姓名： TRẦN TUYẾT LIÊN 班级：8H4 第二周 -2021

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

第二课：到朋友家去做客

1. 生词：
2. 亲热：thân thiết .
3. 热情：nhiệt tình .
4. 倒：rót .
5. 西瓜：dưa hấu .
6. 一直：liên tục .
7. 情况：tình hình .
8. 留: giữ , lưu .
9. 不好意思：ngại ,không tiện .
10. 非常： vô cùng .
11. 可口: ngon miệng .

11．别：đừng ,chớ .

12．电话：điện thoại .

13．感谢：cám ơn .

14．盛情：thịnh tình .

15. 款待：khoản đãi .

16. 拜访 ：thăm .

17．维明： Duy Minh .

1. 语法：

CÂU CẦU KHIẾN :

Mẫu câu cơ bản :

|  |
| --- |
| 别忘 [ 了 ] + cụm ĐT |

Cụm động từ “ 别忘 [ 了 ] ” được dùng để nhấn mạnh ý nghĩa đề nghị , nhắc nhở một công việc nào đó .

例如：

1. 别忘了给我打电话。
2. 别忘了明天八点上课。

Ngoài “ 别忘 [ 了 ] ” ，câu cầu khiến còn sử dụng một số động từ hoặc cụm động từ mang ý nghĩa ra lệnh , thúc giục , khuyên ngăn hoặc thương lượng .

例如：

* 1. 请进 ！
  2. 我们一起走吧。

1. 练习：
2. Đọc thuộc các cụm từ sau :

给我们倒了茶水 拿出西瓜来 坐在一起 不好意思走了

吃得很可口 盛情款待 一定再来拜访

1. Sắp xếp các từ ngữ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh :
2. 爸爸 忙 工作 我 很。
3. 情况 我们 热情 的 老师 生活 地

学习 问。

1. 他 已经 今年 岁 奶奶 了 快 八十。
2. 好菜 妈妈 很多 了 我们 给 做。
3. Chọn trợ từ thích hợp ““的 ”，“地 ”，“得 ”điền vào chỗ trống :
4. 我们到维明家……时候，他一家人都在。
5. 那天我们在他家玩儿………很愉快。
6. 老师高兴……跟我说 ：“你………考试成绩很好”。
7. 妈妈做…… 菜，我都吃……很可口。

4. Dùng cụm từ cho sẵn để hoàn thành câu :

Mẫu : 给我打电话 [ 你们 ] 别忘了给我打电话。

* 1. 多穿衣服
  2. 给我写信
  3. 带上照相机
  4. 做好练习