Các câu hỏi bổ sung liên quan đến năng lực tiếng Nhật

（Năng lực tiếng Nhật theo các hoàn cảnh ）

Câu 　Trình độ tiếng Nhật của bạn khoảng bao nhiêu theo các hoàn cảnh này ?

1. Khi bị bệnh, ở bệnh viện

［Nghe］ １．Nghe hiểu được những gì bác sỹ giải thích

２．Nghe hiểu được đại khái những gì bác sỹ giải thích

３．Nghe hiểu được chút ít những gì bác sỹ giải thích （nghe được từ vựng）

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １． Nói được chi tiết về tình trạng bệnh

　　　　 ２． Nói được đại khái về tình trạng bệnh

３． Nói được chút ít về tình trạng bệnh （nói được từ vựng）

４． Hầu như không nói được

［Đọc］ １． Đọc được phiếu khai tình trạng bệnh

　　　　　 ２． Đọc được đại khái phiếu khai tình trạng bệnh

　　　　　 ３． Đọc được chút ít phiếu khai tình trạng bệnh

４． Hầu như không đọc được

［Viết］ １． Viết được phiếu khai tình trạng bệnh

 ２． Viết được đại khái phiếu khai tình trạng bệnh

３． Viết được chút ít phiếu khai tình trạng bệnh（viết được địa chỉ và họ tên）

４． Hầu như không viết được

Các câu hỏi bổ sung thêm

1. Khi thanh toán các phiếu tiền công cộng（ga, điện, nước, tiền thuế,v.v...）

［Đọc］ １． Đọc được các phiếu thanh toán tiền công cộng

２． Đọc được đại khái các phiếu thanh toán tiền công cộng

３． Đọc được chút ít các phiếu thanh toán tiền công cộng（đọc được số tiền và

thời hạn phải thanh toán tiền）

４． Hầu như không đọc được

1. Khi đi mua đồ

［Nghe］ １．Nghe hiểu được những điều từ nơi bán đồ mình muốn mua

　　 ２．Nghe hiểu được đại khái những điều từ nơi bán đồ mình muốn mua

　　 ３．Nghe hiểu được chút ít những điều từ nơi bán đồ mình muốn mua

（nghe được từ vựng）

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １． Giải thích được về món đồ mình muốn mua

 ２． Giải thích được đại khái về món đồ mình muốn mua

３． Giải thích được chút ít về món đồ mình muốn mua （nói được từ vựng）

４． Hầu như không nói được

［Đọc］ １． Đọc được những gì ghi ở tiệm

　　　　　 ２． Đọc được đại khái những gì ghi ở tiệm

　　　　　 ３． Đọc được chút ít những gì ghi ở tiệm（đọc được từ vựng）

４． Hầu như không đọc được

Các câu hỏi bổ sung thêm

1. Khi đi xe điện và xe buýt

［Nghe］ １． Nghe được hướng dẫn từ phát thanh viên trong xe điện và xe buýt

２． Nghe được đại khái hướng dẫn từ phát thanh viên trong xe điện và xe buýt

３． Nghe được chút ít hướng dẫn từ phát thanh viên trong xe điện và xe buýt

（nghe được từ vựng）

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １．Giải thích được nơi mình muốn đi

　　　 　 ２．Giải thích được đại khái nơi mình muốn đi

　　　　 ３．Giải thích được chút ít nơi mình muốn đi （nói được từ vựng）

 ４．Hầu như không nói được

［Đọc］ １． Đọc được các tuyến đường tàu điện

２．Đọc được đại khái các tuyến đường tàu điện

３．Đọc được chút ít các tuyến đường tàu điện（đọc được nơi đến）

４．Hầu như không đọc được

1. Khi nuôi dưỡng con

Các câu hỏi bổ sung thêm

［Nghe］ １． Nghe hiểu được về các dịch vụ nuôi dưỡng con từ sở y tế

　　　　　 ２．Nghe hiểu được đại khái về các dịch vụ nuôi dưỡng con từ sở y tế

　　　　　 ３．Nghe hiểu được chút ít về các dịch vụ nuôi dưỡng con từ sở y tế

（nghe được từ vựng）

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １． Giải thích được về tình trạng sức khoẻ của con mình

２．Giải thích được đại khái về tình trạng sức khoẻ của con mình

３．Giải thích được chút ít về tình trạng sức khoẻ của con mình（nói được từ vựng）

４．Hầu như không nói được

［Đọc］ １． Đọc được về nội dung thông báo chẩn đoán sức khoẻ

２．Đọc được đại khái về nội dung thông báo chẩn đoán sức khoẻ

３．Đọc được chút ít về nội dung thông báo chẩn đoán sức khoẻ

（hiểu được chút ít từ vựng）

４．Hầu như không đọc được

［Viết］ １． Viết được các đăng ký dịch vụ về nuôi dưỡng con từ sở y tế

　　　　　 ２．Viết được đại khái các đăng ký dịch vụ về nuôi dưỡng con từ sở y tế

　 ３．Viết được chút ít các đăng ký dịch vụ về nuôi dưỡng con từ sở y tế

（địa chỉ, họ tên. v.v.）

４．Hầu như không viết được

1. Nơi làm việc

Các câu hỏi bổ sung thêm

［Nghe］ １．Nghe hiểu được các chỉ thị

２．Nghe hiểu được đại khái các chỉ thị

３．Nghe hiểu được chút ít các chỉ thị（nghe được từ vựng）

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １． Báo cáo được về tình trạng tiến triển của công việc

