Đang trong lúc làm....thì có điều gì đó xảy ra ngoài dự đoán.

.

|  |
| --- |
| (A) Vたとたん (B) |

* **Ý nghĩa :** Ngay sau khi A thì B.
* **Lưu ý:**B là điều ngoài dự đoán, tức là không ý chí.

.

|  |
| --- |
| **Nの/ Vるたびに** |

* **Ý nghĩa :** Mỗi lần, cứ hễ.....thì lại....

.

|  |
| --- |
| **Nの/ Vる/ Vたついでに** |

* **Ý nghĩa :** Nhân tiện......

.

|  |
| --- |
| **N(っ)きり** |

* **Ý nghĩa :** Chỉ.....

きりbằng だけ

.

|  |
| --- |
| **V(ます)けっぱなし** |

* **Ý nghĩa :** Để nguyên....... (Liên tục, suốt / hoài).

.

|  |
| --- |
| **Vたまま** |

* **Ý nghĩa :** Để nguyên......

.

|  |
| --- |
| Vる/ Vた/ Nのとおり |

* **Ý nghĩa :** Theo như là........

.

|  |
| --- |
| **Nにとって / にとっては /**  **にとっても** |

* **Ý nghĩa :** Đối với.... (Vế sau thường đi với tính từ để nói lên suy nghĩ, cảm xúc, cảm tưởng).

.

|  |  |
| --- | --- |
| **V普通** | **+ ふりを**  **する** |
| **Aい** |
| **Aな/ Nの** |

* **Ý nghĩa :** Giả vờ là.......

.

|  |
| --- |
| **Vて/ Vないでほしい** |

* **Ý nghĩa :** Nhờ người khác làm gì cho mình.

.

|  |  |
| --- | --- |
| **A{い}** | **+ がる** |
| **A{な}** |
| **A た {い}** |

* **Ý nghĩa :** Hình thức biến danh từ thành động từ.

.

|  |  |
| --- | --- |
| **V普通 / Aい** | **+ おかげで** |
| **Aな/ Nの** |

* **Ý nghĩa :** Nhờ có.... (Vế sau là kết quả tốt theo như cảm nhận của người nói).

.

|  |  |
| --- | --- |
| **N/ A[な]で** | **+ なんて /**  **なんか / など** |
| **A[い]/ Vて** |

* **Ý nghĩa :** Nhấn mạnh tâm trạng ngoài sức tưởng tượng khi nghe một thông tin gì, hoặc là muốn nhấn mạnh ý phủ định.

.

|  |  |
| --- | --- |
| **V普通/ Aい** | **+ くせに** |
| **Aな/ Nの** |

* **Ý nghĩa :** A....vậy mà B (Thể hiện thái độ đổ lỗi, trách móc, chỉ trích của người nói).

.

|  |  |
| --- | --- |
| **V普通/ Aい** | **+ わりには** |
| **Aな/ Nの** |

* **Ý nghĩa :** .....Vậy mà..... (Diễn đạt cảm xúc ngoài dự tưởng).

.

|  |  |
| --- | --- |
| **64. V普通 / Aい** | **+ せいで /**  **せいか** |
| **Aな/ Nの** |

* バスがれたせいで、のににわなかった。

Vì xe bus đến muộn nên tôi đã không kịp giờ hẹn.

|  |  |
| --- | --- |
| **65. V普通 / Aい** | **+ かわりに** |
| **Aな / Nの** |

* でたので、ビールのかわりにジュースをください。

Hôm nay tôi đến bằng xe hơi nên cho tôi dùng nước trái cây thay vì bia.

|  |
| --- |
| 1. Nにかわって/ かわり |

* のにかわって、がごさせていただきます。

Trưởng phòng đang đi công tác nên cho phép tôi thay mặt gửi lời chào.

|  |  |
| --- | --- |
| **67. V普通** | **+ くらい/**  **ぐらい/**  **ほど** |
| **Aい** |
| **Aな / Nの** |

* それはくらいのきさです。

Nó có độ lớn khoảng hạt gạo.

* がすぎてきたいくらいだ。

Tôi có nhiều bài tập đến mức muốn khóc.

|  |
| --- |
| 1. Aい/ Aな (+N) ほど |

* ほどをする。

Càng là những người trẻ thì càng ngủ nướng.

* がいいほどしない。

Người càng thông minh càng không tự mãn.

|  |
| --- |
| 1. VばVるほど/   AければAいほど/  AならAなほど |

* のをればるほどきになる。

Càng biết những điều về anh ấy thì tôi càng thấy thích anh ấy.

|  |
| --- |
| 1. Nほどくらい   N (chung)はいない |

* くらいなはいない。

Không có ai thân thiện như cô ấy.

