*Minna No Nihongo*

1

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. N1 は N2 です |

わたし**は**たなかです。*Tôi* ***là*** *Tanaka.*

わたし**は**です。

*Tôi* ***là*** *sinh viên.*

|  |
| --- |
| 1. N1 は N2 ではありません。 |

ラオさんはエンジニアでは**（じゃ）ありません。***Anh Rao không phải là kỹ sư.*

|  |
| --- |
| 1. S + か |

マイさんはベトナムです**か**。*Bạn Mai là người Việt Nam* ***phải không?***

…はい、ベトナム人です。***Đúng,*** *(bạn ấy) là ngườiViệt Nam.*

|  |
| --- |
| 1. S + か |

あのは**だれ**ですか。*Người kia là* ***ai?***

(あの人は）山田さんです。*…(Người kia) Là anh Yamada.*

|  |
| --- |
| 1. N も |

わたしはベトナムです。*Tôi là ngườiViệt Nam.*

タンさん**も**ベトナムです。*Anh Tân* ***cũng*** *là ngườiViệt Nam.*

|  |
| --- |
| 1. N1 の N2 |

わたしは FPT大学**の**学生です。*Tôi là sinh viên* ***của*** *trường Đại học FPT.*

|  |
| --- |
| 1. ～さん |

あのかたはきむら**さん**です。

*Vị kia là Kimura.*

|  |
| --- |
| 1. ～さい |

すずきさんは**なんさい**ですか。*Cô Suzuki bao nhiêu tuổi?*

*29* ***さい****です. 29 tuổi*

*Minna No Nihongo*

2

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. これ／それ／あれは N です |

これは本ですか。*Đây là quyển sách à?*

いいえ、それはノートです。 *… Không, đó là quyển vở*

あれはじどうしゃです。*Kia là cái ô tô.*

|  |
| --- |
| 1. そうです／そうではありません |

これはえんぴつですか。*Đây là cái bút chì phải không?*

はい、**そうです**.*Vâng****, đúng vậy****.*

いいえ、**そうではありません***…Không,* ***không phải.***

|  |
| --- |
| 1. N1 ですか、N2 ですか |

それはボールペン**ですか**、シャープペンシル**ですか**。*Đó là cái bút bi hay là bút chì kim?*

…ボールペンです。*…Là cái bút bi.*

|  |
| --- |
| 1. N1 の N2 (tiếp) |

これはわたし**の**ほんです。*Đây là quyển sách* ***của*** *tôi.*

ミラーさんは IMC **の**しゃいんですか。 *Mira là nhânviên công ty IMC phải không?*

|  |
| --- |
| 1. そうですか |

A: このかさはあなたのですか。 *Cái ô này là của bạn à?*

B: いいえ、タンさんのです。 *…Không, của anh Tân.*

A: そうですか。*À, ra vậy*

*Minna No Nihongo*

3

*www.KatchUp.vn*

Cách dùng : Câu hỏi nghi vấn (câu hỏi Có Không)

Lưu ý: Câu trả lời cho loại câu hỏi này luôn phải có はい (vâng, đúng) hoặc いいえ (không, không phải ). Nếu giản lược đi bị xem là thất lễ.

.

Ý nghĩa : N1 không phải là N2.

Cách dùng: Trong hội thoại người ta có thể dùng じゃありません thay cho ではありません.

Lưu ý:ではđọc là dewa

.

Ý nghĩa : N1 là N2.

Cách dùng: Danh từ đứng trước は là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu.

Lưu ý:は khi là trợ từ được đọc là wa, không phải ha.

.

Bài 1

Cách dùng: Trong tiếng Nhật sử dụng chữ さん đứng ngay sau tên của người nghe hoặc người thứ 3 để bày tỏ sự kính trọng đối với người đó.

Lưu ý: Chữ さん không bao giờ sử dụng sau tên của chính mình.

Ý nghĩa : N2 của N1, N2 thuộc về N1

Cách dùng: Trợ từ の dùng để nối 2 DT. N1 làm rõ nghĩa cho N2. Trong bài này, N1 là một tổ chức, một nhóm mà N2 thuộc vào đó.

.

Ý nghĩa : N cũng~.

Cách dùng:*Trợ từ も được sử dụng thay cho は khi những thông tin về chủ đề của câu giống với những thông tin của chủ đề trước đó.*

Cách dùng : Câu hỏi có từ để hỏi. Vị trí đặt từ để hỏi chính là chỗ có từ mà bạn muốn hỏi. Cuối câu hỏi đặt thêm trợ từ か.

Lưu ý: Khi nói thì lên giọng ở trợ từ か

Cách dùng: そう được sử dụng để trả lời câu hỏi nghi vấn mà tận cùng là danh từ.Khẳng định dùng: はい、そうです. Phủ định dùng:いいえ、そうでは（じゃ）ありません。

Lưu ý: trường hợp câu nghi vấn mà tận cùng là động từ hay tính từ thì khôngsử dụng ngữ pháp này.

Ý nghĩa : Cái N này/đó/kia

Cách dùng: この、その、あの là các từ chỉ thị bổ nghĩa cho danh từ.

Lưu ý: Khi một vật ở gần cả hai người thì cả hai người đều có thể dùng これhay この.

Bài 2

Cách dùng: Khi nói về tuổi thì thêm chữ さい(cách đếm tuổi) sau số thứ tự.Khi hỏi tuổi sử dụng nghi vấn từ なんさい. Trường hợp lễ phép hơn dùng từ おいくつ.

Bài 3

Ý nghĩa : Ra vậy

Cách dùng: Sử dụng khi người nói nhận được thông tin mới và thể hiện rằng đã hiểu về nó.

