**姓名: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 班级: 6H4 2021，星期六**

**学习表六**

**第六课： *打招呼***

**A.课文：**

1. 生词：

|  |  |
| --- | --- |
| 1.我：wǒ：tôi  我们：wǒmen：chúng tôi | 2.你：  你们： |
| 3.他：  他们： | 4.她：  她们： |
| 5.您： | 6.好： |
| 7.打招呼： | |

1. 会话：

A：你好！：nĭ hǎo!：Chào bạn！

B：你好！：

A,B：你好！：

C：你们好！：

Học sinh： 您好！：

Thầy giáo ：你好！：

**B.注解：**

1．Chữ Hán: được cấu tạo bởi các nét, khi viết mỗi chữ nằm trong phạm vi một ô vuông. Thứ tự các nét trong một chữ Hán được viết theo các quy tắc. Một chữ Hán có thể chia thành nhiều phần, các phần đó viết theo quy tắc trên.

2．Từ xưng hô: khi nói chuyện với nhau, thường dùng我để tự xưng và gọi người đối diện với mình là 你 gọi người được nhắc đến trong câu chuyện là 他（hoặc她）. Để chỉ số nhiều, ta thêm 们vào phía sau thành: 我们, 你们, 他们, （她们）

3．Chào hỏi: Khi gặp nhau có thể chào hỏi nhau như trong bài hội thoại. 您好！là cách chào đối với người lớn tuổi, tôn kính. Cũng có nhiều cách chào hỏi khác trong tiếng Trung Quốc.

4．Dấu câu：、，；（ ）“”：。？！...

**练习：Bài tập:**

1. 读一读：Tập đọc：

我们，你们，他们，她们

你好，你们好

1. 完成会话：Hoàn thành đối thoại：
2. A：你好！

B：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

1. A,B：你好！

C：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!