* ほどなものはない。

Không có gì bi thảm bằng chiến tranh.

|  |
| --- |
| 1. Vることはない |

* ることはない、でいいですよ。

Anh không cần phải đến vì tôi sẽ gửi qua đường bưu điện.

|  |
| --- |
| 1. N + ということだ。 |

* さんからがあって、しれるということだ。

Có cuộc điện thoại từ anh Tanaka, nghe nói rằng anh ấy sẽ đến muộn một chút.

|  |
| --- |
| 1. Vる/ Vないことだ。 |

* をしないことだ。

Không nên làm việc quá sức.

* なら、くることだ。

Nếu thấy có cảm giác bị cảm thì nên ngủ sớm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **74.どんなに/ どれだけ /**  **どれほど / 何度** | **+ Aい/**  **Aな/**  **Vる/**  **Vた** | **+ こと**  **か** |

* でたら、どんなにしいことか。

Sau khi vượt qua kỳ thi thật là hạnh phúc biết bao.

|  |
| --- |
| 1. Vるしかない |

* せないから、しいのをうしかなかった。

Vì không sửa được nên không còn cách nào khác là buộc phải mua cái mới.

|  |
| --- |
| 1. ....つまり.... |

* さんはもパソコンもっていない。つまり、メールではできないのだ。

Anh Tanaka không đem điện thoại lẫn máy tính, có nghĩa là không thể liên lạc với anh ấy qua mail.

|  |
| --- |
| 1. (Lý do, mục đích) +   そのために (Kết quả) |

* のでがあったらしい。そのためにがれている。

Vì cạnh nhà ga có tai nạn. Vì thế nên xe điện sẽ đến muộn.

|  |
| --- |
| 1. (Sự việc đã xảy ra trong   quá khứ) + その結果... |

* 三ダイエットをけた。その、5キロやせた。

3 tháng giảm cân. Kết quả là đã giảm được 5kg.

|  |
| --- |
| 1. (Kết quả) なぜならば/   なぜかというと/どうしてかというと (Nguyên nhân, lý do) |

* 来週、帰国する予定です。なぜかというと、親友の結婚式に出席するからです。

Tuần sau tôi dự định về nước. Là bởi vì tôi sẽ tham dự hôn lễ của bạn thân.

|  |  |
| --- | --- |
| **V普通** | **+ くらい/**  **ぐらい/**  **ほど** |
| **Aい** |
| **Aな / Nの** |

* **Ý nghĩa :** Đến mức......

Vào khoảng cỡ....

.

|  |
| --- |
| **Nにかわって / かわり** |

* **Ý nghĩa :** Thay cho.....

.

|  |  |
| --- | --- |
| **V普通 / Aい** | **+ かわりに** |
| **Aな / Nの** |

* **Ý nghĩa :** Thay vì A, thì B

.

|  |  |
| --- | --- |
| **V普通 / Aい** | **+ せいで /**  **せいか** |
| **Aな/ Nの** |

* **Ý nghĩa :** Do...mà... (Vế sau là kết quả xấu theo như tâm trạng của người nói).

...せいか: không biết có phải do...

.

|  |
| --- |
| **Vることはない** |

* **Ý nghĩa :** Không cần thiết phải....

Vることはない

= Vなくてもいい

.

|  |
| --- |
| Nほどくらい  **N (chung) はいない** |

* **Ý nghĩa :** N chung là các danh từ như: 人、年、事、物
* **Lưu ý:** Không ..... bằng (có thể sánh được) với....

.

|  |
| --- |
| VばVるほど/  AければAいほど/  **AならAなほど** |

* **Ý nghĩa :** Càng.......càng......

.

|  |
| --- |
| Aい/ Aな (+N) ほど |

* **Ý nghĩa :** Càng A thì càng......

.

|  |
| --- |
| **Vるしかない** |

* **Ý nghĩa :** Không còn cách nào khác, buộc phải......

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **どんなに/ どれだけ /**  **どれほど / 何度** | **+ Aい/**  **Aな/**  **Vる/**  **Vた** | **+ こと**  **か** |

* **Ý nghĩa :** Thật là......biết bao

.

|  |
| --- |
| Vる/ Vないことだ。 |

* **Ý nghĩa :** Dùng khi đưa ra lời khuyên (mệnh lệnh nhẹ nhàng): Nên hay không nên làm gì.

