姓名： TRẦN TUYẾT LIÊN 班级：7H4 第二周 -2021

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

第二课：我们的学校

1. 生词：
2. 有名：nổi tiếng.
3. 少：ít, thiếu.
4. 郊区：ngoại ô.
5. 离：cách.

离市中心不远：cách trung tâm thành phố không xa.

1. 市：thành phố.
2. 远：xa.
3. 设备：thiết bị .
4. 齐全：đầy đủ .
5. 运动场：sân vận động .
6. 实验室：phòng thí nghiệm .

11．教师：lớp học .

12．锻炼：rèn luyện .

锻炼身体: rèn luyện than thể .

13．杂志：tạp chí .

14．热爱 : yêu mến .

15．自己: mình , tự mình .

1. 语法：

TRẠNG NGỮ (TR)

Kết cấu giới từ chỉ nơi chốn, đối tượng làm trạng ngữ.

Trạng ngữ là thành phần phụ đứng trước động từ hoặc tính từ vị ngữ,chỉ trạng thái của

hành động,địa điểm xảy ra hành động,đối tượng của hành động hoặc chỉ mức độ của tính

chất,………

Trạng ngữ có thể là một kết cấu giới từ.

例如：

1. 同学们在图书馆看书，看报。
2. 学生在运动场上锻炼身体。
3. 老师对我们说…….。
4. 同学们跟老师打招呼。

（三）练习：

1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống :
2. 我们的学校离 ……很近。
3. ……离……..不远。
4. …… 离首都很远。
5. 这儿……国家大学很远。
6. 我家……他家很………。
7. 我家……..学校不远。
8. Dùng các cụm từ sau đặt câu:
9. 市中心 文化中心 政治中心 经济中心
10. 桌子上 椅子上 书上 本子上 运动场上
11. 教师里 学校里 图书馆里
12. Điền từ cho trước vào chỗ trống :

**离 在 从 对 到**

1. 我家…………..市中心很近。
2. 他………河内回来， 住在我家.。
3. 今天他…… 家休息 。
4. 星期天我请他…… 我家做客 。
5. 老师…….我们说：“你们要好好儿地学汉语.。