Ý nghĩa : N2 của N1

Cách dùng: Ở bài này trợ từ の có ý nghĩa chỉ sự sở hữu. N2 thuộc sở hữu của N1

Lưu ý: N2 đôi khi được lược bỏ khi đã được nhắc đến trước đó hay đã rõ nghĩa.Khi N2 là một từ chỉ người thì không được bỏ.

Ý nghĩa : N1 hay là N2?

Cách dùng: Đây là loại câu hỏi lựa chọn, được cấu tạo bởi hai câu đơn, dùng khi phân vân.Mỗi mệnh đề trước chữ か đều là một câu hỏi về cùng 1 đối tượng.

Lưu ý: Khi trả lời câu hỏi này không dùng はい hay いいえ

* ニチ，ニツ。び，か，ひ

|  |  |
| --- | --- |
| **日** |  |

１．日曜日 ２．三日

３．今日 ４．日記

1

|  |
| --- |
| 1. ここ・そこ・あそこはN ( địa điểm )です |

ここはきょうしつです。*Đây là phòng học.*

そこはおてあらいです。*Đó là nhà vệ sinh.*

|  |
| --- |
| 1. N (địa điểm) はここ,そこ,あそこです。 |

ロビーはここです*。 Hành lang ở đây.*

うけつけはそこです。 *Tiếp tân ở chỗ đó.*

N (địa điểm) はどこですか。

*N ở đâu?*

|  |
| --- |
| 1. こちら・そちら   あちら・どちら |

でんわはどちらですか*。 Điện thoại ở đâu nhỉ?*

… あちらです。 *… Ở đằng kia.*

くにはどちらですか*。 Đất nước của bạn là ở đâu?*

|  |
| --- |
| 1. これ・それ・あれは N1 (địa danh…) の N2 です。 |

それはソニーのテレビです。*Đó là tivi của Sony*

Câu hỏi どこの: これ・それ・あれはどこのN2 ですか。

|  |
| --- |
| 1. これ・それ・あれは N1   （Loại hình, thể loại）の N2 です。 |

これはじどうしゃのほんです。*Đây là quyển sách về xe ôtô.*

これはなんのざっしですか。 *Đây là tạp chí gì?*

|  |
| --- |
| 1. N はいくらですか |

このざっしはいくらですか。 *Cái áo này bao nhiêu tiền?*

…１００円です。*…100 Yên*

*Minna No Nihongo*

4

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. ～～です |

今８じです。*Bây giờ là 8 giờ.*

なんじ（なんぷん）ですか。 *Dùng để hỏi giờ giấc*

|  |
| --- |
| 1. N(danh từ chỉ ngày) は～曜よう日びです。 |

きょうはようです。*Hôm nay là thứ ba.*

あさっては何曜日ですか。 *Ngày kia là thứ mấy?*

|  |
| --- |
| 1. V ます(Động từ dạng ます) |

あしたはたらきます。*Ngày mai tôi sẽ làm việc.*

まいばんべんきょうします。 *Hàng ngày tôi đều học bài.*

|  |
| --- |
| 1. Vます／V ません／V ました   ／V ませんでした。 |

べんきょうします→べんきょうしません→べんきょうしました→べんきょうしませんでした.

|  |
| --- |
| 1. N(chỉ thời gian)に + V ます |

わたしはまいあさ6 時におきます*Hàng sáng tôi dậy lúc 6 giờ.*

きのうの7 時にねました。 *Hôm qua tôi ngủ lúc 7 giờ.*

|  |
| --- |
| 1. ～から～まで |

８時半から 5時まではたらきます. *Tôi làm việc từ 8 rưỡi đến 5 giờ.*

９時からべんきょうします。*Tôi học từ 9 giờ.*

|  |
| --- |
| 1. N1 と N2 |

ぎんこうの休みは土曜日びと日曜日です。*Buổi nghỉ của ngân hàng là thứ 7 và CN.*

|  |
| --- |
| 1. (câu văn) ～ね |

A: からまではたらきますか*Bạn làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?*

B: ７じはんから５じはんまでです *Từ 7 rưỡi đến 5 rưỡi.*

A: たいへんですね*Bạn vất vả nhỉ!*

*Minna No Nihongo*

5

*www.KatchUp.vn*

Ý nghĩa : Cái này/cái kia/cái đó là N2 của N1

Cách dùng:Dùng khi muốn nói 1 đồ vật nào đó có xuất xứ từ đâu, do nước nào hoặc công ty nào sản xuất.Câu hỏi どこのlà câu hỏi cho mẫu câu trên.

Cách dùng:Nghĩa tương đương với ここ・そこ・あそこ・どこ nhưng trang trọng, lịch sự hơn.*Nghĩa gốc của chúng là các đại danh từ chỉ phương hướng.*

Ý nghĩa : N ở chỗ này (chỗ đó, chỗ kia) (chỉ vị trí, tồn tại)

Lưu ý: Có thể mở rộng trường hợp này cho địa điểm tồn tại của người và vật.

N1(người hoặc vật) は N2(địa điểm) です。 N1 ở N2.

Ý nghĩa : Chỗ này/đó/kia là N

Cách dùng:ここ、そこ、あそこ là các đại danh từ chỉ nơi chốn.ここ chỉ chỗ của người nói (trong phạm vi của người nói). そこ là chỗ của người nghe (trong phạm vi của người nghe), あそこ chỉ nơi xa cả hai người.

Ý nghĩa : Bây giờ là ~ giờ ~ phút

Cách dùng:じ đặt sau số đếm, dùng chỉ giờ.ふん（ぷん）đặt sau số đếm, dùng chỉ phút.

Lưu ý: ～じはん：Sử dụng khi nói giờ rưỡi.