.

|  |
| --- |
| **N + ということだ。** |

* **Ý nghĩa :** Nghe nói rằng........

.

|  |
| --- |
| (Kết quả) なぜならば/  なぜかというと /  どうしてかというと /  **(Nguyên nhân, lý do)** |

* **Ý nghĩa :** .....Là bởi vì.......

.

|  |
| --- |
| (Sự việc đã xảy ra trong  quá khứ) + その結果... |

* **Ý nghĩa :** ......Kết quả là........

.

|  |
| --- |
| (Lý do, mục đích) +  そのために (Kết quả) |

* **Ý nghĩa :** .....Vì thế nên.....

.

|  |
| --- |
| **....つまり....** |

* **Ý nghĩa :** Nói cách khác thì..... (có nghĩa là....)

.

|  |
| --- |
| 1. N1はもちろん、 N2も |

* ははもちろん、スポーツもよくできる。

Anh ấy chuyện học hành giỏi là đương nhiên, ngay cả đến thể thao cũng chơi giỏi.

|  |  |
| --- | --- |
| **81. V普通** | **+ ばかりか**  **+ ばかりだけでなく...も** |
| **Aい** |
| **Aな / N** |

* あのはもいばかりか、のもひどい。

Cửa tiệm đó chẳng những món ăn không ngon mà thái độ nhân viên cũng kém.

|  |
| --- |
| 1. (Câu) のに Nにべて |

* はにべて、しかった。

Bài thi năm nay so với năm ngoái thì dễ hơn.

|  |
| --- |
| 1. (Câu) のに Nにして |

* はにしてしいです。

Đối với học sinh thì thầy Tanaka rất nghiêm khắc.

|  |
| --- |
| 1. V「ます」げる |

* やっとレポートをきげた。

Cuối cùng cũng đã viết xong bản báo cáo.

* ケーキがきがりました。

Bánh đã nướng xong rồi.

|  |
| --- |
| 1. V「ます」れない |

* いをでみった。

Tôi đã đọc hết cuốn tiểu thuyết dài trong vòng 2 ngày.

|  |
| --- |
| 1. V「ます」かけ |

* テーブルのにみかけのコーヒーがいてある。

Trên bàn có một cốc cafe đang uống dở.

|  |
| --- |
| 1. V「ます」たて |

* きたてのパンはおいしい。

Bánh mì vừa mới nướng xong thật là ngon.

* きたてのごはおいしいね。

Cơm vừa chín tới thì ngon nhỉ.

|  |
| --- |
| 1. ～たらいいなあ /   ～といいなあ |

* もっとがせたらいいなあ。

Tôi mong muốn rằng mình có thể nói được nhiều tiếng Nhật hơn nữa.

|  |  |
| --- | --- |
| **89. Vなければ** | **+ よかった** |
| **Vば,Vたら** |
| **Vなかったら** |

* してしまった。もっとくをればよかった。

Tôi đã muộn giờ. Nếu tôi ra khỏi nhà sớm hơn thì tốt.

|  |
| --- |
| 1. Vば.............のに/   Vたら............のに |

* かったらうのに。

Nếu mà rẻ thì tôi đã mua.....

(Nhưng do không rẻ nên kết quả là tôi đã không mua).

|  |
| --- |
| 1. Vる/ Vないかなあ |

* バスがくないかなあ。

Ước gì xe bus đến sớm nhỉ.

* このはうまくいくかなあ。

Cuộc thử nghiệm lần này có vẻ sẽ tiến triển tốt.

|  |
| --- |
| 1. Vるまで |

* があるまでっています。

Tôi sẽ chờ cho đến khi có liên lạc.

* がまるまで30あります。

Có 30 phút cho đến khi phim bắt đầu chiếu.

|  |
| --- |
| 1. Nまで |

* このはまでべられる。

Loại cá này có thể ăn cả xương.

* までをうのですか。

Ngay cả em cũng nghi ngờ anh hay sao?

|  |
| --- |
| 1. N1からN2にかけて |

* はからにかけてでしょう。

Ngày mai có thể trời sẽ mưa từ trưa đến tối.

|  |
| --- |
| 1. Nにおいて |

* において、が

われた。

Hội nghị quốc tế đã được tổ chức tại Osaka.

|  |
| --- |
| (Câu) のに Nにして |

* **Ý nghĩa :** So với, đối với....thì.....

.

|  |
| --- |
| (Câu) のに Nにべて |

* **Ý nghĩa :** So với ~  
   So sánh với ~

.

|  |  |
| --- | --- |
| **V普通** | **+ ばかりか**  **+ ばかりだけでなく...も** |
| **Aい** |
| **Aな / N** |

.

