1. シャ。くるま

|  |  |
| --- | --- |
| 車 |  |

１．車 ２．電車

３．自転車 ４．自動車



1. バ。うま

|  |  |
| --- | --- |
| 馬 |  |

１．馬 ２．競馬

３．馬鹿 ４．馬車



1. エキ

|  |  |
| --- | --- |
| 駅 |  |

１．駅 ２．駅員

３．駅前 ４．駅長



1. シャ、ジャ。やしろ

|  |  |
| --- | --- |
| 社 | ­­­­ |

１．会社 ２．社会

３．神社 ４．社



1. コウ

|  |  |
| --- | --- |
| 校 |  |

１．学校 ２．高校

３．校長 ４．校庭



1. テン。みせ

|  |  |
| --- | --- |
| 店 |  |

１．店 ２．喫茶店

３．書店 ４．店長



1. ギン

|  |  |
| --- | --- |
| 銀 |  |

１．銀行 ２．銀河

３．銀 ４．水銀



1. ビョウ。ペイ、や、やまい

|  |  |
| --- | --- |
| 病 |  |

１．病気 ２．病院

３．看病 ４．病



1. イン

|  |  |
| --- | --- |
| 院 |  |

１．病院 ２．大学院

３．医院 ４．退院



1. キュウ。やす

|  |  |
| --- | --- |
| 休 |  |

１．休む ２．休み

３．夏休み ４．休日



1. ソウ。はし

|  |  |
| --- | --- |
| 走 |  |

１．走る ２．逃走

３．走行 ４．脱走



1. キ。お

|  |  |
| --- | --- |
| 起 |  |

１．起きる ２．起こす

３．起こる ４．起点



1. かい

|  |  |
| --- | --- |
| 貝 |  |

１．貝 ２．貝殻



1. バイ。か

|  |  |
| --- | --- |
| 買 |  |

１．買う ２．買い物

３．買い手 ４．売買



1. バイ。う

|  |  |
| --- | --- |
| 売 |  |

１．売る ２．売り場

３．売れる ４．商売




1. ドク、トウ。よ

|  |  |
| --- | --- |
| 読 |  |

１．読む ２．読書

３．読み ４．句読点



**XÃ**

**Công ty** thường có bàn thờ thổ địa土

１．かい**しゃ**: Công ty

２．**しゃ**かい: Xã hội

３．じん**じゃ**: Đền/miếu thờ

４．**やしろ**: Đền thờ

**DỊCH**

Chất hành lí lên ngựa 馬 tại **nhà ga**

１．**えき** : Nhà ga

２．**えき**いん : Nhân viên nhà ga

３．**えき**まえ : Trước ga

４．**えき**ちょう: Trưởng ga

**MÃ**

Hình ảnh một **con ngựa**

１．**うま** : Ngựa

２．けい**ば** : Cuộc đua ngựa

３．**ば**か: Ngu, ngốc

４．**ば**しゃ : Xe ngựa

**XA**

Hình ảnh 1 chiếc **xe**

１．**くる**ま : Xe hơi

２．でん**しゃ** : Tàu hỏa

３．じてん**しゃ** : Xe đạp

４．じどう**しゃ** : Ô tô con

**BỆNH**

1 người **ốm** đang nằm ở bệnh viện

１．**びょう**き: Ốm

２．**びょう**いん: Bệnh viện

３．かん**びょう**: Sự chăm sóc

４．**やまい**: Sự ốm

**NGÂN**

**Bạc** thì không quý bằng vàng (金)

１．**ぎん**こう: Ngân hàng

２．**ぎん**が: Ngân Hà

３．**ぎん**: Bạc

４．すい**ぎん**: Thủy Ngân

**ĐIẾM**

Ở **cửa hàng**, cà chua (トマト) đang được bày trên cái hộp

１．**みせ**: Cửa hàng

２．きっさ**てん**: Quán nước

３．しょ**てん**: Cửa hàng sách

４．**てん**ちょう: Chủ cửa hàng

**HIỆU**

Bố tôi父 đợi ở gốc cây木 dưới sân **trường học**

１．がっ**こう**: Trường học

２．こう**こう**: Trường cấp 3

３．**こう**ちょう: Hiệu trưởng

４．**こう**てい: Sân trường

**KHỞI**

Tôi phải chạy (走) nhanh vì **dậy** muộn.

１．**お**きる: Thức dậy

２．**お**こす: Đánh thức

３．**お**こる: Nhúc nhích / Xảy ra

４．**き**てん: Điểm xuất phát

**TẨU**

Cuộc thi **chạy** trên mặt đất (土)

１．**はし**る: Chạy

２．とう**そう**: Chạy trốn

３．**そう**こう: Đi lại

４．だつ**そう**: Sự trốn thoát

**HƯU**

Người đang dựa vào cây 木 để **nghỉ ngơi**

１．**やす**む: Nghỉ ngơi

２．**やす**み: Kì nghỉ

３．なつ**やす**み: Nghỉ hè

４．**きゅう**じつ: Ngày nghỉ

**VIỆN**

Khi khỏe hơn, tôi rời **bệnh viện** về nhà.