Bài 4

Ý nghĩa : N bao nhiêu tiền

Cách dùng:Dùng khi muốn nói về thuộc tính của đồ vật: thuộc lĩnh vực gì, về chuyên ngành nào, tiếng nước nào…

Lưu ý: Có thể dùng để nói 1 công ty nào đó hoạt động trong lĩnh vực nào

Ý nghĩa : làm gì vào lúc nào(Cách nói 1 hành động xảy ra vào 1 thời điểm).

Lưu ý: Nếu thời gian không biểu hiện bằng những con số thì không thêm に. Tuy nhiên, sau danh từ là các thứ trong tuần ta có thể có に hay không đều được.

Ý nghĩa : Cách chia thời của động từ.

Vます／V ません／V ました／V ませんでした。

Cách dùng:～ます là một dạng động từ, biểu thị thái độ lịch sự với người nghe, thể hiện một hành động ở thì hiện tại hoặc tương lai.

Ý nghĩa : N là thứ ~.(Cách nói thứ ngày tháng)

Bài 5

Cách dùng:ね Được đặt ở cuối câu để truyền đạt cho người nghe tình cảm của mình hoặc kỳvọng người nghe đồng ý với những gì mình nói. ね sẽ được phát âm dài và giọng xuống thấp.

Ý nghĩa : N1 và, với, cùng với N2

Cách dùng:Trợ từ と dùng để nối 2 danh từ .

Ý nghĩa : Từ ~ đến ~

Cách dùng:Trợ từ から biểu thị điểm bắt đầu của thời gian hay nơi chốn, trợ từ まで biểu thị điểm kết thúc của thời gian hay nơi chốn

Lưu ý: から và まで không nhất thiết phải sử dụng cùng nhau.

|  |
| --- |
| 1. N は～月(がつ) ～日(にち)です。 |

きょうは七月八日です。*Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7.*

あしたは 12日です。

*Mai là ngày 12.*

|  |
| --- |
| 1. N は～月(がつ)   ～日(にち)です。(tiếp) |

N はいつですか。*N là bao giờ?*

N はですか*N là tháng mấy?*

N はですか*N là mùng mấy?*

|  |
| --- |
| 1. きます   N (DT chỉ ĐĐ) へかえります  いきます |

わたしはうちへかえります。*Tôi trở về nhà.*

だいがくへいきます。*Tôi đi đến trường.*

|  |
| --- |
| 1. きます   N (DT chỉ ĐĐ) へかえります  (tiếp) いきます |

～はどこへ～(Động từ) か。

どこ（へ）もいきません。*Không đi đâu cả.*

|  |
| --- |
| 1. きます   ~でかえります  いきます |

じどうしゃでびょういんへいきま*Tôi đi đến bệnh viện bằng ôtô.*

なんでここへきましたか。 *Bạn (đã) đến đây bằng gì vậy?*

|  |
| --- |
| 1. N (Danh từ chỉ người) と V ます |

ともだちとへきます。 *Tôi đến trường cùng với bạn.*

だれとぎんこうへいきましたか。*Bạn đã đi đến ngân hàng cùng ai?*

|  |
| --- |
| 1. Sentence + よ |

このバスは Giap Bat へ行きますか。 *Xe buýt này đi đến Giáp Bát phải à?*

...いいえ、いきません。21ばんせんですよ*Không. Đường số 21 cơ.*

*Minna No Nihongo*

6

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. N を V ます |

ごはんをたべます。 *Tôi ăn cơm.*

なにをしますか。 *Bạn làm cái gì?*

けさをいましたか。*Sáng nay bạn đã mua gì thế?*

|  |
| --- |
| 1. N を V ます(tiếp) |

私はビールをのみます。おさけものみます。*Tôi uống bia. Uống cả rượu nữa.*

私はさかなとたまごをたべます。 *Tôi ăn cá và trứng.*

|  |
| --- |
| 1. なにも V ません |

けさもたべませんでした。*Sáng nay tôi đã không ăn gì cả.*

あしたもしません。*Ngày mai tôi sẽ không làm gì cả*

|  |
| --- |
| 1. N1 で N2 を V ます |

としょかんで本をよみました。*Tôi đã đọc sách ở thư viện.*

どこでこのしゃしんをとりましたか。*Bạn đã chụp bức ảnh này ở đâu?*

|  |
| --- |
| 1. いっしょに V ませんか |

いっしょにビールをのみませんか。*Cùng uống bia nhé!*

…ええ、いいですね。*… Vâng, tốt quá!*

…すみません。ちょっと… *Xin lỗi. Nhưng mà… (cách từ chối khéo)*

|  |
| --- |
| 1. V ましょう |

ロビーで休みましょう。 *Chúng ta hãy nghỉ ở hành lang nhé!*

はじめましょう。

*Nào, chúng ta bắt đầu nào!*

|  |
| --- |
| 1. なん／なに |

*Cả なん và なに đều có nghĩa là “cái gì”, đều viết chung 1 chữ Hán là 何. Nhưngcần lưu ý các trường hợp phân biệt cách dùng, cách đọc như sau:*

*Đọc là なんkhi なんđứng trước một từ bắt đầu bằng “d, n hay t”*

*Minna No Nihongo*

7

*www.KatchUp.vn*

Ý nghĩa : Ý 1 là câu hỏi??? (Cách hỏi đi đâu, đến đâu, về đâu). Ý 2 là câu phủ định hoàn toàn (Cách thể hiện ý không đi đâu, đến đâu cả)

Lưu ý: Trợ từ も + thể phủ định của động từ: dùng để phủ định tất cả những gì trong phạm vi mà từ để hỏi どこ đưa ra.

