|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 22:

TIẾT 54:

BÀI 7:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

**1. かんじ：**

　1.THỜI

|  |
| --- |
| 時 |

おん：9時（9じ）

　　　何時（なんじ）

　2.BÁN

|  |
| --- |
| 半 |

おん：9時半（9じはん）

**2.あたらしいことば：（Từ Vựng）**

あさごはん：

あそびます：

あびます：

あらいます：

いちにち：

うんどうします：

かいます：

かきます：

ききます：

ぎんこう：

ごご：

ごぜん：

～ごろ：

します：

シャワ－：

じゅぎょう：

しゅくだい：

それから：

テニス：

ばんごはん：

びじゅつクラス：

ひるごはん：

ひるね：

へや：

べんきょうします：

まいにち：

みがきます：

みます：

ゆうびんきょく：

よみます：

**3. Ngữ Pháp:**

　1.Ｎ+に

|  |
| --- |
| Ｎ　に　Ｖます |

－Biểu thị 1 cách chính xác thời điểm xảy ra hành động

れい：6じに　おきます。

　　　9じに　ねます。

II. BÀI TẬP

1. Các em hãy điền vào chỗ trống và dịch sao cho phù hợp:

1………..をききます。

→

2.かおを…………………..。

→

3.テレビを………………..。

→

4……….をあびます。

→

5.ぎゅうにゅうを…………………….。

→

6……….をみがきます。

→

7……….をかきます。

→

2. sắp xếp lại thành câu sao hoàn chỉnh:

　　1.に/うんどうします/は/おにいさん/6じ/

　　→.............................................................................................。

1. か/ゆりさん/たべます/に/を/なんじ/は/あさごはん/

　　→......................................................................................。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 22:

TIẾT 55:

BÀI 7:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

**3. Ngữ Pháp:**

2.Ｎ+ごろ

|  |
| --- |
| Ｎ　ごろ　Ｖます |

－Biểu thị một cách tương đối thời điểm xảy ra hành động.

れい：おとうさんは　7じごろ　うちへ　かえります。

　　　わたしは　8じごろ　がっこうへ　いきます。

　3.Ｎで

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｎ | で | Ｖます |

－Chỉ địa điểm diễn ra hành động

れい：うち　で　ほんをよみます。

　　　　がっこう　で　しゅくだいをします。

→どこで　Ｖますか

II. BÀI TẬP

1.hoàn thành câu theo mẫu:

Ví dụ: ばんごはんをたべます、うち

→うち　で　ばんごはんをたべます。

1.しゅくだいをします、へや

→........................................................................。

2.かばんをかいます、ス－パ－

→.........................................................................。

3.ほんをよみます、…………

→..........................................................................。

4.てがみをかきます、…………

→........................................................................。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 23:

TIẾT 56:

BÀI 7:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

**3. Ngữ Pháp:**

　4.～から　～まで

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｎ1 | から | Ｎ2 | まで | Ｖます  です |

－Biểu thị thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của hành động.

れい：わたしは　9じから7じまで　ねます。

　　　がっこうは　8じから4じまで　です。

II. BÀI TẬP

1. điền từ vào chỗ trống sao cho phù hợp:

1.7じから8まで……………………………………。

2……….から…………..までまんがをよみます。

3.14じから16じまで……………………………………。

4………..から………..まで　ねます。

5……………から…………..まで　がっこうへいきます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 23:

TIẾT 57:

BÀI 8:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. かんじ：

　1.MỖI

|  |
| --- |
| 毎 |

おん：毎日（まいにち）

　　　毎あさ（まいあさ）

　2.GIAN

|  |
| --- |
| 間 |

おん：2時間（2じかん）

**2.あたらしいことば：（Từ Vựng）**

あまり：

いっしゅうかん：

いつも：

およぎます：

かようび：

カラオケ：

きんようび：

～ぐらい；

げつようび：

サッカ－：

～じかん：

すいようび：

すもう：

そうじします：

ときどき：

どようび：

にちようび：

バドミントン：

ピアノ：

まいあさ：

まいしゅう：

もくようび：

やきゅう：

3. Ngữ Pháp:

　1.Độ dài thời gian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | いちじかん | いっぷん |
| 2 | にじかん | にふん |
| 3 | さんじかん | さんぷん |
| 4 | よじかん | よんぷん |
| 5 | ごじかん | ごふん |
| 6 | ろくじかん | ろっぷん |
| 7 | ななじかん | ななふん |
| 8 | はちじかん | はっぷん |
| 9 | くじかん | きゅうふん |
| 10 | じゅうじかん | じゅっぷん |
| ？ | なんじかん  どのぐらい | なんぷん |

