**TÓM LƯỢC GIÁO TRÌNH A NEW COURSE IN READING PALI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tổng quát:** Giáo trình A New Course In Reading Pali là giáo trình dạy Pali chất lượng và uy tín do hai học giả Pali hàng đầu biên soạn là James Gair và Karunatillake. Nội dung giáo trình gồm tổng cộng 12 bài, mỗi bài gồm: [1] Ít nhất 8 đoạn kinh trích từ Tam Tạng Pali, chủ yếu từ Tăng Chi Bộ và Pháp Cú, [2] Văn phạm đủ để áp dụng đọc các đoạn kinh trong bài, [3] Toàn bộ từ vựng có trong các đoạn kinh  Giáo trình đặt mục tiêu giúp một người chưa biết gì về Pali và ngôn ngữ học nói chung rèn luyện những kĩ năng cần thiết để đọc kinh điển Pali. Kết thúc giáo trình, học viên có thể tự đọc khoản 60%-70% Nikaya và bắt đầu tập đọc Chú Giải, Sớ Giải. Hiện giáo trình này được nhiều học giả Pali uy tín trên thế giới đưa vào giảng dạy – trong đó có Tỳ Kheo Bodhi. | | | |
| **Chương 1** | **Ngữ pháp**   * Danh từ nam tính, trung tính tận cùng –a * Danh từ nữ tính tận cùng –i, -ī * Động từ: thì hiện tại, mô tả cách, thể chủ động | **Lượng từ vựng**  100 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tiểu Bộ, Tiểu tụng: 3 câu Quy y Tam Bảo |
| **Chương 2** | **Ngữ pháp**   * Danh từ nam tính, trung tính tận cùng –u * Danh từ nữ tính tận cùng –ā * Đại từ nhân xưng/chỉ định * Đại từ quan hệ * Động từ nguyên mẫu | **Lượng từ vựng**  120 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tiểu Bộ, Pháp Cú, Phẩm Phật: đoạn 4 |
| **Chương 3** | **Ngữ pháp**   * Đại từ nghi vấn * Động từ cầu khiến cách * Động từ ‘thì, là’ (to be): hoti, atthi, bhavati | **Lượng từ vựng**  120 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Mi Tiên vấn đáp, Phẩm Phật, Câu hỏi về sự dịch chuyển sang thân khác |
| **Chương 4** | **Ngữ pháp**   * Đại từ nhân xưng/chỉ định (tiếp) * Động từ bất biến * Hiện tại phân từ | **Lượng từ vựng**  160 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tăng Chi Bộ, Chương 4 Pháp, Kinh Phiền Não |
| **Chương 5** | **Ngữ pháp**   * Đại từ nhân xưng ngôi 1, ngôi 2 * Danh từ tận cùng -mant, -vant * Hiện tại phân từ (tiếp) * Quá khứ phân từ | **Lượng từ vựng**  160 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Trung Bộ Kinh, Phẩm Bà La Môn, Kinh Vāseṭṭha |
| **Chương 6** | **Ngữ pháp**   * Danh từ tận cùng -an, -in * Danh từ nữ tính tận cùng –u * Động từ quá khứ đơn | **Lượng từ vựng**  200 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tiểu Bộ Kinh, Tiểu Tụng, 5 câu giữ giới |
| **Chương 7** | **Ngữ pháp**   * Động từ cầu khiến cách (tiếp) * Tương lai bị động phân từ * Danh từ vị trí cách | **Lượng từ vựng**  120 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 3 Pháp, Kinh Kesamutti |
| **Chương 8** | **Ngữ pháp**   * Danh từ nam tính tận cùng –i * Động từ mệnh lệnh cách * Cấu trúc vị trí cách độc lập | **Lượng từ vựng**  120 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tiểu Bộ Kinh, Phẩm Tâm, Đoạn 4 |
| **Chương 9** | **Ngữ pháp**   * Danh từ tận cùng –ar * Thì tương lai * Động từ bị động | **Lượng từ vựng**  100 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 4 Pháp, Kinh Mahāpadesa |
| **Chương 10** | **Ngữ pháp**   * Sở hữu cách độc lập * Động từ bất biến (tiếp) * Động từ truyền động | **Lượng từ vựng**  160 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tiểu Bộ Kinh, Pháp Cú, Phẩm Song Đối, Đoạn 13 |
| **Chương 11** | **Ngữ pháp**   * Cấu trúc điều kiện * Thể phản thân * So sánh hơn & so sánh nhất | **Lượng từ vựng**  120 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tương Ưng Bộ Kinh, Kinh Āḷavaka |
| **Chương 12** | **Ngữ pháp**   * Sở hữu cách độc lập (tiếp) * Ubho, asu * Quá khứ hoàn thành | **Lượng từ vựng**  200 | **Đoạn kinh tiêu biểu**  Tương Ưng Bộ Kinh, Kinh Chuyển Pháp Luân |