Ý nghĩa : Đi/Đến/Về đâu đó (địa điểm N).Cách nói hành động di chuyển, đi đâu, về đâu.

Cách dùng:N là danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm. “へ” (đọc là e) là trợ từ chỉ phương hướng di chuyển. Đi sau cùng là động từ mang nghĩa di chuyển từ nơi này sang nơikhác.

Ý nghĩa : N là ngày ~ tháng ~.(Cách nói ngày tháng)

Lưu ý: いつ có thể dùng thay thế cho các từ để hỏi có nghĩa tương tự nhưなんじ、なんがつ、なんにち

Ý nghĩa : N là ngày ~ tháng ~.(Cách nói ngày tháng)

Lưu ý: Cách nói ngày tháng năm của Nhật ngược so với tiếng Việt. Phải nói NĂM, sau đó đến THÁNG và cuối cùng là NGÀY

Bài 6

Cách dùng:よ được đặt ở cuối câu để nhấn mạnh về1 sự việc mà người nghe chưa biết hoặc đểbộc lộ sự phán xét hay ý kiến bản thân một cách chắc chắn. Không nên nói quá mạnh sẽ khiến người nghe có cảm giác bị ép buộc.

Ý nghĩa : Cách nói làm hành động gì cùng với ai.

Lưu ý: Trường hợp muốn nói làm gì đó “một mình” thì dùng từ ひとりで và không có と.

ひとりでくにへかえりました。 Tôi đã về nước một mình

Ý nghĩa :Đi/đến/về bằng N (phương tiện)Cách nói cách thức di chuyển, đi lại bằng phương tiện gì.

Lưu ý: Trường hợp muốn nói là “đi bộ” thì sử dụng あるいてvà không dùng で.

Ý nghĩa : Làm ~ ở/tại N1.Cách nói 1 hành động xảy ra tại địa điểm nào

Cách dùng: *N1: Danh từ chỉ địa điểm diễn ra hành động.*

*N2:Danh từ chỉ đối tượng tác động của hành động (Tân ngữ trực tiếp).*

*で:Trợ từ chỉ địa điểm diễn ra hành động.*

Ý nghĩa : Cách nói phủ định hoàn toàn - Không làm gì cả

Cách dùng:Khi trợ từ も đi sau từ để hỏi và đi cùng với thể phủ định thì có nghĩa phủ định hoàn toàn mọi đối tượng trong phạm vi từ để hỏi.

Lưu ý: も được thay cho を khi cùng chung một hành động với 2 đối tượng khác nhau (cùng V nhưng khác N) vàと đươc dùng để nối 2 danh từ cùng làm đối tượng của hành động trong câu.

Ý nghĩa : Cách sử dụng động từ với trợ từ を

Cách dùng:

N: Danh từ (đối tượng của hành động). V: Tha động từ (ngoại động từ).を : Trợ từ (chỉ đối tượng tác động của hành động)

Bài 7

VD: なんですか) hoặc là các từ chỉ cách đếm (VD: なんさい)

Các trường hợp khác thì 何 đọc là なに .

VD: なんをたべますか。

Bạn ăn gì?

Ý nghĩa : Cùng làm ~ nhé!

Cách dùng:Cũng là một lời đề nghị cùng làm với mình nhưng trên cơ sở đã biết người kia sẽ đồng ý → mang tính chất thoả thuận, hô hào mọi người cùng làm (một điều đã giao hẹn, thoả thuận từ trước).

Ý nghĩa : Cùng làm ~ nhé!

Cách dùng:Đây không phải là câu phủ định, mà là câu mang ý mời mọc, rủ rê người khác cùng làm việc gì đó với mình.

|  |
| --- |
| 1. N で V ます |

はしでごはんをたべます*。 Tôi ăn cơm bằng đũa*

なんでりんごをきりますか。 *Bạn cắt táo bằng gì thế?*

|  |
| --- |
| 1. (Từ/Câu) は～語で何ですか |

「ありがとう」はでですか。*“ありがとう” trong tiếng Anh là gì thế?*

…「Thank you」です。

*… là “Thank you”.*

|  |  |
| --- | --- |
| N1(người, công ty, quốc gia) に N2 を + | あげます(Cho, tặng, biếu) |
| かします(Cho vay, cho mượn) |
| かきます (Viết) |
| おしえます(Dậy, chỉ bảo) |

ともだちにてがみをかきます。*Tôi sẽ viết thư cho bạn.*

|  |  |
| --- | --- |
| N1(người) に N2 を+ | もらいます (Nhận được) |
| かります (Vay, mượn) |
| ならいます (Học) |

さんはさんにをもらいました。 *Chị Kimura đã nhận được hoa từ Yamada.*

|  |
| --- |
| 1. もう＆まだ |

もうごはんをたべましたか。

... はい、もうたべました。

... いいえ、まだです。

*Bạn đã ăn cơm rồi à?*

*... Vâng, tôi ăn rồi.*

*... Không, tôi vẫn chưa ăn.*

*Minna No Nihongo*

8

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. N はな-Adj [な]です   N はい-Adj です |