－ dùng để nói về độ dài của thời gian

れい：わたしは　2じかん　しゅくだいをします。

　　　おにいさんは　1じかん　うんどうします。

　II. BÀI TẬP

1. Hãy làm theo mẫu:

Ví dụ:　ごご10じから6じまでねます→8じかん　ねます。

　　　　Ａ.6じから　7じまで　うんどうします

　　　　　→......................................................。

Ｂ．5じから　6じまで　こうえんでうんどうします。

→...........................................................。

Ｃ.2じから6じまで　まんがをよみます。

→....................................................................。

Ｄ.7じから11じまで　がっこうでべんきょうします。

→..............................................................................。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 23:

TIẾT 58:

BÀI 8:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

3. Ngữ Pháp:

2.Ｎ+ぐらい

|  |
| --- |
| Ｎ　ぐらい　Ｖます |

－

れい：おとうさんは　1じかんぐらい　ほんをよみます。

　　　わたしは　8じかんぐらい　ねます。

II. BÀI TẬP

1. Điền「ぐらい」 hoặc「ごろ」 sao cho phù hợp:

1.　2じかん……………..しゅくだいをします。

2.まいあさ、6じ……………….おきます。

3.かばんは　いくら…………………ですか。

4.まいばん、6じ半…………….うちへかえります。

5.うちに　つくえが3つ…………………あります。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 24:

TIẾT 59:

BÀI 8:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

3.あまり～　ません

|  |  |
| --- | --- |
| あまり | Ｖません |

－Dùng để diễn đạt 1 hành động xảy ra với tần xuất không cao

れい：おとうとは　あまりしゅくだいをしません。

　　　　おねえさんは　あまりうんどうしません。

II. BÀI TẬP

1. điền thêm vào chỗ trống sao cho hoàn chỉnh:

1.おとうさんは　あまり……………………………………ません。

2.おかあさんは　あまり...........................................................ません。

3.おねえさんは　あまり............................................................ません。

4.おにいさんは　あまり...........................................................ません。

5.たなかさんは　あまり........................................................ません。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 24:

TIẾT 60:

BÀI 9:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. かんじ：

　1.HỎA

|  |
| --- |
| 火 |

おん：火よう日（かようび）

　2.THỦY

|  |
| --- |
| 水 |

くん：水　（みず）

おん：水よう日（すいようび）

2.あたらしいことば：（Từ Vựng）

えらい：

オレンジジュ－ス：

かいしゃ：

きょうだい：

こうこう：

こと：

しごと：

じゅく：

しょうがくせい：

しょうがっこう：

だいがく：

だいがくせい：

つくります：

てつだい：

ひとりっこ：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 25:

TIẾT 61:

BÀI 9:

3. Ngữ Pháp:

　1.Cách gọi học sinh lớp mấy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | しょうがっこう | ちゅうがっこう | こうこう | だいがく |
| 1 | いちねんせい | いちねんせい | いちねんせい | いちねんせい |
| 2 | にねんせい | にねんせい | にねんせい | にねんせい |
| 3 | さんねんせい | さんねんせい | さんねんせい | さんねんせい |
| 4 | よねんせい | よねんせい |  | よねんせい |
| 5 | ごねんせい |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| しょうがっこう | +　……….+　ねんせい |
| ちゅうがっこう |
| こうこう |
| だいがく |

－Ở Nhật tên lớp được tính theo từng cấp học chứ không tính lien tục từ lớp 1 đến lớp 12 như ở Việt Nam.

れい：しょうがっこう　1　ねんせい＝ lớp 1

　　　ちゅうがっこう　3　ねんせい＝　lớp 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 25:

TIẾT 62:

BÀI 9:

3. Ngữ Pháp:

2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| だれ | が | Ｖます | か |

　　　－Dùng để hỏi người thực hiện hành động

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｎ | が | Ｖます |

* dùng để nói về người thực hiện hành động.

れい：だれがごはんをつくりますか。

　　　おばあさんがつくります。

II. BÀI TẬP

1. Trả lời các câu hỏi sau:
2. だれが　ぎゅうにゅうをのみますか。

→.................................................................................。

1. だれが　せんたくをしますか。

→..................................................................。

1. だれが　ばんごはんをつくりますか。

→................................................................................。

1. だれが　へやをそうじしますか。

→........................................................................................。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 26:

TIẾT 63:

BÀI 10:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. かんじ：

　1.KIM

|  |
| --- |
| 金 |

くん：お金（おかね）

おん：金よう日（きんようび）

　2.THỔ

|  |
| --- |
| 土 |

おん：土よう日（どようび）

2.あたらしいことば：（Từ Vựng）

あいます：

あした：

えいが：

カント－：

きのう：

キャンプ：

くうこう：

こんど：

サパ：

シ－フ－ド：

せんしゅう：

ちゅうかがい：

つかれます：

のります：

ハロンわん：

ホイアン：

ほんや：

むかえます：

やすみ：

よこはま：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 26:

TIẾT 64:

BÀI 10:

