第二课

汉语不太难

一、 写出表示家庭成员的词语并找出它们的相同点：Viết các chữ Hán và phiên âm các từ chỉ thành viên trong gia đình, phiên âm của các từ này có đặc điểm gì chung?

爸爸，妈妈，姐姐，弟弟，哥哥，妹妹，奶奶，爷爷，...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

二、 写出这些部首的名称和含有它们的汉字：Nêu tên các bộ sau và viết chữ Hán có chứa bộ đó

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bộ thủ | Tên bộ | Chữ Hán |
| 1．忄 | Tâm | 忙 |
| 2．口 | Vi | 回 |
| 3．彳 | Xích | 很 |
| 4．氵 | Thủy | 汉 |
| 5．讠 | Ngôn | 语 |
| 6．田 | Điền | 男 |

三、 选择正确的注音法：Chọn phiên âm đúng của chữ Hán

1．忙 A．máng B．mán C．māng

2．男 A. nán B．năn C．nàn

3．汉 A. hàng B. hàn C．hán

4．难 A. nán B. nàn C．nān

5．很 A. hĕn B．hén C．hèn

6．白 A. băi B．bái C．bài

7．你好 A．nĭhăo B．ní hăo C．nĭ hăo

8．五 A．yŭ B．wŭ C．ŭ

9．不 A．bú B．pù C．bù

10．女 A．nŭ B．nǚ C．nǜ

四、 写出下列词语的汉字和越南语的意思：Điền chữ Hán và nghĩa tiếng Việt cho các phiên âm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汉字 | 拼音 | 越南语 |
| 忙 | máng | Bận |
| 汉语 | hànyŭ | Tiếng Hán |
| 很 | hĕn | Rất |
| 妹妹 | mèimei | Em gái |

五、 选择正确答案：Chọn đáp án đúng

1．Chọn câu trả lời đúng:“你忙吗？”

A．很忙 B．你好 C．很难 D．不太难

2．Chọn câu đúng:

A．忙爸爸你吗？ C．吗你爸爸忙？

B．你爸爸吗忙？ D．你爸爸忙吗？

3．Chọn đáp án đúng điền trống:...............................难吗？

A．妈妈 B．汉语 C．男 D．妹妹

4．Chọn phiêm âm đúng cho chữ Hán sau:“吗”

A．mā B．má C．mà D．ma

六、 完成会话：Hoàn thành hội thoại

A: \_\_\_你\_\_\_\_ \_\_\_好\_\_\_\_\_\_!

B: 你好！

A: \_\_\_\_你\_\_\_ \_\_\_\_\_\_忙\_\_ \_\_吗\_\_\_\_\_？

B：很忙。

A：\_\_\_\_汉\_\_\_ \_\_\_\_语\_\_\_\_ \_\_\_\_难\_\_\_ \_\_吗\_\_\_\_\_\_？

B：汉语不难。

七、 写出汉字的笔顺: Viết các chữ Hán sau theo thứ tự các nét