* **Ý nghĩa :** Chẳng những...mà còn... (thường mang nghĩa không tốt)

.

|  |
| --- |
| **N1はもちろん、 N2も** |

* **Ý nghĩa :** N1 là đương nhiên, ngay cả N2 cũng giỏi.

.

|  |
| --- |
| V「ます」たて |

* **Ý nghĩa :**
* **Lưu ý:**

.

|  |
| --- |
| V「ます」かけ |

* **Ý nghĩa :** Làm gì đó dở dang (giữa chừng).....

.

|  |
| --- |
| **V「ます」れない** |

* **Ý nghĩa :** Làm gì đó hết.......

.

|  |
| --- |
| V「ます」げる |

* **Ý nghĩa :** Làm gì đó cho xong.....

.

|  |
| --- |
| Vる/ Vないかなあ |

* **Ý nghĩa :** Diễn đạt nguyện vọng, mong muốn, suy nghĩ nghi vấn.

.

|  |
| --- |
| Vば.............のに/  **Vたら............のに** |

* **Ý nghĩa :** Nếu......đã (Kết quả trong quá khứ hoàn toàn trái ngược)

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vなければ** | **+よかった** |
| **Vば,Vたら** |
| **Vなかったら** |

* **Ý nghĩa :** Nếu...thì tốt / thì đã không xảy ra chuyện không mong muốn (Giả định về điều trái với những gì đã xảy ra).

.

|  |
| --- |
| ～たらいいなあ /  **～といいなあ** |

* **Ý nghĩa :** Dùng để nói về nguyện vọng, mong muốn.

.

|  |
| --- |
| Nにおいて |

* **Ý nghĩa :** Tại......
* **Lưu ý:** において= で

.

|  |
| --- |
| N1からN2にかけて |

* **Ý nghĩa :** Từ N1 đến N2.
* **Lưu ý:**N1, N2 là danh từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn.

.

|  |
| --- |
| **Nまで** |

* **Ý nghĩa :** Cho đến tận cả.....

.

|  |
| --- |
| **Vるまで** |

* **Ý nghĩa :** Cho tới khi.....

.

|  |  |
| --- | --- |
| **96. たとえ+** | **Vても** |
| **A[い]くても** |
| **A[な]/ Nでも** |

* でめただから、してもしない。

Vì là con đường mà bản thân đã lựa chọn nên dù có thất bại tôi cũng không hối hận.

|  |  |
| --- | --- |
| **97. もうしかしたら** | **(普通形)**  **かもしれない** |
| **もうしかすると** |

* もうしかしたら、のはうそかもしれない。

Có thể những điều anh ta nói là giả dối.

|  |
| --- |
| 1. ずしも+   + とはらない |

* おちがずしもだとはらない。

Chưa chắc cứ người giàu có là hạnh phúc.

|  |
| --- |
| 1. まるでNの/ V(普通形) + よう   まるで+ (普通形) + みたい |

* のはまるでが

しているみたいにこえる。

Tiếng Nhật của anh ấy nghe giống như người Nhật đang nói vậy.

|  |
| --- |
| 1. Vế Aだけど、Vế B |

* にきたい。だけどがない。

Tôi muốn đi du lịch nhưng không có thời gian rảnh.

|  |
| --- |
| 1. Vế A. ですから、Vế B. |

* ではからだそうです。ですから、をったがいいですよ。

Dự báo thời tiết nghe nói là từ chiều trời sẽ mưa. Vì vậy nên mang dù theo.

|  |
| --- |
| 1. Vế A. ところが、Vế B |

* さんはよりいとっていた。ところが、より5もだった。

Tôi cứ nghĩ là anh Tanaka trẻ hơn tôi. Vậy mà thực tế anh ấy hơn tôi những 5 tuổi.

|  |  |
| --- | --- |
| **104. して+** | **Vない** |
| **A[い]くない** |
| **A[な]/ Nでない** |

* はしてをめない。

Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ giấc

mơ của mình.

* はしてをらない。

Cô ấy tuyệt đối không thất hứa đâu.

|  |
| --- |
| 1. Vế A. ところで、Vế B |

* もうすぐ、もわりましたね。ところで、おはどうなさいますか。

Sắp sửa cuối năm rồi. Vậy bạn đã có kế hoạch nào cho dịp Tết này chưa?

|  |  |
| --- | --- |
| **105. まったく** | **Vない** |
| **A[い]くない** |
| **A[な]/ Nでない** |

* はまったくげない。

Tôi hoàn toàn không biết bơi.