１．びょう**いん**: Bệnh viện

２．だいがく**いん**: Học viện

３．い**いん**: Y viện

４．たい**いん**: Sự ra viện

**ĐỌC**

Anh ấy nói(言), “**Đọc** quyển sách bán (売) chạy nhất đi”

１．**よ**む: Đọc

２．**どく**しょ: Việc đọc sách

３．**よ**み: Sự đọc

４．く**とう**てん: Dấu chấm câu

**MẠI**

Một người đang **bán** thứ gì đó

１．**う**る: Bán

２．**う**りば: Quầy bán hàng

３．**う**れる: Bán chạy

４．しょう**ばい**: Kinh doanh

**MÃI**

Ngày xưa dùng con ốc 貝 để **mua** đồ

１．**か**う: Mua

２．**か**いもの: Sự mua hàng

３．**か**いて: Khách hàng

４．ばい**ばい**: Kinh doanh

**BỐI**

Hình **vỏ sò**

１．**かい**: Sò, ốc

２．**かい**がら: Vỏ sò

1. ショ。か、が

|  |  |
| --- | --- |
| 書 |  |

１．書く ２．図書館

３．辞書 ４．肩書き



1. キ。かえ

|  |  |
| --- | --- |
| 帰 |  |

１．帰る ２．帰国

３．お帰り ４．帰す



1. べん

|  |  |
| --- | --- |
| 勉 |  |

１．勉強する ２．勉学

３．勤勉な



1. キュウ。ゆみ

|  |  |
| --- | --- |
| 弓 |  |

１．弓 ２．弓矢

３．弓道 ４．弓形



1. チュウ。むし

|  |  |
| --- | --- |
| 虫 |  |

１．虫 ２．昆虫

３．虫歯 ４．弱虫



1. キョウ、ゴウ。つよ、し

|  |  |
| --- | --- |
| 強 |  |

１．強い ２．強いる

３．強化 ４．強盗



1. ジ。も

|  |  |
| --- | --- |
| 持 |  |

１．持つ ２．気持ち

３．お金持ち ４．支持する



1. シン。こころ

|  |  |
| --- | --- |
| 心 |  |

１．心 ２．安心

３．中心 ４．感心する



1. メイ、ミョウ。な

|  |  |
| --- | --- |
| 名 |  |

１．名前 ２．有名な

３．名刺 ４．名字




1. ゴ。かた

|  |  |
| --- | --- |
| 語 |  |

１．日本語 ２．英語

３．語る ４．単語



1. シュン。はる

|  |  |
| --- | --- |
| 春 |  |

１．春 ２．春休み

３．青春 ４．春雨



1. カ、ゲ。なつ

|  |  |
| --- | --- |
| 夏 |  |

１．夏 ２．夏休み

３．初夏 ４．夏至



1. シュウ。あき

|  |  |
| --- | --- |
| 秋 |  |

１．秋 ２．晩秋

３．秋分 ４．秋気



1. トウ。ふゆ

|  |  |
| --- | --- |
| 冬 |  |

１．冬 ２．冬休み

３．冬眠 ４．冬服



1. チョウ。あさ

|  |  |
| --- | --- |
| 朝 |  |

１．朝 ２．今朝

３．朝ごはん ４．朝食



1. チュウ。ひる

|  |  |
| --- | --- |
| 昼 |  |

１．昼 ２．昼間

３．昼ごはん ４．昼食



**CUNG**

Hình một cái **cung**

１．**ゆみ**: Cung

２．**ゆみ**や: Cung và mũi tên

３．**きゅう**どう: Bắn cung

４．**きゅう**けい: Hình cung

**MIỄN**

Để khỏe mạnh カ tôi chạy rất **chăm chỉ**

１．**べん**きょうする: Học tập

２．**べん**がく: Nghiên cứu

３．**べん**がく: Siêng học

４．きん**べん**な: Chuyên cần, siêng

**QUY**

Đàn chim én bay **trở về** tổ

１．**かえ**る: Trở về

２．**きこ**く: Về nước

３．お**かえ**り: Trên đường về

４．**かえ**す: Cho về, trả về

**THƯ**

Tôi đang **viết** chữ Nhật 日

１．**か**く: Viết

２．と**しょ**かん: Thư viện

３．じ**しょ**: Từ điển

４．かた**が**き: Địa chỉ thư tín

**TÂM**

Hình trái tim

１．**こころ**: Trái tim

２．あん**しん**: Sự an tâm

３．ちゅう**しん**: Trung tâm

４．かん**しん**する: Khâm phục

**TRÌ**

Ở trên chùa(寺) tay các nhà sư thường **cầm** chuỗi hạt khi tụng kinh

１．**も**つ: Cầm, giữ

２．き**も**ち: Cảm giác

３．おかね**も**ち: Người giàu

４．し**じ**する: Phù trợ / Ủng hộ

**CƯỜNG**

Nếu có cả côn trùng(虫) và cây cung(弓) trong tay thì rất **mạnh mẽ**

１．**つよ**い: Khỏe, mạnh

２．**し**いる: Ép buộc

３．**きょう**か: Sự tăng cường

４．**ごう**とう: Sự ăn trộm / Tên trộm

**TRÙNG**

Hình một con **côn trùng**

１．**むし**: Côn trùng

２．こん**ちゅう**: Côn trùng

３．**むし**ば: Sâu răng

４．よわ**むし**: Kẻ yếu đuối

**HẠ**

**Mùa hè** thật nóng, tôi không đi nổi nữa.

１．**なつ**: Mùa hè

２．**なつ**やすみ: Nghỉ hè

３．しょ**か**: Đầu hè

