1. セイ、ジョウ。しず

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 静 |  | |
| 1.静か(な)  2.静まる | | 3.静脈  4.静養 |

1. ラク。お

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 落 |  | |
| 1.落ちる  2.落とす | | 3.落ち着く  4.転落  5.落第 |

1. ユウ、ユ。あそ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 遊 |  | |
| 1.遊ぶ  2.遊び場 | | 3.遊休  4.遊園地 |

1. エイ。およ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泳 |  | |
| 1.泳ぐ  2.水泳 | | 3.泳法  4.平泳ぎ |

1. ギツ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 喫 |  | |
| 1.喫茶店  2.喫煙 | | 3.喫煙者  4.非喫煙者  5.喫煙所 |

1. ギョ、ゴ。お、おん、み

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 御 |  | |
| 1.御主人  2.御飯 | | 3.御手洗い  4.御見舞い |

1. ギ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 議 |  | |
| 1.会議  2.議決 | | 3.不思議(な)  4.議題 |

1. ホウ。はな，ばな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 放 |  | |
| 1.放す  2.放送 | | 3.追放  4.手放し |

1. セイ,ショウ,ション。きよ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 清 |  | |
| 1.清い  2.清める | | 3.青書  4.清新  5.清浄 |

1. ソウ、シュ。は

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 掃 |  | |
| 1.掃く  2.清掃 | | 3.掃除  4.大掃除  5.掃除機 |

1. ケン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検 |  | |
| 1.検査  2.検問 | | 3.検診  4.検索 |

1. フ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符 |  | |
| 1.切符  2.音符 | | 3.終止符  4.疑問符  5.引用符 |

1. セイ、ショウ、シャウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 精 |  | |
| 1.精神  2.精神的 | | 3.精々  4.精算  5.精度 |

1. サン。そろ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 算 |  | |
| 1.計算  2.予算 | | 3.決算  4.引き算  5.足し算 |

1. カイ。あらた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改 |  | |
| 1.改める  2.改まる | | 3.改めて  4.改正  5.改良 |

1. サツ。ふだ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 札 |  | |
| 1.お札  2.札 | | 3.千円札  4.改札口 |

