**SMALL TEST 1**

Name: 

ID No.:

**Question 1 Write Hiragana or Katakana *(3 x 20 = 60)***



1. Kusuri ☞ 1. Pia-no ☞

2. Dentō ☞ 2. Puroguramu ☞

3. Mibunsho☞ 3. Erebētā ☞

4. Yatto ☞ 4. Pikunikku ☞

5. Chū-kyū ☞ 5. Kyanseru ☞

6. Kuruma ☞ 6. Puraibetto ☞

7. Settaishitsu ☞ 7. Sarada ☞

8. Kekkahyō ☞ 8. Konpyūtā ☞

9. Jumyō ☞ 9. Soryūshon ☞

10. Shusseki ☞ 10. Fairu ☞

***Bài 2: Viết các câu sau sang tiếng Nhật (Hiragana) (4 x 5 = 20)***

1. Xin chào! *(lần đầu gặp mặt)*
2. Tôi đi đây! *(người đi nói)*

3. Bạn đã vất vả rồi! (cám ơn)

4. Chào tạm biệt!

5. Mời cả nhà ăn cơm

***Bài 3: Viết các con số sau bằng tiếng Nhật (Hiragana) (4 x 5 = 20)***

1. 318 🡪
2. 59 🡪
3. 619 🡪

4. 834 🡪