４．**げ**し: Hạ chí

**XUÂN**

**Mùa xuân** đến 3(三) người(人) rủ nhau đi ngắm mặt trời(日)

１．**はる**: Mùa xuân

２．**はる**やすみ: Kì nghỉ xuân

３．せい**しゅん**: Tuổi thanh xuân

４．**はる**さめ: Mưa xuân / Bún tàu

27

**NGỮ**

Tôi nói (言) được 5(五) **ngôn ngữ**

１．にほん**ご**: Tiếng nhật

２．えい**ご**: Tiếng Anh

３．**かた**る: Kể chuyện

４．たん**ご**: Từ vựng

**DANH**

Tên con cún là タロ

１．**な**まえ: Tên

２．ゆう**めい**な: Nổi tiếng

３．**めい**し: Danh thiếp

４．**みょう**じ: Tên họ

**TRÚ**

Vào **buổi trưa** mặt trời (日) chiếu qua cửa sổ

１．**ひる**: Buổi trưa

２．**ひる**ま: Ban ngày

３．**ひる**ごはん: Cơm trưa

４．**ちゅう**しょく: Bữa trưa

**TRIỀU**

**Sáng** mùng 10 tháng 10(十日十月)

１．**あさ**: Buổi sáng

２．けさ: Sáng nay

３．**あさ**ごはん: Cơm sáng

４．**ちょう**しょく: Bữa ăn sáng

**ĐÔNG**

Tôi đi trượt băng vào **mùa đông**

１．**ふゆ**: Mùa đông

２．**ふゆ**やすみ: Nghỉ đông

３．**とう**みん: Sự ngủ đông

４．**ふゆ**ふく: Quần áo mùa đông

**THU**

**Mùa thu** là chuyển màu vàng lửa(火)

１．**あき**: Mùa thu

２．ばん**しゅう**: Cuối thu

３．**しゅう**ぶん: Thu Phân

４．**しゅう**き: Không khí mùa thu

1. ユウ。せき

|  |  |
| --- | --- |
| 夕 |  |

１．夕方 ２．夕日

３．夕食 ４．一朝一夕



1. ホウ。かた、がた

|  |  |
| --- | --- |
| 方 |  |

１．読み方 ２．方言

３．方法 ４．方向



1. バン

|  |  |
| --- | --- |
| 晩 |  |

１．晩 ２．今晩

３．毎晩 ４。晩ごはん



1. ヤ。よる、よ

|  |  |
| --- | --- |
| 夜 |  |

１．夜 ２．今夜

３．夜中 ４．夜食



1. シュ、ズ。て、た

|  |  |
| --- | --- |
| 手 |  |

１．手 ２．下手な

３．上手な ４．手紙



1. ソク、ゾク。あし、た

|  |  |
| --- | --- |
| 足 |  |

１．足 ２．足りる

３．足す ４．水不足



1. タイ、テイ。からだ

|  |  |
| --- | --- |
| 体 |  |

１．体 ２．体重

３．体操 ４．体裁



1. シュ。くび

|  |  |
| --- | --- |
| 首 |  |

１．首 ２．手首

３．首相 ４．首都




1. ドウ、トウ。みち

|  |  |
| --- | --- |
| 道 |  |

１．道 ２．柔道

３．片道 ４．歩道



1. サン、ザン。やま

|  |  |
| --- | --- |
| 山 |  |

１．山 ２．山道

３．火山 ４．山林



1. セン。かわ、がわ

|  |  |
| --- | --- |
| 川 |  |

１．川 ２．川岸

３．河川 ４．ナイル川



1. リン。はやし、ばやし

|  |  |
| --- | --- |
| 林 |  |

１．林 ２．森林

３．林業 ４．林道




1. シン。もり

|  |  |
| --- | --- |
| 森 |  |

１．森 ２．森田さん

３．森林 ⒋．森閑



1. クウ。そら、から、あ、ぞら

|  |  |
| --- | --- |
| 空 |  |

１．空 ２．空く

３．空手 ４．航空便



1. カイ。うみ

|  |  |
| --- | --- |
| 海 |  |

１．海 ２．海外

３．海岸 ４．海賊



1. カ、ケ。ば

|  |  |
| --- | --- |
| 化 |  |

１．化学 ２．文化

３．化粧 ４．お化け



**DẠ**

Vào **ban đêm**, 1 người đứng đội mũ đang ngắm trăng và đám mây

１．**よる**: Đêm

２．こん**や**: Đêm nay

３．**よ**なか: Nửa đêm

４．**や**しょく: Ăn đêm

**VÃN**

Đứa trẻ chạy về nhà trước khi trời **tối**

１．**ばん**: Buổi tối

２．こん**ばん**: Tối nay

３．まい**ばん**: Mỗi tối

４．**ばん**ごはん: Bữa tối

**PHƯƠNG**

Hãy đi theo **hướng** của lá cờ

１．よみ**かた**: Cách đọc

２．**ほう**げん: Tiếng địa phương

３．ほう**ほう**: Phương pháp

４．**ほう**こう: Phương hướng

**TỊCH**

**Buổi tối** bạn có thể nhìn thấy trăng

１．**ゆう**がた: Hoàng hôn

２．**ゆう**ひ: Mặt trời ban chiều

３．**ゆう**しょく: Bữa tối

４．いっちょういっ**せき**: 1 khoảng thời gian ngắn

**THỦ**

Người này có cái **cổ** rất dài

１．**くび**: Cổ

２．て**くび**: Cổ tay

３．**しゅ**しょう: Thủ tướng

４．**しゅ**と: Thủ đô

**THỂ**

Khi **cơ thể** bạn bị thương, hãy băng bó và nghỉ ngơi (休)