**VỊNH**

１．**およ**ぐ：Bơi lội

２．すい**えい**：Việc bơi lội

３．**えい**ほう：Cách bơi

４．ひら**およ**ぎ：Kiểu bơi ếch

**DU**

１．**あそ**ぶ：Vui chơi / nô đùa

２．**あそ**びば：Sân chơi

３．**ゆう**きゅう：Tình trạng nhàn rỗi

４．**ゆう**えんち：Khu vui chơi

LẠC

1. **お**ちる: Rơi xuống

2.**お**とす: Đánh rơi

3.**お**ちつく: Bình tĩnh

4.てん**らく**: Sự rơi, sự giáng chức

5.**らく**だい: Thi trượt

**TĨNH**

１．**しず**か(な)**:**Yên tĩnh/thanh bình

２．**しず**まる：Lắng xuống / dịu đi

３．**じょう**みゃく：Tĩnh mạch

４．**せい**よう：Tĩnh dưỡng

**PHÓNG**

１．**はな**す : Thả, buông tay

２．**ほう**そう : Sự phát thanh

３．つい**ほう** : Sự trục xuất

４．て**ばな**し : Thả tay, bỏ tay

**NGHỊ**

１．かい**ぎ**：Hội nghị

２．ふし**ぎ**(な)：Thần kì

３．**ぎ**けつ：Sự biểu quyết

４．**ぎ**だい：Chủ đề thảo luận

NGỰ

1. **ご**しゅじん: Chồng

2.**ご**はん: Bữa cơm

3.**お**てあらい: Nhà vệ sinh

4.**お**みまい: Đi thăm bệnh

KHIẾT

1. **きっ**さてん: Quán giải khát

2.**きつ**えん: Sự hút thuốc

3.**きつ**えんしゃ: Người hút thuốc

4.ひ**きつ**えんしゃ: Người ko hút thuốc

5.**きつ**えんしょ: Nơi hút thuốc

PHÙ

1. きっ**ぷ**: Vé

2.おん**ぷ**: Nốt nhạc

3.しゅうし**ふ**: Dấu chấm hết câu

4.ぎもん**ふ**: Dấu hỏi

5.いんよう**ふ**: Dấu ngoặc kép

KIỂM

1.**けん**さ: Sự thẩm tra, khám xét

2.**けん**もん: Kiểm tra, kỳ thi

3.**けん**しん: Khám sức khỏe

4.**けん**さく: Tra từ, tìm kiếm

TẢO

1. **は**く: Quét

2.せい**そう**: Sự dọn dẹp

3.**そう**じ: Lau dọn

4.おお**そう**じ: Tổng vệ sinh

5.**そう**じき: Máy hút bụi

THANH

1. **きよ**い: Trong, sạch

2.**きよ**める: Lọc, làm sạch

3.**せい**しょ: Bản chính

4.**せい**しん: Tươi mới

5.**せい**じょう: Trong, tinh khiết

TRÁT

1. お**さつ**: Tờ tiền giấy, séc

2.**ふだ**: Nhãn hiệu

3.せんえん**さつ**: Tờ tiền 1000 yên

4.かい**さつ**ぐち: Cổng soát vé

CẢI

1. **あらた**める: Thay đổi, sửa đổi

2.**あらた**まる: Trang trọng

3.**あらた**めて: Lại, lần nữa

4.**かい**せい: Sự sửa đổi

5.**かい**りょう: Sự cải thiện

TOÁN

1. けい**さん**: Tính toán

2.けっ**さん**: Bản cân đối tài sản

3.よ**さん**: Ngân sách, ngân quỹ

4.ひき**ざん**: Phép trừ

5.たし**ざん**: Phép cộng

TINH

1.**せい**しん: Tinh thần, tâm trí

2.**せい**しんてき: Thuộc về tinh thần, cảm xúc

3.**せい**ぜい: Nhiều nhất là

4.**せい**さん: Sự tính toán chính xác

5.**せい**ど: Sự đúng đắn, chính xác

1. シ、ジ。しめ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 示 |  | |
| 1.表示  2.指示 | | 3.示す  4.暗示  5.呈示 |

1. シ。ささ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 |  | |
| 1.支店  2.支社 | | 3.支部  4.支給 |

1. フツ。はら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 払 |  | |
| 1.払う  2.支払い | | 3.払拭  4.払暁 |

1. ザン。のこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 残 |  | |
| 1.残る  2.残す | | 3.残高  4.残忍 |

1. ショウ。て～

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 照 |  | |
| 1.照る  2.照らす | | 3.照明  4.対照  5.照れ屋 |

1. コウ。かた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 硬 |  | |
| 1.硬い  2.硬度 | | 3.硬貨  4.強硬 |

1. カ。たから

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 貨 |  | |
| 1.貨物  2.通貨 | | 3.外貨  4.金貨 |

1. ギョク。たま、だま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 玉 |  | |
| 1.玉  2.十円玉 | | 3.目玉  4.水玉  5.玉葱 |

1. ダン、トン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 団 |  | |
| 1.団体  2.集団 | | 3.団地  4.布団 |

1. ハン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 般 |  | |
| 1.一般  2.一般に | | 3.先般  4.全般 |

1. ヨウ。おさな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 幼 |  | |
| 1.幼い  2.幼児 | | 3.幼稚園  4.幼馴染  5.幼年時代 |

1. ジ、ニ、ゲイ。こ、っこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 児 |  | |
| 1.児童  2.新生児 | | 3.育児  4.孤児院 |

1. ロウ。お，ふ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 老 |  | |
| 1.老人  2.老いる | | 3.老ける  4.海老 |

1. セツ。もう

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設 |  | |
| 1.設定  2.設計 | | 3.建設  4.設備  5.施設 |

1. ダン。あたた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暖 |  | |
| 1.暖かい  2.暖める | | 3.暖房  4.暖冬  5. |

1. ヒョウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 標 |  | |
| 1.標  2.投標 | | 3.標準  4.目標  5.標本 |

**TÀN**

１．**のこ**る：Sót lại / còn lại

２．**のこ**す：Chừa lại / để lại

３．**ざん**だか：Số dư

４．**ざん**にん：Sự tàn nhẫn

**PHẤT**

１．**はら**う：Trả tiền

２．し**はら**い：Sự thanh toán

３．**ふっ**しょく：Phủi bụi

４．**ふつ**ぎょう：Hửng sáng

CHI

1.**し**てん: Chi nhánh (công ty)

2.**し**しゃ: Chi nhánh

3.**し**ぶ: Chi bộ

4.**し**きゅう: Chi cấp

KÌ, THỊ

1. ひょう**じ**: Sự biểu thị

2.し**じ**: Chỉ thị

3.**しめ**す: Chỉ ra, cho thấy

4.あん**じ**: Sự ám thị, sự gợi ý

5.てい**じ**: Cuộc triển lãm

NGỌC

1. **たま**: Viên ngọc

2.じゅうえん**だま**: Đồng mười yên

3.め**だま**: Nhãn cầu

4.みず**たま**: Chấm bi (trên vải)

5.**たま**ねぎ: Hành tây

HÓA

1. **か**もつ: Hàng hóa

2.つう**か**: Tiền tệ

3.がい**か**: Ngoại tệ

4.きん**か**: Tiền vàng

NGẠNH

1. **かた**い: Cứng, dai

2.**こう**ど: Độ cứng, tính cứng

3.**こう**か: Tiền xu

4.きょう**こう**: Cương quyết, cứng rắn

CHIẾU

1. **て**る: Ánh sáng, tỏa sáng

2.**て**らす: Chiếu sáng

3.**しょう**めい: Đèn, hệ thống ánh sáng

4.たい**しょう**: Tương phản, đối chiếu

5.**て**れや: Rụt rè, nhút nhát

NHI

1. **じ**どう: Nhi đồng

2.しんせい**じ**: Trẻ sơ sinh

3.いく**じ**: Sự chăm sóc trẻ

4.こ**じ**いん: Cô nhi viện

5.