* まったくらない。

Tôi hoàn toàn không biết.

|  |
| --- |
| 1. めったに......ない |

* こんなチャンスめったない。

Những cơ hội như thế này rất hiếm / hầu như không có.

* はとめったにわない。

Dạo này tôi hiếm khi gặp anh ta.

|  |  |
| --- | --- |
| **107. 少しも** | **Vない** |
| **A[い]くない** |
| **A[な]/ Nでない** |

* あのがすはしもからない。

Tiếng Anh người đó nói một chút tôi cũng chẳng hiểu gì cả.

|  |
| --- |
| 1. (普通形) + わけだ |

* いわけだ。が36もある。

Nhiệt độ bên ngoài là 36 độ C nên nóng là chuyện đương nhiên.

|  |
| --- |
| 1. (普通形) + わけがない |

* あのいにてるわけがない。

Chắc chắn là không thể thắng đội mạnh như thế kia.

|  |
| --- |
| 1. (普通形) + わけではない |

* いなわけではないが、はあまりべない。

Không hẳn là tôi ghét nhưng mà không hay ăn thịt cho lắm.

|  |
| --- |
| 1. V(普通形) +   わけにはいかない |

* ながあるから、むわけにはいかない。

Vì là có cuộc họp quan trọng nên không thể nghỉ được.

|  |
| --- |
| まるでNの/ V(普通形) + よう  **まるで+ (普通形) + みたい** |

* **Ý nghĩa :** Giống như là.....
* **Lưu ý:** Khi đi với みたい thì (な) + みたい

.

|  |
| --- |
| 必ずしも+ 普通形  **+とは限らない** |

* **Ý nghĩa :** Không hẳn là.....

.

|  |  |
| --- | --- |
| **もうしかしたら** | **(普通形)**  **かもしれない** |
| **もうしかすると** |

* **Ý nghĩa :** Có thể là....
* **Lưu ý:** N(だ) A(な)

.

|  |  |
| --- | --- |
| **たとえ+** | **Vても** |
| **A[い]くても** |
| **A[な]/ Nでも** |

* **Ý nghĩa :** Cho dù có......đi chăng nữa thì vẫn.....

.

|  |  |
| --- | --- |
| **決して+** | **Vない** |
| **A[い]くない** |
| **A[な]/ Nでない** |

* **Ý nghĩa :** Tuyệt đối không.... (thể hiện sự quyết tâm).

.

|  |
| --- |
| Vế A. ところが、Vế B |

* **Ý nghĩa :** A thế nhưng mà B

A: điều mình nghĩ là như thế, dự tưởng, dự định.

B: Điều ngoài dự tưởng, điều mình không nghĩ đến.

.

|  |
| --- |
| Vế A. ですから、Vế B. |

* **Ý nghĩa :** A. Vì thế nên B

.

|  |
| --- |
| Vế Aだけど、Vế B |

* **Ý nghĩa :** A thế nhưng mà lại B

　だけど= けれども= しかし

.

|  |  |
| --- | --- |
| **少しも+** | **Vない** |
| **A[い]くない** |
| **A[な]/ Nでない** |

* **Ý nghĩa :** Một chút cũng (không)

少しも= 全然 ..... ない

.

|  |
| --- |
| めったに......ない |

* **Ý nghĩa :** Hiếm khi..... (Hầu như không thể....).

.

|  |  |
| --- | --- |
| **まったく+** | **Vない** |
| **A[い]くない** |
| **A[な]/ Nでない** |

* **Ý nghĩa :** Hoàn toàn không......

.

|  |
| --- |
| Vế A. ところで、Vế B |

* **Ý nghĩa :** A. Thế còn B thì sao?

.

|  |
| --- |
| V(普通形) +  **わけにはいかない** |

* **Ý nghĩa :** Không thể.... (Không thể là do quy định, tiêu chuẩn, chuẩn mực xã hội).

.

|  |
| --- |
| (普通形) + わけではない |

* **Ý nghĩa :** Không hẳn là.....
* **Lưu ý:**Aな + わけkhông dùng với N.

.

|  |
| --- |
| (普通形) + わけがない |

* **Ý nghĩa :** Chắc chắn không......
* **Lưu ý:** Aな, Nの + わけがない

.

|  |
| --- |
| (普通形) + わけだ |

* **Ý nghĩa :** Đương nhiên là......
* **Lưu ý:** Aな + わけkhông dùng với N.

.