１．**からだ**: Cơ thể

２．**たい**じゅう: Cân nặng

３．**たい**そう: Bài tập thể dục

４．**てい**さい: Tác phong / Khổ giấy

**TÚC**

Căng **chân** ra mà chạy

１．**あし**: Chân

２．**た**りる: Đủ

３．**た**す: Cộng

４．みずぶ**そく**: Thiếu nước

**THỦ**

Hình **bàn tay**

１．**て**: Tay

２．へ**た**な: Kém

３．じょう**ず**な: Giỏi

４．**て**がみ: Bức thư

**LÂM**

2 cây (木) gộp lại thành **rừng**

１．**はやし**: Rừng

２．しん**りん**: Rừng rú

３．**りん**ぎょう: Lâm nghiệp

４．**りん**どう: Đường rừng

**XUYÊN**

Dòng **sông** đang chảy quanh co

１．**かわ**: Sông

２．**かわ**ぎし: Bờ song / Ven sông

３．か**せん**: Sông ngòi

４．ナイル**がわ**: Sông Nile

**SƠN**

Hình **ngọn núi**

１．**やま**: Núi

２．**やま**みち: Đường núi

３．か**ざん**: Núi lửa

４．**さん**りん: Núi rừng

**ĐẠO**

Tôi đợi dài cổ首 trên **đường**.

１．**みち**: Con đường

２．じゅう**どう**: Võ Judo

３．かた**みち**: Một chiều

４．ほ**どう**: Vỉa hè

**HÓA**

1 người đứng và ngồi. Họ **thay đổi** vị trí cho nhau.

１．**か**がく: Hóa học

２．ぶん**か**: Văn hoá

３．**け**しょう: Trang điểm

４．お**ば**け: Ma quỷ

**HẢI**

Hàng ngày毎 tôi cùng mẹ ra **biển** chơi.