はしんせつです。

*Thầy Takaka tốt bụng.*

はいです。

*Núi Phú Sĩ cao.*

|  |
| --- |
| 1. な-Adj [な] ではありません   A くないです |

ハノイはかではありません*Hà Nội không yên tĩnh.*

このはおもしろくないです。 *Bộ phim này không hay.*

|  |
| --- |
| 1. N はどうですか。 |

のはどうですか。

... しいです。

*Cuộc sống ở Nhật thế nào?*

*... Rất vui.*

|  |
| --- |
| 1. な- Adj な N   い- Adj（～い）N |

ジョンさんはハンサムなです。*Anh John là người đẹp trai*

はいです. *Hôm nay là một ngày nóng.*

|  |
| --- |
| 1. あまり＋．．．phủ định của tính từ |

この食べ物はあまりおいしくないです. *Đồ ăn này không ngon lắm.*

このはあまりではありません。*Quyển từ điển này không tiện lợi lắm.*

|  |
| --- |
| 1. N1 はどんな N2 ですか |

Hue はどんな町ですか。

... 静かな町です。

*Huế là thành phố như thế nào?*

*Là thành phố yên tĩnh.*

|  |
| --- |
| 1. どう／どんな |

のはどうですか. *Món ăn Nhật thế nào?*

さんはどんなですか. *Suzuki là người thế nào?*

|  |
| --- |
| 1. Sentence1 が、Sentence2 |

のべはどうですか。

... おいしいですが、いです。

*Đồ ăn Nhật như thế nào?*

*... Ngon nhưng đắt.*

|  |
| --- |
| 1. Sentence1。そして Sentence2 |

トナムのべはおいしいです。そして、いです。

*Đồ ăn Việt Nam ngon. Và rẻ nữa.*

|  |
| --- |
| 1. N はどれですか |

さんのとけいはどれですか。*Đồng hồ của Yamda là cái nào?*

あおいとけいです

*... Cái mầu xanh*

Ý nghĩa : (Nhận được) ~ từ N1

Lưu ý: Khi N1 không phải là người mà là một cơ quan/tổ chức nào đó, sẽ dùng trợ từ から thay cho に.

Ý nghĩa : Cách nói làm gì đó cho ai, hướng tới đối tượng nào.

Cách dùng:に trợ từ chỉ hướng đến của hành động → “cho ai”

Lưu ý: Với động từ あげます, N1 không được dùng là わたし

Ý nghĩa : Cách thể hiện, hỏi 1 từ, 1 cụm từ nào đó nói như thế nào trong tiếng nước khác.

Cách dùng:để hỏi cách nói một từ hoặc câu bằng một thứ tiếng nào đó. Khi viết, từ/câu được hỏi thường để trong dấu 「」(dấu ngoặc kép trong tiếng Nhật)

Ý nghĩa : Cách thể hiện làm gì đó bằng phương cách, công cụ gì.

*N: Danh từ chỉ phương tiện, công cụ で: trợ tự chỉ phương tiện, phương thức, phương pháp thực hiện hành động*

Lưu ý: Ngoài ra, trợ từ で cũng chỉ cả phương tiện ngôn ngữ.

Ý nghĩa : Câu phủ định với tính từ

Lưu ý: Adj [な] : đổi ですthành ではありません.Adj「い」: đổi cụm いです thành くないです

Trường hợp đặc biệt tính từ いい sẽ đổi いいです thành よくないです

Ý nghĩa : Câu khẳng định tính từ

Lưu ý: Tính từ đứng trước です, nếu là tính từ đuôi い thì giữ nguyên い còn nếu là tính từ đuôi な thì sẽ không có な.

Bài 8

Ý nghĩa :

もう＋V ました：đã …rồi

まだ：vẫn/chưa, chỉ một hành động hay trạng thái chưa xảy ra, chưa hoàn thành ở thời điểm nói.

Lưu ý: Không trả lời いいえ、まだ V ませんでした

Ý nghĩa : Cách đặt câu hỏi: một cái gì đó có tính chất như thế nào?

Ý nghĩa : Không ~ lắm / Không ~ mấy

Cách dùng:あまり đứng trước tính từ dạng phủ định thể hiện sự phủ định một phần.

Ý nghĩa : Cách dùng tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ

Cách dùng:Khi đứng trước danh từ:

+ Tính từ đuôi な giữ nguyên な

+ Tính từ đuôi い thì giữ nguyên い

Ý nghĩa : Cách đặt câu hỏi với tính từ: cái gì đó thế nào?

Cách dùng:どう là từ để hỏi cho tính chất, cảm tưởng về vật, sự vật, người.

Ý nghĩa : N là cái nào?

Cách dùng:どれ： là từ để hỏi có nghía là “cái nào” - Sử dụng để yêu cầu người nghe chọn một trong số những cái đưa ra (từ 2 thứ trở lên).

Ý nghĩa : Cách nói 2 vế có nghĩa tương đồng.

Cách dùng:そして là liên từ có nghĩa là “và”

- そして dùng để nối 2 câu có nội dung tương đồng

Lưu ý: cách dùng そして khác với と (と dùng để nối 2 danh từ)

Ý nghĩa : S1 nhưng mà S2. *Cách nói 2 vế ngược nghĩa.*

Cách dùng:Trợ từ が có nghĩa là “nhưng”, dùng để nối 2 mệnh đề có ý nghĩa tương phản nhau.

Cách dùng:đều là nghi vấn từ để hỏi về cảm tưởng, tính chất, tình trạng của người hay vật.

