**第2課のテスト**

**I/ Hãy chọn đáp án đúng nhất (0.1 x 5 = 0.5 điểm)**

1. じしょ

a.Thẻ điện thoại b.Tạp chí c. Từ điển

2. てちょう

a.Sổ tay b.Radio c.Vở

3. これ

a. Cái này b.Túi xách c.Cái ô

4. カメラ

a. Bút chì kim b.Sách c.Máy ảnh

5. めいし

a. Danh thếp b. Cái đó c. Thẻ

**II/Viết các từ, số sau sang tiếng Nhật (0.1 x10 = 1 điểm)**

1. Chìa khóa 6. 589

2. Bút bi 7. 207

3. Báo 8. 150

4. Ô tô 9. 632

5. Máy tính 10. 399

**III/ Chọn đáp án thích hợp nhất (0.1x 5 = 0.5 điểm )**

1.A：これはしんぶんですか。

　B：＿＿＿＿＿＿＿＿。

a.はい、しんぶんです b.しんぶんです

2. A：これはなんですか。

　B：＿＿＿＿＿＿＿＿。

a.はい、ほんです b. ほんです

3. A：それはなんのざっしですか。

　B：＿＿＿＿＿＿＿＿ざっしです。

a.カメラの b.やまださんの

4. A：あれは＿＿＿＿＿＿＿のつくえですか。

　B：たなかさんのつくえです。

a.なん b.だれ

5.A：それはじしょですか、ほんですか。

　B：＿＿＿＿＿＿＿＿。

a.じしょです b.はい、じしょです

**IV/ Điền trợ từ thích hợp vào chỗ trống ( 0.125 x 8 = 1 điểm)**

1．これ（　　　　）じしょです。それ（　　　　）じしょです。

2．あの（　　　　）かばん（　　　　）たかやまさん（　　　　）です。

3．これ（　　　　）わたし（　　　　）かぎ（　　　　）です。

**V/Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa ( 0.4 x 5 = 2 điểm )**

1.　か／えんぴつ／これ／です／は／です／シャープペンシル／か

2.　あれ／ではありません／てちょう／は

3.　それ／か／コンピューター／です／は／テレビ／か／です／は

4.　かばん／これ／は／です

5.　あれ／です／せんせい／つくえ／の／は

**VI/ Dịch các câu sau sang tiếng Nhật ( 0.6 x 5 = 3 điểm)**

1. Thuốc lá này của ai?

2. Điện thoại kia là của anh Kimura.

3. Cái kia là chìa khóa của giáo viên.

4. Cái đó không phải là từ điển của tôi.

5. Đồng hồ đó là của bạn phải không?

**VII/ Hãy nghe và chọn đáp án thích hợp nhất (0.5 x 4 = 2 điểm )**

**だれのですか。** CD A- 9

|  |
| --- |
| a.　エド　　　b.　りん　　　c.　ジャン　　　d.　タワポン　　　e.　先生 |