１．**うみ**: Biển

２．**かい**がい: Nước ngoài

３．**かい**がん: Bờ biển

４．**かい**ぞく: Cướp biển

**KHÔNG**

Mở cửa sổ thử đo **bầu trời** bằng thước thủ công

１．**そら**: Bầu trời

２．**あ**く: Trống rỗng

３．**から**て: Môn võ Karate

４．こう**くう**びん: Gửi bằng đường hàng không

**SÂM**

3 cây (木) hợp lại thành **rừng rậm**

１．**もり**: Rừng rậm

２．**もり**たさん: Mr./Ms.Morita

３．**しん**りん: Rừng rú

４．**しん**かん: Sự yên lặng

1. カ。はな、ばな

|  |  |
| --- | --- |
| 花 |  |

１．花 ２．花火

３．花壇 ４．生け花



1. テン。あま、あめ

|  |  |
| --- | --- |
| 天 |  |

１．天気 ２．天国

３．天皇 ４．天の川



1. セキ、シャク。あか

|  |  |
| --- | --- |
| 赤 |  |

１．赤 ２．赤ちゃん

３．赤字 ４．赤道



1. セイ、ショウ。あお

|  |  |
| --- | --- |
| 青 |  |

１．青 ２．青空

３．青年 ４．青春



1. ハク、ビャク。しろ、しら

|  |  |
| --- | --- |
| 白 |  |

１．白 ２．白黒

３．面白い ４．白鳥




1. コク。くろ

|  |  |
| --- | --- |
| 黒 |  |

１．黒 ２．黒板

３．黒猫 ４．黒白



1. シキ、ショク。いろ

|  |  |
| --- | --- |
| 色 |  |

１．色 ２．灰色

３．色彩 ４．着色




1. ギョ。さかな、ざかな、うお

|  |  |
| --- | --- |
| 魚 |  |

１．魚 ２．小魚

３．金魚 ４．人魚



1. ケン。いぬ

|  |  |
| --- | --- |
| 犬 |  |

１．犬 ２．子犬

３．番犬 ４．猟犬



1. リョウ

|  |  |
| --- | --- |
| 料 |  |

１．料理 ２．無料

３．料金 ４．衣料




1. リ

|  |  |
| --- | --- |
| 理 |  |

１．料理 ２．理由

３．修理 ４．地理



1. ハン、タン、ホン。そ

|  |  |
| --- | --- |
| 反 |  |

１．反対する ２．反省

３．反る ４．謀反




1. ハン。めし

|  |  |
| --- | --- |
| 飯 |  |

１．飯 ２．ご飯

３．朝ご飯 ４．炊飯器



1. ギュウ。うし

|  |  |
| --- | --- |
| 牛 |  |

１．牛 ２．牛肉

３．牛乳 ４．牛丼




1. トン。ぶた

|  |  |
| --- | --- |
| 豚 |  |

１．豚 ２．豚肉

３．豚カツ ４．子豚



1. チョウ。とり

|  |  |
| --- | --- |
| 鳥 |  |

１．鳥 ２．一石二鳥

３．焼き鳥 ４．白鳥



**THANH**

Trăng 月**xanh** chiếu xuống cỏ **xanh**

１．**あお**: Màu xanh

２．**あお**ぞら: Trời xanh

３．**せい**ねん: Thanh niên

４．**せい**しゅん: Tuổi thanh xuân

**XÍCH**

Khi đất土 nung qua lửa sẽ có màu **đỏ**

１．**あか**: Màu đỏ

２．**あか**ちゃん: Trẻ sơ sinh

３．**あか**じ: Thâm hụt

４．**せき**どう: Xích đạo

**THIÊN**

Tôi dang tay rộng đỡ cả bầu **trời**

１．**てん**き: Thời tiết

２．**てん**ごく: Thiên đường

３．**てん**のう: Thiên hoàng

４．**あま**のがわ: Dải Ngân Hà

**HOA**

2 người này hóa (化) thành 2 cây **hoa** mọc trên mặt đất

１．**はな**: Hoa

２．**はな**び: Pháo hoa

３．**か**だん: Vườn hoa

４．いけ**ばな**: Nghệ thuật cắm hoa

49

**NGƯ**

Hình **con cá**

１．**さかな**: Cá

２．こ**ざかな**: Cá nhỏ

３．きん**ぎょ**: Cá vàng

４．にん**ぎょ**: Người cá

**SẮC**

Hình bát quái kết hợp bới 2 **màu sắc**

１．**いろ**: Màu sắc

２．はい**いろ**: Màu xám

３．**しき**さい: Màu sắc

４．ちゃく**しょく**: Sự tô màu

**HẮC**

Cánh đồng 田 và đất 土bị cháy **đen**

１．**くろ**: Màu đen

２．**こく**ばん: Bảng đen

３．**くろ**ねこ: Mèo đen

４．**くろ**しろ: Đen trắng / Đúng sai

**BẠCH**

Đây là 1 tòa nhà **màu trắng**

１．**しろ**: Màu trắng

２．**しろ**くろ: Đen và trắng

３．おも**しろ**い: Thú vị

４．**はく**ちょう: Thiên nga

**PHẢN**

Tôi **phản đối**

１．**はん**たいする: Phản đối

２．**はん**せい: Sự suy nghĩ lại

３．**そ**る: Cong, vênh

４．む**ほん**: Cuộc nổi loạn

**LÍ**

Về **lí** thì Vua (王) cai quản đất 土 đai

１．りょう**り**: Món ăn / Sự nấu ăn

２．**り**ゆう: Lý do

３．しゅう**り**: Sửa chữa

４．ち**り**: Địa lý

**LIỆU**

Ta cân gạo米bằng cân thăng bằng

１．**りょう**り: Món ăn / Sự nấu ăn

２．む**りょう**: Miễn phí

３．**りょう**きん: Tiền thù lao / Phí

４．い**りょう**: Quần áo

**KHUYỂN**

Hình **con chó** con

１．**いぬ**: Con chó

２．こ**いぬ**: Chó con

３．ばん**けん**: Chó canh cổng

４．りょう**けん**: Chó săn

**ĐIỂU**

Hình 1 **con chim**

１．**とり**: Con chim

２．いっせきに**ちょう**: 1 mũi tên trúng 2 đích

３．やき**とり**: Gà rán

４．はく**ちょう**: Thiên nga

**ĐỒN**

**Con lợn** thì đang ngắm trăng

１．**ぶた**: Con heo

２．**ぶた**にく: Thịt heo

３．**とん**カツ: Món sườn heo

４．こ**ぶた**: Heo sữa

**NGƯU**

Hình **con bò** có 1 sừng

１．**うし**: Con bò

２．**ぎゅう**にく: Thịt bò

３．**ぎゅう**にゅう: Sữa bò

４．**ぎゅう**どん: Cơm thịt bò

**PHẠN**

Phản đối反thói xấu ăn食vụng cơm.

