|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 28:

TIẾT 54:

BÀI 7:

 I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

**1. かんじ：**

　1.HỮU

|  |
| --- |
| 右 |

くん：右（みぎ）

　2.TẢ

|  |
| --- |
| 左 |

くん：左（ひだり）

　3.MỤC

|  |
| --- |
| 目 |

くん：目（め）

おん：みっつ目（みっつめ）、か目（かもく）

**2.あたらしいことば：（Từ Vựng）**

いっこだて：

いっちゅうでら：

いま：

えいがかん：

かんこうきゃく：

きょうかい：

こうばん：

しんごう：

とまります：

バ－デイひろば：

ぶんびょう：

ぶんぼうぐや：

ホアンキェムこ：

まっすぐ：

マンション：

～め：

～や：

**3. Ngữ Pháp:**

　1. Ｖ1て、~

|  |  |
| --- | --- |
| Ｖ1て、 | Ｖ2ますＶ2ましたＶ2てください |

－Dùng để thể hiện 2 hành động xảy ra nối tiếp nhau.

れい：しんごうをわたって、まっすぐあるきます。

　　　ほんやへきて、ほんをかいます。

II. BÀI TẬP

1. Các em hãy hoàn thành câu theo mẫu sau:

Ví dụ: うちをでます。がっこうへいきます。

 →　うちをでて、がっこうへいきます

1.うちをかえります。ごはんをつくります。

→……………………….

2.サッカ－をします。シャワ－をあびます。

→…………………….

3.うんどうします。ジュ－スをのみます。

→…………………..

4.スｰパ－へいきます。すいかをかいます。

→…………………..

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 28:

TIẾT 55:

BÀI 7:

 I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

**3. Ngữ Pháp:**

2. ～目（～め）:

|  |
| --- |
| **Từ để đếm +め** |

Là từ biểu thị thứ tự.

れい：

 いっかいめ：lần thứ nhất

 にかいめ：lần thứ hai

 いちにちめ：ngày thứ nhất

 ひとつめ：cái thứ nhất

 ふたつめ：cái thứ hai

II. BÀI TẬP

1.hoàn thành câu theo mẫu:

Ví dụ: ふたつめのはし、わたります、まっすぐ　いきます

→ふたつめのはしをわたって、ますっぐ　いきます。

1.ひとつめのかど、まがります、しんごうをみます

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

2.みっつめのみせ、はいります、かばんをかいます

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

3.ひとつめのはし、まがります、まっすぐ　あるきます

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

4.ふたつめのがっこう、とおります、ス－パ－があります

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

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 29:

TIẾT 56:

BÀI 8:

 I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. かんじ：

　1.THIÊN

|  |
| --- |
| 千 |

おん：千（せん）

　2.VẠN

|  |
| --- |
| 万 |

おん：万（まん）

**2.あたらしいことば：（Từ Vựng）**

アニメ:

イギリス：

いちばん：

うら：

がいしょく：

がくひ：

かもく：

かわります：

かんたん：

ギタ－：

きょうみ：

きょく：

くに：

こうりゅう：

コ－ス：

さんかします：

しかたがありません：

じゅうどう：

しょうかい：

すいえい：

スポ－ツ：

センタ－：

だいじょうぶ：

たべもの：

チ－ム：

つぎ：

どうぐ：

どちら：

にんずう：

のみもの：

ハンバ－ガ－：

ふうけい：

ぶんか：

ほか：

みなさん：

ようび:

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 29:

TIẾT 57:

BÀI 8:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

**3. Ngữ Pháp:**

　1. Cấu trúc so sánh nhất:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｎ1 | で | Ｎ2 | が | いちばん | Ａ | です |

－Dùng để thể hiện sự so sánh cao nhất trong một phạm vi nhất định.

れい：ベトナムで　ホ－チミンがいちばんゆうめいです。

　　　にほんで　とうきょうがいちばん　ひとがおおいです。

II. BÀI TẬP

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

1.ハノイで…………………が…………………です。

2……….…で………………….が　いちばん　たかいです。

3.きょうとで…………………が…………………..です。

4………..…で……………………..が　いちばん　おいしいです。

5……………で…………..が　いちばん…………………です。

2.Điền từ để hỏi:

|  |
| --- |
| なに　どこ　いつ　どこ　だれ |

1.ベトナムで………………..が　いちばん　きれいですか。

2.りょうりで………………が　いちばん　おいしいですか。

3.いちねんで……………….が　いちばん　さむいですか。

4.　にほんで………………が　いちばん　おおいですか。

5.クラスで……………………..が　いちばん　じょうずですか。

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 30:

TIẾT 58:

BÀI 8:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

3. Ngữ Pháp:

2. cấu trúc so sánh nhất (đối tượng) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｎ1 | の | 中 | で | Ｎ2 | が | いちばん | Ａ | です |

－cấu trúc trên được sử dụng để thể hiện sự so sánh cao nhất giữa một nhóm đối tượng.