　　　　　 ２．Báo cáo được đại khái về tình trạng tiến triển của công việc

　　　　 　 ３．Báo cáo được chút ít về tình trạng tiến triển của công việc（nói được từ vựng）

４．Hầu như không nói được

［Đọc］ １． Đọc được bản chỉ thị làm việc

　　　　 ２．Đọc được đại khái bản chỉ thị làm việc

　　　　 ３．Đọc được chút ít bản chỉ thị làm việc（đọc được từ vựng）

４．Hầu như không đọc được

［Viết］ １． Viết được bản báo cáo công việc

　　　　　 ２．Viết được đại khái bản báo cáo công việc

３．Viết được chút ít bản báo cáo công việc（viết được từ vựng）

４．Hầu như không viết được

⑦ Khi tiếp xúc với hàng xóm láng giềng

［Nghe］ １． Nghe được những gì đối phương giới thiệu bản thân

２．Nghe được đại khái những gì đối phương giới thiệu bản thân

３．Nghe được chút ít đối phương giới thiệu bản thân（họ tên）

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １． Giới thiệu được bản thân

２． Giới thiệu đơn giản về bản thân được

３． Nói được họ tên và quê quán

４．Hầu như không nói được

⑧ Khi làm thủ tục ở sở hành chánh

［Nghe］ １． Nghe hiểu được nội dung thủ tục

　　　　　 ２．Nghe hiểu được đại khái về nội dung thủ tục

　　　　　 ３．Nghe hiểu được chút ít về nội dung thủ tục

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １． Giải thích được nhu cầu của mình với sở hành chánh

　　　　　 ２．Giải thích được đại khái nhu cầu của mình với sở hành chánh

　　　　　 ３．Giải thích được chút ít nhu cầu của mình với sở hành chánh（nói được từ vựng）

４．Hầu như không nói được

［Đọc］ １．Đọc được thư từ từ sở hành chánh

　　　　　 ２．Đọc được đại khái thư từ từ sở hành chánh

　　　　　 ３．Đọc được chút ít thư từ từ sở hành chánh（hiểu được từ vựng）

４．Hầu như không đọc được

［Viết］ １． Viết được các giấy tờ cần thiết khi làm đơn như làm đơn xin phiếu cư trú（jyuminhyo）có chữ Hán

　　　　　 ２． Viết được các giấy tờ cần thiết khi làm đơn như làm đơn xin phiếu cư trú, viết bằng chữ Katakana, hiragana

　　　　　 ３． Viết được các giấy tờ cần thiết khi làm đơn như làm đơn xin phiếu cư trú, viết họ tên và địa chỉ bằng chữ Katagana, hiragana

４．Hầu như không viết được

⑨ Trong khu vực

［Nghe］１．Nghe hiểu được nội dung các buổi họp mặt của hội tự trị

　　　 ２．Nghe hiểu được đại khái nội dung các buổi họp mặt của hội tự trị

３．Nghe hiểu được chút ít nội dung các buổi họp mặt của hội tự trị （hiểu từ vựng）

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １． Nói được ý kiến trong các buổi họp mặt của hội tự trị

　　　 ２．Nói được đại khái ý kiến trong các buổi họp mặt của hội tự trị

　　 ３．Nói được chút ít ý kiến trong các buổi họp mặt của hội tự trị（nói được từ vựng）

４．Hầu như không nói được

［Đọc］ １． Đọc được các tin trong tập thông báo chuyền từng nhà （kairanban）

　　 ２．Đọc được đại khái các tin trong tập thông báo chuyền từng nhà

３．Đọc được chút ít các tin trong tập thông báo chuyền từng nhà（đọc được từ vựng）

４．Hầu như không đọc được

［Viết］ １． Viết được phiếu đăng ký tham gia các việc của hội tự trị có chữ Hán

　　　　 ２．Viết được phiếu đăng ký tham gia các việc của hội tự trị bằng chữ Katakana,hiragana

　 　 ３．Viết được phiếu đăng ký tham gia các việc của hội tự trị bằng các từ vựng

４．Hầu như không viết được

⑩ Các thủ tục ở bưu điện

［Nghe］１．Nghe được các vấn đề về dịch vụ có thể sử dụng được

　　　　２．Nghe được đại khái các vấn đề về dịch vụ có thể sử dụng được

　　 ３． Nghe được chút ít các vấn đề về dịch vụ có thể sử dụng được（nghe được từ vựng）

４．Hầu như không nghe được

［Nói］ １． Nói được các vấn đề về dịch vụ mình muốn sử dụng

２．Nói được đại khái các vấn đề về dịch vụ mình muốn sử dụng

３．Nói được chút ít các vấn đề về dịch vụ mình muốn sử dụng（nói được từ vựng）

４．Hầu như không nói được

［Đọc］１． Đọc hiểu được phiếu thông báo giao hàng khi vắng nhà

２．Đọc hiểu được đại khái trong phiếu thông báo giao hàng khi vắng nhà

３．Đọc hiểu được chút ít trong phiếu thông báo giao hàng khi vắng nhà（đọc được nơi liên lạc, thời hạn）

４．Hầu như không đọc được

［Viết］１． Viết được phiếu ghi giao hàng tận nhà có chữ Hán

２．Viết được phiếu ghi giao hàng tận nhà bằng chữ Katakana,hiragana

３． Viết được địa chỉ và họ tên trong phiếu ghi giao hàng tận nhà

４．Hầu như không viết được