|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 9** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 9/......  |

TUẦN 1:

TIẾT 1:

BÀI 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM

 I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

**1. かんじ：**

　Các em hãy viết những chữ Kanji sau sang chữ Hiragana

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分かります** | **千** | **出ます** | **万** | **見ます** |
|  |  |  |  |  |
| **入り口** | **入学しけん** | **右** | **左** | **目** |
|  |  |  |  |  |

**2.あたらしいことば：（Từ Vựng）**

1. 1. những từ vựng dưới đây trong tiếng nhật nghĩa là gì?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ベトナムご | にほんご | にほんご | ベトナムご |
| Phong cảnh |  | きょうみ |  |
| Tham gia |  | ぶんか |  |
| Ăn ngoài quán |  | すいえい |  |
| Khách du lịch |  | ぶんびょう |  |

* Bảng ôn tập cách chia động từＶて vàＶない

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｖます | Nhóm | Ｖて | Ｖない |
| のります |  |  |  |
| かえります |  |  |  |
| きます |  |  |  |
| かいます |  |  |  |
| およぎます |  |  |  |
| のみます |  |  |  |
| べんきょうします |  |  |  |

1.Chọn và chia động từ vào chô trống sao cho phù hợp

|  |
| --- |
| でます　　　　とめます　　べんきょうします　いきます　　はいりますわたります　　みます　　　かります　　おきます　　あびます |

1.ゆうびんきょくへ…………………………………….、てがみをだします。

2.みちのひだりとみぎを………………………………………、まがります。

3.うちに…………………………………………、かぞくとごはんをたべます。

4.あそこでくるまを…………………………………、ス－パ－まであるきます。

2.chọn và điền động từ sao cho phù hợp

|  |
| --- |
| でます　わたります　おります　　つきます　とおります　のります　あるきます　　まがります |

はじめまして。わたしはさとうです。わたしはまいあさ8じにうちを……………….。うちからバスていまで…………………。15ぷんぐらいかかります。バスていまでバスに…………………。10ふんぐらいかかります。そしてスーパ－のまえでバスを………………….。スーパーからがっこうまで5ふんであるきます。まっすぐいって、ひだりにまがります。がっこうはみぎにあります。たいてい8じ３０ぷんごろがっこうに

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 9** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 9/......  |

TUẦN 1:

TIẾT 2:

BÀI 1:　　　　　　　　　　　　どうぶつえん

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. かんじ：

　1.NHĨ

|  |
| --- |
| 耳 |

くん：耳（みみ）

　2. THỂ

|  |
| --- |
| 体 |

くん：体（からだ）

おん：体いく（たいいく）

　3. TÚC

|  |
| --- |
| 足 |

くん：足（あし）

**2.あたらしいことば：（Từ Vựng）**

あたり：

あてます：

うま：

おそい：

おなか：

かみ：

きいろい：

きりん；

くび：

さる：

しかくい：

せ：

ぞう：

だいすき：

つめ：

どうして：

どうぶつえん：

ねずみ：

はな：

ふとい：

へび：

ほそい：

ほんとう：

まるい：

ゆび：

わに：

3. Ngữ Pháp:

　1. ～は～が～です

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | は | N2 | が | A | です |

　　　－Cấu trúc trên dùng để nói về đặc điểm bên ngoài của người và động vật .

れい：マイさんは　かみが　ながいです。

　　　わたしのいぬは　しっぽがしろいです。

　　　たなかさんは　せがたかいです。

II. BÀI TẬP

1.Hãy điền tên gọi của các con vật dưới đây sang tiếng Nhật:

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

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 9** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 9/......  |

TUẦN 2:

TIẾT 3:

BÀI 1: 　　　　　　　　　　　どうぶつえん

II. BÀI TẬP

1．Hãy nhìn tranh và viết từ chỉ bộ phận cơ thể vào chỗ ô vuông.



2.Điền từ vào chỗ trống sao cho phù hợp

a.わには…………………が…………………….です。

b………………….は…………………がたかいです。

c.へびは……………………が………………………です。

d.むしは……………………が…………………..…

e……………は　ゆび　　が……………………です。

f.さるは…………………が…………………….です。

g………………….は…………………がふといです。

h.ねずみは……………………が………………………です。

i.うさぎは……………………が…………………..…です。

k……………は　ゆび　　が……………………です。

3. Hãy dùng ngữ pháp đã học và kể đặc điểm các con vật dưới đây:

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

|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN SƠN TRÀ**TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG** | **NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TIẾNG NHẬT LỚP 9** |
| Họ và tên HS: .............................................. | Lớp 9/......  |

TUẦN 2:

TIẾT 4:

BÀI 1:　　　　　　　　　　　　　 どうぶつえん

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

3. Ngữ Pháp:

2. どうして~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| どうして | ～です～ます | か |

－ Cấu trúc trên dùng để hỏi về lý do , nguyên nhân.

れい：A: ゆりさんは　**どうして**　このほんをよみますか。

　　　B: すきです**から**。

 A：たなかさんは　**どうして**　がっこうをやすみましたか。

 B：おなかがいたいです**から**。

II. BÀI TẬP

1. trả lời các câu hỏi dưới đây:
2. どうして　しゅくだいをしませんか。

→．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

1. どうして　にほんごをべんきょうしますか。

→．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

1. どうして　ドラえもんを　よみますか。

→．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

1. どうして　サッカ‐をしますか。

→．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

1. どうして　うたをれんしゅうしますか。

→．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。

 2.Hãy viết thành câu hoàn chỉnh:

a.ゆりさん、かみ、ながい

→……………………………………………………………………………………

b.ナムさん、め、おおきい

→………………………………………………………………………………………

c. いもうとさん、せ、たかい

→…………………………………………………………………………………

d.さとうさん、みみ、ちいさい

→……………………………………………………………………………………

e.たなかさんのおかあさん、かお、まるい

→ ………………………………………………………………………………