１．**めし**: Cơm

２．ご**はん**: Bữa cơm

３．あさご**はん**: Bữa sáng

４．すい**はん**き: Nồi cơm điện

1. ニク

|  |  |
| --- | --- |
| 肉 |  |

１．肉 ２．肉屋

３．鳥肉 ４．筋肉



1. チャ、サ

|  |  |
| --- | --- |
| 茶 |  |

１．お茶 ２．茶道

３．茶碗 ４．喫茶店



1. ヨ

|  |  |
| --- | --- |
| 予 |  |

１．予定 ２．天気予報

３．予約 ４．予測




1. ヤ。の

|  |  |
| --- | --- |
| 野 |  |

１．野菜 ２．野球

３．分野 ４．野原




1. サイ。な

|  |  |
| --- | --- |
| 菜 |  |

１．野菜 ２．菜園

３．白菜 ４．菜の花



1. セツ、サイ。き、きっ

|  |  |
| --- | --- |
| 切 |  |

１．切る ２．大切

３．切符 ４．一切



1. サク、サッ、サ。つく、づく

|  |  |
| --- | --- |
| 作 |  |

１．作る ２．作文

３．手作り ４．作家



1. ミ

|  |  |
| --- | --- |
| 未 |  |

１．未来 ２．未満

３．未婚 ４．未知



1. ミ。あじ

|  |  |
| --- | --- |
| 味 |  |

１．味 ２．意味

３．興味 ４．味噌



1. オン、イン。あと、ね

|  |  |
| --- | --- |
| 音 |  |

１．音楽 ２．音

３．発音 ４．母音




1. ガク、ラク、ガッ。たの

|  |  |
| --- | --- |
| 楽 |  |

１．楽器 ２．楽しい

３．楽な ４．楽しみ




1. カ。うた

|  |  |
| --- | --- |
| 歌 |  |

１．歌 ２．歌う

３．歌手 ４．国歌



1. ジ、シ。みずか

|  |  |
| --- | --- |
| 自 |  |

１．自分 ２．自由

３．自然 ４．自ら




1. テン。ころ

|  |  |
| --- | --- |
| 転 |  |

１．自転車 ２．運転

３．運転手 ４．転ぶ



1. ジョウ。の

|  |  |
| --- | --- |
| 乗 |  |

１．乗る ２．乗り物

３．乗客 ４．乗せる



1. シャ。うつ

|  |  |
| --- | --- |
| 写 |  |

１．写真 ２．写す

３．写真家 ４．写生



**DÃ**

Dự định 予 là ngày mai ra đồng chơi

１．**や**さい: Rau

２．**や**きゅう: Bóng chày

３．ぶん**や**: Lĩnh vực

４．**の**はら: Cánh đồng

**DỰ**

**Dự** đoán xem đứa trẻ là trai hay gái

１．**よ**てい: Dự định

２．てんき**よ**ほう: Dự báo thời tiết

３．**よ**やく: Đặt trước, hẹn trước

４．**よ**そく: Sự ước lượng

**TRÀ**

2 người đang ngồi uống **trà** trong quán

１．お**ちゃ**: Trà

２．**さ**どう: Trà đạo

３．**ちゃ**わん: Chén / Bát

４．きっ**さ**てん: Quán nước

66

**NHỤC**

Hình miếng **thịt**

１．**にく**: Thịt

２．**にく**や: Cửa hàng thịt

３．とり**にく**: Thịt gà

４．きん**にく**: Cơ bắp

**VỊ**

Cái cây 木 này **vẫn chưa** lớn

１．**み**らい: Tương lai

２．**み**まん: Không đủ

３．**み**こん: Sự chưa kết hôn

４．**み**ち: Sự chưa biết

**TÁC**

Dùng cưa, ta **chế tạo** được nhiều thứ

１．**つく**る: Chế tạo

２．**さく**ぶん: Sự làm văn

３．て**づく**り: Thủ công

４．**さっ**か: Tác giả

**THIẾT**

7 七samurai **cắt** đồ bằng kiếm 刀

１．**き**る: Cắt

２．たい**せつ**: Quan trọng

３．**きっ**ぷ: Vé

４．いっ**さい**: Toàn bộ / Hoàn toàn không

**THÁI**

Tay đang hái 木**rau** trong vườn

１．や**さい**: Rau

２．**さい**えん: Vườn rau

３．はく**さい**: Cải bắp

４．**な**のはな: Hoa cải dầu

**CA**

Mọi người 人 đang há to miệng 口 để **hát**

１．**うた**: Bài hát

２．**うた**う: Hát

３．**か**しゅ: Ca sĩ

４．こっ**か**: Quốc ca

76

**LẠC, NHẠC**

Đánh trống tưng bừng khi có hỉ sự

１．**がっ**き: Nhạc cụ

２．**たの**しい: Vui vẻ

３．**らく**な: Thoải mái

４．**たの**しみ: Niềm vui

**ÂM**

Tôi đang đứng 立hát đợi mặt trời 日lên

１．**おん**がく: Âm nhạc

２．**おと**: Âm thanh

３．はつ**おん**: Phát âm

４．ぼ**いん**: Nguyên âm

74

**VỊ**

Miệng口chưa nếm nên chưa 未biết **vị** của nó

１．**あじ**: Vị

２．い**み**: Ý nghĩa

３．きょう**み**: Hứng thú

４．**み**そ: Điểm chính / Đỗ tương

73

**TẢ**

**Chụp ảnh** người đàn ông đang đội mũ

１．**しゃ**しん: Bức ảnh

２．**うつ**す: Sao chép

３．**しゃ**しんか: Thợ chụp ảnh

４．**しゃ**せい: Vẽ phác

**THỪA**

1 người **leo lên** cây木 và đứng 立 ở đó

１．**の**る: Cưỡi, leo lên

２．**の**りもの: Phương tiện giao thông

３．**じょう**きゃく: Hành khách

４．**の**せる: Chất lên (xe)

