|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM**  **TTNN Bình Minh – Hinode**  Năm học: 2021- 2022 |  | **ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG NHẬT HỌC KỲ I**  **Môn: Tiếng Nhật 6**  *Thời gian làm bài: 45 phút* |

なまえ (Họ tên)：...................................................................................クラス (Lớp)：.....................

**PHẦN I: Đọc kĩ yêu cầu đề bài các phần và chọn phương án đúng (20x4= 80 điểm)**

***Chọn đáp án có cách viết hiragana đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với những âm sau đây:***

1. O

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. お | 1. あ | 1. い | 1. の |

1. TSU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. え | 1. つ | 1. う | 1. お |

1. RE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ね | 1. わ | 1. れ | 1. ぬ |

1. MA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ま | 1. ち | 1. め | 1. ふ |

1. YU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. や | 1. ゆ | 1. よ | 1. る |

***Chọn đáp án có cách viết hiragana đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với những âm sau đây:***

1. ZE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. べ | 1. げ | 1. ぜ | 1. で |

1. DI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. じ | 1. ぢ | 1. び | 1. ぎ |

1. BA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ぼ | 1. ば | 1. べ | 1. ぱ |

1. PE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. げ | 1. べ | 1. ぺ | 1. ぱ |

1. GA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ざ | 1. が | 1. づ | 1. ぐ |

***Chọn đáp án có cách đọc tiếng nhật đúng (ứng với A hoặc B, C, D) của các số đếm sau đây:***

1. Số 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ku | 1. ni | 1. san | 1. yon |

1. Số 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. juu | 1. chuu | 1. kyuu | 1. shuu |

1. Số 25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ni go | 1. Ni juu go | 1. Ichi juu go | 1. Ni juu |

1. Số 31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sanjuu | 1. San juu ichi | 1. San ichi | 1. Ichi juu san |

1. Số 40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Juu yon | 1. San juu | 1. Ni juu | 1. Yon juu |

***Chọn nghĩa tiếng việt tương ứng (ứng với A hoặc B, C) với câu sau đây:***

1. おはよう　ございます

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Chào buổi trưa, chiều | 1. Chào buổi sáng | 1. Chào buổi tối |

1. ありがとう ございます

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Chào tạm biệt | 1. Chúc ngủ ngon | 1. Cảm ơn |

1. いただきます

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. No bụng | 1. Cảm ơn sau khi ăn | 1. Mời trước khi ăn |

1. すみません

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Xin lỗi | 1. Chúc ngủ ngon | 1. Hẹn gặp lại |

1. はじめまして

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ngày mai gặp lại | 1. Lần đầu gặp mặt | 1. Không có gì |

**PHẦN II. Đọc kĩ yêu cầu đề bài các phần và chọn phương án đúng nhất (10x2= 20 điểm)**

***Chọn cách đọc Tiếng Nhật đúng (ứng với A hoặc B, C) của những từ sau đây:***

1. Chìa khóa

Ａ．かぎ 　　Ｂ．かわ 　 Ｃ．かお

2. Nắng

Ａ．あめ 　　　　　　　　 Ｂ．はれ 　　　　　　 Ｃ．ゆき

3. Cơ thể

Ａ．からだ 　　　　　　　　　 Ｂ．かざだ 　　　　　　　　Ｃ．からた

4. Nước

Ａ．まど 　　　　　　　　　Ｂ．みず 　　　　　　　　 　Ｃ．まず

5. Trôi chảy, lưu loát

Ａ．ぴかぴか 　　　　　　　　　 Ｂ．へらぺら 　　　　　　　　　 Ｃ．ぺらぺら

***Chọn cách viết tiếng nhật đúng (ứng với A hoặc B, C) của những chữ romaji sau đây:***

1. Yuki

Ａ．はれ 　　　Ｂ．あめ 　 　 Ｃ．ゆき

2. Omiyage

Ａ．おみよげ 　　　　　　　　 Ｂ．あまやけ 　　　　　　　　　　　 Ｃ．おみやげ

3. Oishii

Ａ．おしい 　　　　　　　　 Ｂ．あいしい 　　　　　　　　　　　　　 Ｃ．おいしい

4. Buta

Ａ.　いぬ 　　　　　　　　 Ｂ．ぶた 　　　　　　　　　　Ｃ．ねこ

5. Deguchi

Ａ．でくち 　　　　　　　　 Ｂ．でぐち 　　　　　　　　　　　　　 Ｃ．てくぢ

＊おわり＊

\_HẾT\_