3. Ngữ Pháp:

　1.Các thì của động từ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiện tại | Phủ định | Quá khứ | Quá khứ PĐ |
| Ｖます | Ｖません | Ｖました | Ｖませんでした |
| たべます | たべません | たべました | たべませんでした |

れい：ゆりさんは　きのう　ほんをよみました。

　　　おとうさんは　せんしゅう　うんどうしませんでした。

II. BÀI TẬP

1. Hoàn thành câu theo mẫu sau;

Ví dụ:ゆりさん-きのう-およぎます

→ゆりさんは　きのう　およぎました。

1. ミンさん-きのう-テレビをみます

→..........................................................。

1. たなかさん-せんしゅう-しゅくだい-しません

→.........................................................................。

1. きむらさん-きのう-すし-たべません

→........................................................................。

1. さとうさん-きのう-せんたく-します

→................................................................................。

1. やまださん-きのう-ほん-よみます

→..................................................................................。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 27:

TIẾT 65:

BÀI 10:

3. Ngữ Pháp:

1. Mục đích của hành động

ス－パ－へいきます。

ぼうしをかいます。

→スｰパ－へ　ぼうしをかいにいきます。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｎ | へ | Ｖ~~ます~~ | に | いきます  きます |

－Biểu thị mục đích của hành động.

れい：おとうさんは　うみへおよぎ　にいきます。

　　　わたしは　としょかんへ　ほんをよみ　に　いきます。

II. BÀI TẬP

1. điền vào chỗ trống sao cho phù hợp:

1.ホイアンへ.................................................いきます。

2…………………….へくだものをたべにいきます。

3.サパへ.............................................................いきます。

4.にほんへ…………………………………………………..きます。

5.................................へじしょをかいにきます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 27:

TIẾT 66:

BÀI 10：

3. Ngữ Pháp:

3.~と　Ｖます

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｎ | と | Ｖます |

－Biểu thị người cùng thực hiện hành động.

れい：おねえさんとテレビをみます。

　　　　ともだちとがっこう　へいきます。

→だれと　Ｖますか

II. BÀI TẬP

1. Trả lời các câu hỏi sau:
2. だれとばんごはんをたべますか。

→...................................................................。

1. だれとかいものをかいますか。

→...........................................................................。

1. だれとハノイへいきますか。

→...................................................................................。

1. だれとえいがをみますか。

→........................................................................................。

1. だれとはなをみますか。

→...........................................................................。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 28:

TIẾT67、 68:

BÀI : ÔN TẬP HỌC KÌ II

1. Từ vựng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  thứ năm |  | 6.nổi tiếng |  | 11.mua |  |
| 2. học |  | 7.tắm |  | 12.chơi |  |
| 3.đọc |  | 8.dọn dẹp |  | 13.rửa, giặt |  |
| 4.vận động |  | 9.bóng chày |  | 14. viết |  |
| 5.đánh răng |  | 10. nhìn, xem |  | 15.cầu lông |  |

1. Điền từ vào dòng kẻ:
2. A:あのBIGCス－パ－はおおきいですか。

B:いいえ、……………………………………………………………….

1. A:このいすはおもいですか。

B:　いいえ、……………………………………………………………..

1. A: そのかしゅはしんせつですか。

B:いいえ、………………………………………………………………..

1. A:たなかさんのとけいはやすいですか。

B:いいえ、あまり………………………………………………………..

1. ABCこうえんはきれいですか。

B:いいえ、……………………………………………………………….

1. A:このりょうりはおいしいですか。

B:いいえ、………………………………………………………………..

1. A:ゆりさんのえんぴつはみじかいですか。

B:はい、…………………………………………………………………..

1. viết những chữ dưới đây sang kanji:
2. このかばんはたかいです。
3. いま、なんじですか。
4. まいあさ、コ－ヒ－をのみます。
5. いま、9じはんです。
6. このあたらしいくつはしろいです。
7. おにいさんはこうこうせいです。
8. かようびにサッカーをします。
9. すいようびのごご、カラオケをします。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | 5. | 7. |
| 2. | 4. | 6. | 8. |

1. Đọc hiểu và trả lời câu hỏi:

はじめまして。わたしはあきです。わたしはにほんじんです。げつようびからきんようびまでがっこうへいきます。わたしはまんががすきです。まいにち、としょかんで

まんがをよみます。

どようびにいつもこうえんでバドミントンをします。

かようび、ときどきともだちとサッカーをします。そしてあまりほんをよみません。

1. あきさんはベトナムじんですか。

……………………………………………………………………

1. あきさんはなにがすきですか。

……………………………………………………………………

1. あきさんはどこでほんをよみますか。

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

1. あきさんはかようびになにをしますか。

……………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ  **TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 7** | |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 7/...... |

TUẦN 28:

TIẾT 69:

BÀI : KIỂM TRA HỌC KÌ II