**CHUYỂN**

Tôi bị ngã khi xe車 đang di **chuyển**

１．じ**てん**しゃ: Xe đạp

２．うん**てん**: Sự lái xe

３．うん**てん**しゅ: Tài xế

４．**ころ**ぶ: Bị ngã

**TỰ**

Ở Nhật, khi chỉ vào mũi gọi là **tự thân**

１．**じ**ぶん: Bản thân

２．**じ**ゆう: Tự do

３．**し**ぜん: Tự nhiên / Thiên nhiên

４．**みずか**ら: Mình (bản thân)

lúa nước

77

1. シン。ま

|  |  |
| --- | --- |
| 真 |  |

１．写真 ２．真ん中

３．真夜中 ４．真っ白



1. ダイ、タイ

|  |  |
| --- | --- |
| 台 |  |

１．台 ２．二台

３．台所 ４．台風



1. オウ

|  |  |
| --- | --- |
| 央 |  |

１．中央 ２．中央口

３．中央部 ４．中央委員



1. エイ。うつ、は

|  |  |
| --- | --- |
| 映 |  |

１．映画 ２．映画館

３．映る ４．映える



1. ガ、ガク

|  |  |
| --- | --- |
| 画 |  |

１．企画 ２．漫画

３．画家 ４．絵画



1. ヨウ。ひつじ

|  |  |
| --- | --- |
| 羊 |  |

１．羊 ２．子羊

３．羊毛 ４．山羊



1. ヨウ

|  |  |
| --- | --- |
| 洋 |  |

１．洋服 ２．西洋

３．東洋 ４．海洋



1. フク

|  |  |
| --- | --- |
| 服 |  |

１．服 ２．洋服

３．克服 ４．軍服




1. チャク、ジャク。き、ぎ、つ

|  |  |
| --- | --- |
| 着 |  |

１．着る ２．着物

３．着く ４．着色



1. カ、ケ。いえ、や

|  |  |
| --- | --- |
| 家 |  |

１．家 ２．家族

３．家事 ４．家賃



1. シ。や

|  |  |
| --- | --- |
| 矢 |  |

１．矢 ２．矢印

３．無理矢理 ４．矢鱈に



1. ゾク

|  |  |
| --- | --- |
| 族 |  |

１．家族 ２．貴族

３．民族 ４．族長



1. シン。おや、した

|  |  |
| --- | --- |
| 親 |  |

１．親 ２．親切な

３．親友 ４．親しい





1. キョウ、ケイ。あに

|  |  |
| --- | --- |
| 兄 |  |

１．兄 ２．お兄さん

３．兄弟 ４．義兄



1. シ。あね

|  |  |
| --- | --- |
| 姉 |  |

１．姉 ２．お姉さん

３．姉妹 ４．姉妹都市



1. ダイ、デ、テイ。おとうと

|  |  |
| --- | --- |
| 弟 |  |

１．弟 ２．兄弟

３．弟子 ４．従兄弟



**ÁNH**

**Phản ánh** sẽ gửi lên trung ương 央

１．**えい**が: Phim

２．**えい**がかん: Rạp chiếu phim

３．**うつ**る: Phản ảnh

４．**は**える: Chiếu sáng

**ƯƠNG**

Người 人này là thanh tra **trung ương**

１．ちゅう**おう**: Trung ương

２．ちゅう**おう**ぐち: Cổng chính

３．ちゅう**おう**ぶ: Khu vực trung tâm

４．ちゅう**おう**いいん: Ủy viên trung ươngq

**ĐÀI**

Tôi đứng trên cái **bệ** để phát biểu

１．**だい**: Khung, bệ

２．に**だい**: 2 cái (máy móc)

３．**だい**どころ: Nhà bếp

４．**たい**ふう: Bão

**CHÂN**

Tivi này chiếu hình ảnh **chân thực**

１．しゃ**しん**: Bức ảnh

２．**ま**んなか: Trung tâm

３．**ま**よなか: Nửa đêm

４．**ま**っしろ: Sự trắng tinh

**PHỤC**

Tôi phơi **quần áo** dưới ánh trăng 月

１．**ふく**: Trang phục, quần áo

２．よう**ふく**: Âu phục

３．こく**ふく**: Sự khắc phục

４．ぐん**ぷく**: Quân phục

**DƯƠNG**

Con cừu 羊 vượt **đại dương** đến Nhật

１．**よう**ふく: Âu phục

２．せい**よう**: Phương Tây

３．とう**よう**: Phương Đông

４．かい**よう**: Hải dương

**DƯƠNG**

Hình ảnh 1 con **cừu**

１．**ひつじ**: Con cừu

２．こ**ひつじ**: Cừu con

３．**よう**もう: Lông cừu

４．\***やぎ**: Con dê

**HỌA, HOẠCH**

Tôi vẽ **hình ảnh** cánh đồng田

１．き**かく**: Kế hoạch

２．まん**が**: Truyện tranh

３．**が**か: Họa sĩ

４．かい**が**: Bức tranh

**TỘC**

Ngày xưa dùng tên矢 làm vũ khí chiến đấu bảo vệ **gia tộc**

１．か**ぞく**: Gia đình

２．き**ぞく**: Đài các / Quý tộc

３．みん**ぞく**: Dân tộc

４．**ぞく**ちょう: Tộc trưởng

**THỈ**

Hình **mũi tên**

１．**や**: Mũi tên

２．**や**じるし: Mũi tên chỉ hướng

３．むり**やり**：Sự ép buộc

４．**や**たらに: Sự khinh suất / Hiếm khi

**GIA**

Ngày xưa, **nhà** nào cũng nuôi heo

１．**いえ**: Nhà

２．**か**ぞく: Gia đình

３．**か**じ: Việc nhà

４．**や**ちん: Tiền thuê nhà

**TRƯỚC**

Mắt 目 tôi nhìn thấy con cừu羊 đang **mặc** áo kimono

１．**き**る: Mặc

２．**き**もの: Áo kimono

３．**つ**く: Đến

４．**ちゃく**しょく: Sự tô màu

89

**ĐỆ**

**Em trai** đang nghịch cây cung弓

１．**おとうと**: Em trai

２．きょう**だい**: Anh em

３．**で**し: Học sinh, môn đệ

４．\***いとこ**: Anh em họ

**TỶ**

**Chị tôi** hiện đang sống ở thành phố 市

１．**あね**: Chị gái

２．お**ねえ**さん: Chị gái (bạn)

