**第6 課のテスト**

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

1.きます

a. Hút (thuốc lá)　 b. Viết, kẻ, vẽ c. Xem, nhìn ngắm

2. ります

a. Chụp (ảnh) b. Ăn c. Phim

3.ごはん

a. Thư b. Gặp gỡ c. Bữa ăn sáng

4. レポート

a. Ô tô b. Báo cáo c. Đọc

5.

a. Cá b. Ảnh c. Rau

**II/Viết các từ sau sang tiếng Nhật và ngược lại (0.1 x 10 = 1 điểm)**

1.Cửa hàng, cửa hiệu 6. あそこ

2. Nghe 7. てがみ

3. Ngắm hoa anh đào nở 8. ちかてつ

4. Cá 9. ビール

5. Thình thoảng 10. しゅくだい

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

1. A:を　べますか。

B: パンと　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_をべます。

a.コーヒー b.

2. A: を　みますか。

　B:　も\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

a.　みません b.みます

3. A：　に　へ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（１）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

　B：ええ、いいですね。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（２）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

（１）a.きませんか b.　きましたか

（２）a. きましょう b．きました。

4. A：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_をしますか。

　B：へ　きます。

a. なに b.なん

5.A:　なにをしましたか。

　B:を\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

a．しました b．ました

**IV/ Điền trợ từ thích hợp vào chỗ trống, trường hợp không cần trợ từ điền đấu x ( 0.1 x 20 = 2 điểm)**

1. きょう、３じ（　　　　）じむしょ（　　　　）アインせんせい（　　　　）あいます。

2. まいあさ（　　　　）わたし（　　　　）ともだち（　　　）あさごはん（　　　　）たべます。

3. きのう（　　　　）あるいて（　　　　）スーパー（　　　）いきました。スーパー（　　　　）ビール（　　　　）りんご（　　　　）かいました。

4．いっしょ（　　　　）あそこ（　　　　）しゃしん（　　　　）とりません（　　　　）。

5．おととい（　　　　）ごご、うち（　　　　）テレビ（　　　　）みました。

**V/ Dùng các từ cho sẵn đế trả lời câu hỏi (0.2 x 5 = 1 điểm)**

1． A：こんばん、なにを　しますか。（........。それから、……）

B：

2． A：あなたは　まいあさ　しんぶんを　よみますか。（はい）

B：

3． A：けさ　なにを　たべましたか。（なにも）

B：

4． A：あした　どこで　しゃしんを　とりますか。（こうえん）

B：

5． A：どようび、なにを　しますか。（……。それから、…….）

B：

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

1. Tối mai cùng đi đến nhà cô Hayashi với tôi nhé.

2. Sáng hôm qua tôi đã mua rau và trứng ở siêu thị.

3. Thứ 7, tôi thường học ở thư viện của trường đại học Sakura.

4. Sáng nay tôi đi bộ đến trường cùng bạn.

5. Chiều nay tôi sẽ đi ăn cơm với bạn ở nhà hàng Fuji. Sau đó tôi sẽ làm bài tập về nhà.

**VII/ Hãy viết đoạn văn kể về hoạt động hàng ngày của bạn (*Yêu cầu viết ít nhát 8 câu, không kể câu giới thiệu bản thân*) ( 2 điểm)**

**VIII/ Nghe và điền từ thích hợp vào chỗ trống ( 0.125 x 8 = 1 điểm)**

**ミゲルさんはどこでしますか。 CD A-25**

1. A：カリナさん、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_をどうぞ。

B：ありがとうございます。うーん

A：　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_の\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_です。

B:　ミゲルさんはいつもどこで\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_を\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_か。

A:　デパートでいます。

**カリナさんはをしますか。CD A-27**

A: あ、12ですよ。カリナさん、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_をべませんか。

B:　ええ、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_べますか。

A:　の　\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_へきませんか。

B:　はい、きましょう。