れい：わたしは　まんがの中で　コナンが　いちばんすきです。

　　おとうさんは　のみものの中で　ビ－ルが　いちばん　おいしいです。

II. BÀI TẬP

1. Trả lời các câu hỏi dưới đây sao cho phù hợp:
2. スポ‐ツのなかでなにが　いちばんすきですか。

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

1. ベトナムりょうりの中で何が　いちばん　おいしいですか。

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

1. かもくの中で　何が　いちばん　すきですか。

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

1. アニメの中で　なにが　いちばん　いいですか。

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

1. クラスの中で　だれが　いちばん　きれいですか。

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

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 30:

TIẾT 59:

BÀI 8:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

3.～が　いいです

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｎ | が | いいです |

－Dùng để thể hiện đối tượng mà mình lựa chọn trong 1 số đối tượng nào đó

\*Chú ý: nếu số đối tượng để chọn là hai thì dùngどちら

Nếu số đối tượng để lựa chọn là ba trở lên thì dùngどのＮ

れい：

|  |
| --- |
| **メニュ‐**フォ-バインチュンブンチャ‐ |

　Ａ：どのりょうりがいいですか。

　Ｂ：フォーがいいです。

|  |
| --- |
| **メニュ‐**フォ‐バインチュン |

Ａ：どちらがいいですか。

Ｂ：バインチュンが　いいです。

II. BÀI TẬP

1. Đặt câu hỏi A và câu trả lời B sao theo mẫu :

1.

|  |
| --- |
| **のみもの**ビ‐ルコ‐ラ |

Ａ：……………………………………………..?

Ｂ：………………………………………………..

2.

|  |
| --- |
| **たべもの**すしさしみラ‐メンそば |

Ａ：……………………………………………?

Ｂ：…………………………………………….

3.

|  |
| --- |
| **スポ‐ツ**サッカ‐やきゅうテニス |

Ａ：…………………………………………………..?

Ｂ：……………………………………………………

4.

|  |
| --- |
| **かもく**すうがくにほんご |

Ａ：………………………………………………….?

Ｂ：……………………………………………………

5.

|  |
| --- |
| **アニメ**ドラえもんコナン |

Ａ：…………………………………………………..?

Ｂ：……………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 31:

TIẾT 60:

BÀI 9:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. かんじ：

　1.XUẤT

|  |
| --- |
| 出 |

くん：出ます（でます）

　2.KIẾN

|  |
| --- |
| 見 |

くん：見ます（みます）

おん：水よう日（すいようび）

**2.あたらしいことば：（Từ Vựng）**

あつめます：

おしゃべり：

がいこくご：

がいこくじん：

クラシック：

コナン：

しゅみ：

すくない：

そのほか：

ディエン\*ビエン：

とまります：

ドラえもん：

ならいます：

パ－セント：

ひきます：

よく：

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 31:

TIẾT 61:

BÀI 9:

3. Ngữ Pháp:

　1.Cách chia thể từ điển :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ｖます | Ｖる |
| 1 | 「Ｉ」ます | 「Ｕ」 |
| 2 | 「Ｅ」ます→~~ます~~ | 「Ｅ」る |
| 3 | しますきます | するくる |

-Bảng luyện tập các động từ chia sang thể từ điển

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vます | nhóm | Vる |
| のみます |  |  |
| あそびます |  |  |
| つくります |  |  |
| およぎます |  |  |
| かります |  |  |
| かけます |  |  |
| べんきょうします |  |  |
| のります |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 32:

TIẾT 62:

BÀI 9:

3. Ngữ Pháp:

2. Ｖること

Ｖること: là dạng động từ hóa thành danh từ

Ｖる+こと= N

* trong câuＶること có 3 vị trí đứng như sau:

1.vị trí cuối câu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｎ | は | Ｖること | です |

　　　－Dùng để nói về sở thích của 1 người nào đó.

　　　-れい：わたしのしゅみは　えをかくことです。

　　　　　　　おとうさんのしゅみは　しゃしんをとることです。

 2.vị trí giữa câu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｎ | は | Ｖること | が | Ａ | です |

* dùng để nói về tính chất, năng lực, sở thích của 1 người nào đó.

‐れい：わたしは　はなをみることがすきです。

　　　　おかあさんは　つくることが　じょうずです。

II. BÀI TẬP

1. Trả lời các câu hỏi sau:

1.おにいさんのしゅみは.................................................................................。

2.おねえさんのしゅみは..................................................................。

3.せんせいのしゅみは................................................................................。

4.おじいさんのしゅみは........................................................................................。

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 32:

TIẾT 63:

BÀI 10:

3.Ngữ Pháp:

3.vị trí đầu câu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｖること | は | Ａ | です |

‐nói về tính chất của 1 việc nào đó.