３．**し**まい: Chị em

４．**し**まいとし：Thành phố chị em

**HUYNH**

**Anh trai** miệng口lớn nên nói nhiều

１．**あに**: Anh trai

２．お**にい**さん: Anh trai (bạn)

３．**きょう**だい: Huynh đệ

４．ぎ**けい**: Anh rể / Anh em kết nghĩa

**THÂN**

**Bố mẹ** đứng 立trên đỉnh cây木để nhìn見 con họ khôn lớn

１．**おや**: Bố mẹ

２．**しん**せつな: Tốt bụng

３．**しん**ゆう: Bạn thân

４．**した**しい: Thân thiết / Gần gũi

93

1. マイ。いもうと

|  |  |
| --- | --- |
| 妹 |  |

１．妹 ２．姉妹



1. シ。わたくし

|  |  |
| --- | --- |
| 私 |  |

１．私 ２．私立大学

３．私鉄 ４．私室



1. フ、フウ、ブ。おっと

|  |  |
| --- | --- |
| 夫 |  |

１．夫 ２．夫妻

３．大丈夫 ４．工夫



1. サイ。つま

|  |  |
| --- | --- |
| 妻 |  |

１．妻 ２．夫妻

３．妻子 ４．一夫多妻



**Mục lục**

音 âm 74 転 chuyển 78

映 ánh 84 弓 cung 20

白 bạch 53 強 cường 22

病 bệnh 8 野 dã 68

貝 bối 13 夜 dạ 36

歌 ca 76 台 đài 82

真 chân 81 名 danh 25

i

**Mục lục**

海 hải 47 起 khởi 12

交 hiệu 5 空 không 46

花 hoa 49 犬 khuyển 57

化 hóa 48 楽 lạc 75

画 họa 85 林 lâm 44

休 hưu 10 理 lí 59

兄 huynh 94 料 liệu 58

iii

**Mục lục**

方 phương 34 心 tâm 24

帰 quy 18 走 tẩu 11

色 sắc 55 菜 thái 69

森 sâm 45 親 thân 93

山 sơn 42 青 thanh 52

真 tả 80 妻 thê 100

作 tác 71 体 thể 39

v

**Mục lục**

虫 trùng 21 晩 vãn 35

着 trước 89 未 vị 72

私 tư 98 味 vị 73

自 tự 77 院 viện 9

足 túc 38 車 xa 1

姉 tỷ 95 社 xã 4

央 ương 83 赤 xích 51

vii

**Thẻ Học **

**Kanji N4-1**

**Hướng dẫn:**



**Hướng dẫn:**



“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Thẻ Học **

**Kanji N4-1**

**Hướng dẫn:**



“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**THÊ**

Người phụ nữa 女cầm bông sen là **vợ** tôi

１．**つま**: Vợ

２．ふ**さい**: Vợ chồng

３．**さい**し: Vợ con

４．いっぷた**さい**：Đa thê

**PHU**

Vợ **chồng** 2 二 người 人 như 1

１．**おっと**: Chồng tôi

２．**ふ**さい: Phu thê

３．だいじょう**ぶ**: Ổn / OK

４．く**ふう**: Công sức

**TƯ**

Đây là cây 木 lúa mà tôi trồng

１．**わたし / わたくし**: Tôi

２．**し**りつだいがく: Trường tư

３．**し**てつ：Đường sắt tư doanh

４．**し**しつ: Phòng riêng

**MUỘI**

**Em gái** 女 như cây non chưa lớn未

１．**いもうと**: Em gái

２．し**まい**: Chị em

**Mục lục**

春 xuân 27 川 xuyên 43

viii

**Mục lục**

矢 thỉ 91 乗 thừa 79

天 thiên 50 夕 tịch 33

切 thiết 70 族 tộc 92

秋 thu 29 茶 trà 66

手 thủ 37 持 trì 23

首 thủ 40 朝 triều 31

書 thư 17 昼 trú 32

vi

**Mục lục**

馬 mã 2 語 ngữ 26

買 mãi 14 牛 ngưu 62

売 mại 15 肉 nhục 65

勉 miễn 19 反 phản 60

妹 muội 97 飯 phạn 61

銀 ngân 7 夫 phu 99

魚 ngư 56 服 phục 88

iv

**Mục lục**

道 đạo 41 冬 đông 30

弟 đệ 96 予 dự 67

駅 dịch 3 羊 dương 86

店 điếm 6 洋 dương 87

鳥 điểu 64 家 gia 90

読 đọc 16 夏 hạ 28

豚 đồn 63 黒 hắc 54

ii

**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn

**Hướng dẫn:**



**Hướng dẫn:**



Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn

**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn

**Hướng dẫn:**



Để biết thêm chi tiết và các loại flashcards khác vui lòng truy cập:

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*