Lưu ý: どう thì hỏi trực tiếp vào tính chất của danh từ (không có danh từ đằng sau) còn どんな thì hỏi 1 danh từ nào có tính chất gì (phải có danh từ đi sau)

*Minna No Nihongo*

9

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. N があります／わかります |

私の恋人は英語がわかります. *Người yêu tôi hiểu được tiếng Anh*

田中さんはバイクがあります。*Anh Tanaka có xe máy.*

|  |
| --- |
| 1. N がきです／いです／   です／です |

わたしはイタリア料理がきです. *Tôi thích món ăn Ý.*

|  |
| --- |
| 1. どんな N |

どんなべがきですか。*Bạn thích đồ ăn thế nào?*

どんなスポーツがですか.Bạn giỏi môn thể thao nào?

|  |
| --- |
| 1. よく／だいたい／たくさん／し／あまり／ |

がよくわかります。*Tôi rất giỏi tiếng Nhật.*

がだいたいわかります。*Tôi biết tiếng Anh cũng đại khái thôi.*

|  |
| --- |
| 1. S1 から、S2 (Cách nói lý do) |

時間がありませんから、テレビを見ません.*Vì không có thời gian nên tôi không xem ti vi.*

スポーツが好きですから、毎日します. *Vì thích thể thao, nên ngày nào tôi cũng chơi.*

|  |
| --- |
| 1. どうして＋Sentence か。 |

どうしてしゅくだいをしませんか.*Vì sao bạn không làm bài tập?*

がありませんから。*Vì tôi không có thời gian.*

*Minna No Nihongo*

10

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. N があります／います |

コンピューターがあります。*Tôi có máy vi tính.*

がいます。*Tôi có anh trai.*

|  |
| --- |
| 1. N1(địa điểm)に N2 があります／います |

のにがあります。*Trong phòng tôi có cái điện thoại.*

にさんがいます。*Trong phòng học có bạn Tanaka.*

|  |
| --- |
| 1. Cách đặt câu hỏi cho sự tồn tại của người, đồ vật |

かばんにがありますか. *Trong cặp có gì thế?*

にわにがいますか。*Ngoài sân có con gì thế?*

にだれがいますか。*Trong phòng học có ai thế?*

|  |
| --- |
| 1. N1 は N2 (địa điểm) にあります／います |

ランさんの電話はうけつけにあります。*Điện thoại của Lan ở quầy tiếp tân.*

犬はにわにいます。*Con chó ở ngoài sân.*

|  |
| --- |
| 1. N1 (vật, người, địa điểm) の N2 (danh từ chỉ vị trí) |

つくえのにがあります. *Ở trên bàn có quyển sách.*

としょかんのにこうえんがあります。*Ở trước thư viện có công viên.*

|  |
| --- |
| 1. N1 や N2 |

きょうしつのにつくえやいすがあります。*Trong phòng học có bàn, ghế...*

かばんのにペンやなどがあります. *Trong cặp có bút, sách...*

*Minna No Nihongo*

11

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. Các từ để hỏi cho số đếm |

みかんをいくつべましたか。*Bạn đã ăn bao nhiêu quýt?*

きってをいますか。*Bạn mua mấy cái tem?*

Ý nghĩa: là nghi vấn từ để hỏi về cảm tưởng, tính chất, tình trạng của người hay vật.

Cách dùng:どんな còn được sử dụng để yêu cầu người nghe lựa chọn 1 thứ trong nhóm mà danh từ sau どんなđưa ra.

Cách dùng:Một số tính từ như すき、きらい、じょうず、へた... cũng sử dụng trợ từ が

Ý nghĩa : Sử dụng trợ từ が

Lưu ý: Động từ あります chỉ sự sở hữu chỉ dùng với đồ vật, không dùng cho người và động vật.

Bài 9

Bài 10

Ý nghĩa : Tại sao ~….*Câu hỏi lý do, nguyên nhân*

Cách dùng:どうして là từ để hỏi lý do.Câu trả lời sẽ thêm から vào cuối câu.

Lưu ý: Câu hỏi どうしてですか。Là câu hỏi lý do chung nghĩa là “Tại sao lại thế?”

Ý nghĩa : Vì S1 nên S2

Cách dùng:

- から để nối 2 câu có mối quan hệ nhân quả.

- から được đặt sau câu chỉ nguyên nhân.

Cách dùng:

- Đây là các phó từ đặt trước động từ/ tính từ để chỉ mức độ của chúng.

- Các phó từ あまり、ぜんぜん thường sử dụng với thể phủ định.

Ý nghĩa : N1 ở N2

Cách dùng:Đây là câu chỉ về nơi tồn tại của người hay vật. N1 được đưa lên làm chủ đề của cả câu.

Lưu ý: です thỉnh thoảng được sử dụng thay thế cho động từ chỉ vị trí あります・います khi những động từ đó đã được xác định.

N になにがありますか。Ở N (nơi chốn) có cái gì?

N になにがいますか。Ở N (nơi chốn) có con gì?

N にだれがいますか。Ở N (nơi chốn) có ai?

Ý nghĩa : Có N2 ở N1 / Ở N1 có N2

Cách dùng: là câu miêu tả một sự thật (như quang cảnh, vị trí...). N1 là địa điểm tồn tại của N2 và được xác định bằng trợ từ に. Nếu N2 là đồ vật: dùng あります; nếu N2 là người, động vật: dùng います

Ý nghĩa : Có N – *Đây là mẫu câu cho cách thể hiện sự sở hữu (người và đồ vật)*

Cách dùng:- Hai động từ あります／います để chỉ sự sở hữu.

- あります sử dụng khi N là đồ vật

- います sử dụng khi N là người và động vật

Cách dùng:

- いくつlà từ dùng để hỏi cho đồ vật đếm bằng ～つ

- Các cách đếm khác dùng なん＋trợ từ số đếm.

Bài 11

Ý nghĩa : N1 và N2….

Cách dùng:や dùng để nối các danh từ . Khác với と dùng để liệt kê toàn bộ, や chỉ liệt kê mang tính chất tượng trưng.

Lưu ý: Đôi khi など được đặt sau danh từ cuối cùng để nhấn mạnh thêm là vẫn còn những vật khác nữa.

