**第１課のテスト**

**I/ Hãy chọn đáp án thích hợp nhất (0.2 x 5 = 1 điểm)**

1)あなた

a. Chúng tôi b. Bạn c. Tôi

2)ぎんこういん

a. Học sinh b. Nhân viên ngân hàng c. Nhà nghiên cứu

3)イギリス

a. Anh b. Thái Lan c. Mỹ

4) でんき

a. Đại học b. Bệnh viện c. Đèn điện

5）みなさん

a. Anh b. Quý vị/ Các anh chị/ Các ông bà c. Các nhân viên

**II/ Hãy viết các từ, số sau sang tiếng Nhật (0.1 x 10 = 1 điểm)**

1. Kỹ sư 6. 41 tuổi

2. Bệnh viên 7. 20 tuổi

3. Giáo viên 8. 28 tuổi

4. Nhật Bản 9. 55

5. Braxin 10.79

**III/ Hãy chọn đáp án đúng nhất (0.2 x 5 = 1điểm)**

1. A：あなたはきむらさんですか。

　B：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

a.　はい、わたしはきむらです。 b.　 はい、わたしはきむらさんです。

2. A：やまださんはかいしゃいんですか。

　B：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

a. 　はい、かいしゃいんです。 b.　 いいえ、かいしゃいんです。

3. A：あなたは＿＿＿＿＿＿＿＿ですか。

　B：２１さいです。

a. 　だれ b.　おいくつ c.　どなた

4. A：あのかたは＿＿＿＿＿＿＿＿＿ですか。

　B：ミラーさんです。

a.　なんさい b.　 どなた

5. A：わたしは＿＿＿＿＿＿＿＿＿からきました。

a. 　タイ b. 　タイじん

**IV/ Điền trợ từ thích hợp vào chỗ trống (0.2 x 5 = 1điểm)**

A：すずきさん（　　　）せんせいですか。

　B：はい、すずきさん（　　　）せんせいです。

　A：たなかさん（　　　）せんせいですか。

　B：いいえ、たなかさん（　　　）せんせいではありません。たなかさん（　　　　）

エンジニアです。

**V/ Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh (0.4 x 5 = 2 điểm)**

1．です／ハーさん／ベトナム／は／いしゃ／か／の

2．も／マリオさん／か／フィリピンじん／です

3．Nextop／か／です／は／ナムさん／の／エンジニア

4．は／けんきゅうしゃ／わたし／じゃありません

5．なんさい／か／は／です／あなた

**VI/ Dịch các câu sau sang tiếng Nhật (0.4 x 5 = 2 điểm)**

1. Người kia là người Pháp.

2. Chị Tanaka là nhân viên ngân hàng.

3. Các bạn là người Ấn Độ phải không?

4. Không, chúng tôi không phải người Ấn Độ. Chúng tôi là người Indonesia.

5. Anh Yamada là người Nhật. Chị Suzuki cũng là người Nhật.

**VII/ Nghe và trả lời các câu hỏi sau (0.66 x 3 = 2 điểm)**

**なんさいですか。 CDA-5**

例）ミラー （ 28　 ）

１） （　　　　）

２）ななこ （　　　　）

３）ケリー （　　　　）