れい：にほんごをべんきょうすることはおもしろいです。

　　　ともだちとはなすことはたのしいです。

II. BÀI TẬP

1. điền vào chỗ trống sao cho phù hợp:

1.ケーキをつくることは…………………………です。

2………………………………………ことは　いいです。

3.しゃしんをとることは..............................................です。

4…………………………………………………….ことは　おもしろいです。

5……………………………………………………ことは………………………….です。

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 34:

TIẾT 64:

BÀI 10:

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. かんじ：

　1.TỬ

|  |
| --- |
| 子 |

くん：子ども（こども）

　2.VĂN

|  |
| --- |
| 文 |

くん：文（ぶん）

1. TỰ

|  |
| --- |
| 字 |

おん：字（じ）

**2.あたらしいことば：（Từ Vựng）**

うれしい：

おどり：

おどります：

かけます：

～く：

こども：

さびしい：

しょうかいします：

スカ－ト：

すみます：

せいふく：

たくさん：

たたきます：

ちがいます：

とき：

　　　とし：

　　　なかがいい：

　　　ハイキング：

　　　はきます：

 ばしょ：

　　　ほとんど：

　　　ボランテイア：

　　　めがね：

　　　もちます：

　　　ゆかた：

　　　わたしたち：

　　　わらいます：

3. Ngữ Pháp:

　1.　Ôn tập cách chia Ｖて

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ｖます** | **nhóm** | **Ｖて** |
| おきます |  |  |
| たべます |  |  |
| あびます |  |  |
| かります |  |  |
| よみます |  |  |
| はいります |  |  |
| でます |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 34:

TIẾT 65:

BÀI 10:

3. Ngữ Pháp:

1. Hiện tại tiếp diễn:

|  |  |
| --- | --- |
| Ｖて | います |

－Biểu thị trạng thái tiếp diễn của hành động.

れい：おとうさんは　ビールをのんでいます。

　　　ゆりさんは　としょかんで　ほんをよんでいます。

II. BÀI TẬP

1. điền vào chỗ trống sao cho phù hợp:

|  |
| --- |
| みます　　たたきます　　もちます　　すみます　　かけます~~たべます~~　　します　　きます　　べんきょうします |

れい：ミンさんは　すしを..................たべています............................

1.ゆりさんは　にほんに.................................................。

2.さとうさんは　てを………………….。

3.ナムさんは　ぼうしを...........................................................。

4.たなかさんは　テレビを…………………………..。

5.マイさんは　めがねを................................。

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 34:

TIẾT 66:

BÀI 10：

1. Ngữ Pháp:

3.~に　よって

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｎ1 | に | よって | Ｎ2 | が | ちがいます |

－Biểu thị sự khác nhau của N2 tùy thuộc N1.

れい：がっこうによってせいふくが　ちがいます。

　　　　ひとによって　かおが　ちがいます。

4.～とき

|  |  |
| --- | --- |
| Ａい |  とき |
| Ａな　　　　な |
| Ｎ　　　　　の |

* Biểu thị thời điểm diễn ra hành động.

れい：あついとき、アイスクリームをたべます。

　　　ひまなとき、まんがをよみます。

　　　　しょうがくせいのとき、にほんへいきました。

II. BÀI TẬP

1. Trả lời các câu hỏi sau:

　　1.クラスによって....................................が　ちがいます。

　　2.せんせいによって..................................が　ちがいます。

　　3くに　によって........................................が　ちがいます。

　　4.人によって................................................が　ちがいます。

　　5.ス－パ‐によって.....................................が　ちがいます。

2.

1.ひまなとき、何をしますか。

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

2.さびしいとき、何をしますか。

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

3.さむいとき、何をしますか。

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

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 35:

TIẾT67、 68:

BÀI : ÔN TẬP HỌC KÌ II

1. từ vựng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ベトナムご | にほんご | にほんご | ベトナムご |
| cửa hàng VP phẩm |  | のみもの |  |
| học phí |  | こうばん |  |
| Ăn ngoài quán |  | すいえい |  |
| Nhà thờ |  | ぶんびょう |  |

1. Nhìn bản đồ và chỉ đường

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| がっこう |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| ほんや |

 |  |

|  |
| --- |
| はなや |

 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

　 　　　　↑

がっこうは………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。

ほんやは………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。

1. viết những chữ dưới đây sang kanji:

|  |  |
| --- | --- |
| みぎ | まん |
|  |  |

IV.Điền từ để hỏi

1.A:あさ、おきて、……………….をしますか。

B:かおをあらいます。

2.A: いちねんで………………….がいちばんさむいです。

B:12がつです。

3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| さどう | じゅうどう | サッカー |

A:………………….コ－スがいいですか。

B:サッカーがいいです。

4.A:つくえのなかで………………….がいちばんきれいですか。

B:あれです。

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 8** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 8/......  |

TUẦN 35:

TIẾT 69:

BÀI : KIỂM TRA HỌC KÌ II