Ý nghĩa : thể hiện tương quan vị trí

Cách dùng:Cả cụm “N1 の N2” được sử dụng như một danh từ chỉ địa điểm.

|  |
| --- |
| 1. どのぐらい V ますか。   ... N（lượng thời gian ）くらい（ぐらい）V ます。 |

どのぐらいをしましたか。

... 2ぐらいしました。

*Bạn đã học tiếng Nhật bao lâu?*

*... Tôi đã học khoảng 2 năm.*

|  |
| --- |
| 1. N だけ |

うちから大学まで 5分だけかかります。*Từ nhà tôi đến trường chỉ mất 5 phút.*

みはだけです。*Ngày nghỉ chỉ có chủ nhật.*

*Minna No Nihongo*

12

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. N1 は N2 より Adj です。 |

ひこうきはよりはやいです。*Máy bay nhanh hơn ô tô.*

さんはよりいです。*Anh Tanaka cao hơn tôi.*

|  |
| --- |
| 1. N1 と N2 とどちらが Adj ですか。   ...N1(N2)のほうが Adj です。 |

テニスとサッカーとどちらがおもしろいですか。

...サッカーのほうがおもしろいです。

*Tennis và bóng đá cái nào thú vị hơn? ...Bóng đá thú vị hơn.*

|  |
| --- |
| 1. N1[のなか]で N2 がいちばん   Adj です |

スポーツでサッカーがいちばんおもしろいです。*Trong các môn thể thao, bóng đá thú vị nhất.*

1年でいつがいちばん寒いですか. *Trong 1 năm khi nào lạnh nhất?*

*Minna No Nihongo*

13

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. (は）N がほしいです |

はカメラがほしいです。*Tôi muốn có máy ảnh.*

にがほしいですか。*Vào ngày sinh nhật bạn thích gì?*

|  |
| --- |
| 1. （私は）N を V-ます＋たいで |

はへきたいです。*Tôi muốn đi Nhật.*

、をべたいですか。*Bây giờ, bạn muốn ăn gì?*

|  |
| --- |
| 1. + V-ます   N (Địa điểm) へ + N + にきます/  ます/ります |

はスーパーへをいにきました。*Tôi đã đi siêu thị (để) mua quần áo.*

|  |
| --- |
| 1. どこか／なに |

みはどこか（へ）きましたか. *Nghỉ hè, bạn có đi đâu không?*

いですから、か（を）みたいです. *Vì trời nóng nên tôi muốn uống gì đó*

*Minna No Nihongo*

14

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. V てください |

ちょっとってください。

*Vui lòng/Xin hãy chờ một chút.*

をしてください。

*Hãy cho tôi mượn quyển từ điển.*

ゆっくりってください。

*Vui lòng/Hãy nói chậm lại.*

|  |
| --- |
| 1. V ています |

さんはをしています. *Bạn Tanaka đang học tiếng Nhật.*

がっています。*Bây giờ trời đang mưa.*

|  |
| --- |
| 1. V（thể ます）しょうか |

タクシーをよびましょうか。*Tôi gọi taxi cho bạn nhé!*

荷物を持ちましょうか。*Tôi cầm hành lý giúp bạn nhé!*

*Minna No Nihongo*

15

*www.KatchUp.vn*

Ý nghĩa : N1 ~ hơn N2

Cách dùng:Đây là câu so sánh hơn. Trong đó, N1 được đưa ra so sánh với N2.

Bài 12

Cách dùng:だけ đứng sau danh từ, có nghĩa là “chỉ”

Cách dùng:

- どのぐらい là từ để hỏi cho khoảng thời gian

- Thường đi kèm với động từ かかります(Nghĩa là: Mất bao nhiêu lâu )

- くらい・ぐらい đứng sau từ chỉ số lượng, có nghĩa là “khoảng”

Ý nghĩa : (Tôi) muốn/ muốn có/ mong có N

Cách dùng:

- Dùng để nói về ước muốn, ham thích của người nói

- ほしい là tính từ đuôi い.

Bài 13

Ý nghĩa : Trong phạm vi N1 thì N2 ~ nhất.

Cách dùng:Đây là câu so sánh cao nhất. Trong đó: N2 thuộc phạm vi của N1 và có tính chất [Adj] nhất trong phạm vi đó.

Ý nghĩa : N1 và N2 cái nào ~ hơn?

...N1 ( N2) ~ hơn

Cách dùng:Luôn sử dụng từ để hỏi どちら khi muốn so sánh giữa 2 vật hay người.

Bài 14

Ý nghĩa : どこか nghĩa là “ chỗ nào đó, nơi nào đó ” không xác định rõ. なにか nghĩa là “ cái gì đó, 1 cái gì đó ” không xác định rõ.

Lưu ý: Cả 2 từ khi đứng trước các ĐT đi với các trợ từ へ、が、を thì các trợ từ này có thể được lược bỏ.

Ý nghĩa : Đi/đến/về N để làm ~

Cách dùng:Đây là mẫu câu sử dụng để nói về mục đích đi đến/ về đâu đó để thực hiện hành động nào đó. Động từ chỉ mục đích để thể ます, danh từ chỉ mục đích là những danh động từ

Ý nghĩa : (Tôi) thích, muốn làm ~

Cách dùng:Có thể dùng trợ từ を hoặc が(が dùng nhiều hơn). Động từ thể ます+たい được coi như một tính từ đuôi い.

Lưu ý: ほしいです hay ～たいです không sử dụng để nói về mong muốn của người thứ ba.

Bài 15

Cách dùng:Sử dụng khi người nói ngỏ ý làm gì đó giúp cho người nghe

Ý nghĩa : Đang làm ~

Cách dùng:Động từ thể て thêm います.Mẫu câu này dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

Ý nghĩa : Hãy làm ~,Vui lòng làm ~

Cách dùng:Động từ thể て thêm ください

Lưu ý: Mẫu câu này dùng khi yêu cầu, nhờ ai đó làm gì một cách lịch sự.

|  |
| --- |
| 1. V てもいいです |

ここでをってもいいですか. *Tôi chụp ảnh ở đây có được không?*

タバコを吸ってもいいですか。*Tôi hút thuốc có được không?*

|  |
| --- |
| 1. V てはいけません |

ここでタバコを吸ってはいけません。*Không được hút thuốc ở đây.*

ここでをってもいいですか. *Tôi chụp ảnh ở đây có được không?...*いいえ、いけません。*...Không, không được.*

|  |
| --- |
| 1. V ています |

はしています. *Tôi đã kết hôn (đã, và đang có gia đình)*.

はさんをっています。 *Tôi biết cô Suzuki (đã và đang biết).*

|  |
| --- |
| 1. V ています(tiếp) |

FPT はコンピューターソフトを作っています。*FPT sản xuất phần mềm máy tính.*

私は CMC で働いています。*Tôi làm việc ở CMC.*

*Minna No Nihongo*

16

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| 1. V１て、V2 て...V ます |

をして、シャワーをびて、へきます。*Hàng sáng tôi chạy bộ rồi tắm sau đó đến trường.*

|  |
| --- |
| 1. い- adj(～い)→～くて、～   な-adj [な]→で、～  N →で、～ |

さんはくて、です。*Cô Suzuki trẻ và khỏe mạnh.*

ハノイはがくて、にぎやかです. *Hà Nội đông người và nhộn nhịp.*

|  |
| --- |
| 1. い- adj(～い)→～くて、～   な-adj [な]→で、～ (tiếp)  N → で、～ |

ラオさんはハンサムで、です。*Anh Rao đẹp trai và tốt bụng.*

Hue は静かで、きれいな町です。*Huế là tp yên tĩnh và đẹp.*

|  |
| --- |
| 1. い- adj(～い)→～くて、～   な-adj [な]→で、～  N → で、～(tiếp) |

カリナさんはで、マリアさんはです。

*Karina là tu nghiệp sinh còn Maria là vợ.*

|  |
| --- |
| 1. V１てから、V2 ます |

へってから、のできます。*Sau khi về nước tôi sẽ làm việc ở công ty của bố.*

|  |
| --- |
| 1. N1 は N2 が Adj |

Hue はべがおいしいです。 *Đồ ăn Huế ngon.*

さんはがいです。 *Bạn Tanaka cao.*

|  |
| --- |
| 1. どうやって |

大学までどうやって行きますか。*Đến trường bạn đi thế nào?*

|  |
| --- |
| 1. どの N |

さんはどのですか。

あのがくて、がいです.

*Tanaka là người nào?*

*...Là người cao và tóc màu đen.*

**Thẻ Học **

**Ngữ Pháp**

**Minnano Nihongo 1**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

Cách dùng:Thể tiếp diễn còn được sử dụng để biểu thị những tập quán, thói quen, những hành động được lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Cách dùng:thể hiện ý một hành động nào đó đã diễn ra trong quá khứ và hiện tại vẫn còn tiếp diễn, kết quả của nó vẫn hiển hiện trong hiện tại và tương lai.

Lưu ý: っています ở đây mang nghĩa sở hữu.

Ý nghĩa : Không được làm ~

Cách dùng:Động từ thể て thêm はいけません. Mẫu câu này sử dụng khi muốn nói ý không được phép làm gì.

Ý nghĩa :Có thể làm ~, được phép làm ~, làm ~ cũng được.

Cách dùng:Động từ thể て thêm もいいです. Mẫu câu này ám chỉ một sự cho phép làm gì đó.

Lưu ý: Thể nghi vấn của mẫu câu này được sử dụng như một câu xin phép làm gì đó.

Cách dùng:Khi nối 2 hay nhiều tính từ của cùng 1 chủ thể, nếu đi trước là tính từđuôi な thì đuôi な sẽ được bỏ đi thay thế bằng で, các tính từ có thể được cách nhau bởi dấu phẩy ( 、).

Lưu ý:*Thì của cả câu được chia ở câu đứng sau.*

Cách dùng:Khi nối 2 hay nhiều tính từ của cùng 1 chủ thể, nếu đi trước là tính từđuôi い thì đuôi い sẽ được bỏ đi thay thế bằng くて, các tính từ có thểđược cách nhau bởi dấu phẩy ( 、).

Ý nghĩa : Làm V1 rồi làm V2,...

Cách dùng:

- Mẫu câu sử dụng để liệt kê các hành động xẩy ra theo trình tự thời gian, hành động đứng trước xẩy ra trước.

- Thì của cả câu được chia ở động từ cuối cùng.

Bài 16

Cách dùng:Đây là từ để hỏi cho cách làm, phương thức làm một việc nào đó và có nghĩa là “ Làm thế nào”

Cách dùng:Mẫu câu này dùng để miêu tả cụ thể một thành phần, một bộ phận của 1 vật hoặc người.

Ý nghĩa : Làm V1 rồi làm V2 / Sau

Cách dùng:

- Mẫu câu này cũng diễn tả sự liên tiếp của hành động nhưng nhấn mạnh hành động thứ nhất kết thúc rối mới đến hành động 2.

- Thì của cả câu được quyết định ở cuối câu.

Cách dùng:Riêng cấu trúc với danh từ, không nhất thiết chỉ sử dụng khi có cùng chủngữ, có thể là 2 câu có chủ ngữ khác nhau (trong trường hợp này, nó sẽ trở thành cách kết hợp 2 câu với nhau)

“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*

Cách dùng:

- Trước đây đã học các từ この、その、あの và どの là từ để hỏi cho các từ đó và có nghĩa là “nào”.

- Đằng sau どの luôn là một danh từ.