ẤU

1.**おさな**い: Trẻ con, ngây thơ

2.**よう**じ: Đứa trẻ, con nít

3.**よう**ちえん: Trường mẫu giáo

4.**おさな**なじみ: Bạn thời thơ ấu

5.**よう**ねんじだい:Tuổi thơ

BÀN, BAN, BÁT

1. いっ**ぱん**: Thông thường, bình thường, chung

2.いっ**ぱん**に: Nói chung

3.せん**ぱん**: Gần đây, mới đây

4.ぜん**ぱん**: Tổng quát, toàn bộ

ĐOÀN

1. **だん**たい: Tổ chức, đoàn thể

2.しゅう**だん**: Nhóm, tập thể

3.**だん**ち: Khu chung cư

4.ふ**とん**: Chăn, nệm

PHIẾU

1. **ひょう**: Nhãn hiệu, lá phiếu

2.とう**ひょう**: Sự bỏ phiếu

3.**ひょう**じゅん: Tiêu chuẩn

4.もく**ひょう**: Mục tiêu

5.**ひょう**ほん: Thí dụ, vật mẫu

**NOÃN**

１．**あたた**かい：Ấm áp / đầm ấm

２．**あたた**める：Làm nóng lên

３．**だん**ぼう：Sự sưởi ấm

４．**だん**とう：Mùa đông ấm áp

THIẾT

1.**せっ**てい: Thiết lập, lắp đặt

2.**せっ**けい: Sơ đồ, kế hoạch

3.けん**せつ**: Xây dựng

4.**せつ**び: Trang bị, thiệt bị

5.し**せつ**: Sự thành lập

**LÃO**

１．**ろう**じん : Người già

２．**お**いる : Già

３．**ふ**ける : Già, nhiều

４．えび : Con tôm

1. コク。きざ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 刻 |  | |
| 1.刻む  2.刻み | | 3.彫刻  4.時刻  5.深刻 |

1. ロ、ル。じ、みち

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 路 |  | |
| 1.通路  2.道路 | | 3.帰路  4.線路  5.海路 |

1. シン。ふか、ぶか

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深 |  | |
| 1.深い  2.深さ | | 3.深まる  4.深める  5.意味深い |

1. チン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 賃 |  | |
| 1.家賃  2.運賃 | | 3.賃金  4.賃上げ  5.賃下げ |

1. キ。よ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 寄 |  | |
| 1.寄る  2.立ち寄る | | 3.取り寄せる  4.寄付  5.年寄り |

1. チョ。たくわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 貯 |  | |
| 1.貯える  2.貯金 | | 3.貯金通帳  4.貯蔵庫 |

1. ホウ。つつ、くる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包 |  | |
| 1.包む  2.包み | | 3.小包  4.包帯  5.包丁 |

1. サイ、サ。ふたた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 再 |  | |
| 1.再入国  2.再ダイヤル | | 3.再生  4.再来週 |

1. リョウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 療 |  | |
| 1.医療  2.医療品 | | 3.医療保険  4.治療  5.診療 |

1. カ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科 |  | |
| 1.科学  2.外科 | | 3.内科  4.教科書  5.医科 |

1. フ。よめ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 婦 |  | |
| 1.婦人  2.産婦人科 | | 3.主婦  4.夫婦  5.婦女 |

1. ヒ。かわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 皮 |  | |
| 1.皮  2.皮革 | | 3.皮肉  4.皮きり |

1. フ。はだ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 膚 |  | |
| 1.膚  2.皮膚 | | 3.皮膚病  4.皮膚科  5.膚寒い |

1. ヘン。かた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 片 |  | |
| 1.片付ける  2.片道 | | 3.片手  4.破片 |

1. マイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 枚 |  | |
| 1.一枚  2.枚数 | | 3.二枚舌  4.枚挙 |

1. キ、ゴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期 |  | |
| 1.期間  2.定期券 | | 3.長期  4.短期  5.雨期 |

NHẪM

1. や**ちん**: Tiền thuê nhà

2.うん**ちん**: Tiền cước phí

3.**ちん**ぎん: Tiền lương

4.**ちん**あげ: Sự tăng lương

5.**ちん**さげ: Sự cắt giảm lương

THÂM

1. **ふか**い: Sâu, khó lường

2.**ふか**さ: Chiều sâu, bề sâu

3.**ふか**まる: Sâu hơn, sâu sắc hơn

4.**ふか**める: Làm sâu hơn, sâu sắc hơn

5.いみ**ぶか**い: Ý nghĩa sâu sắc

LỘ

1. つう**ろ**: Đường đi, lối đi

2.どう**ろ**: Con đường, đường phố

3.き**ろ**: Đường trở về

4.せん**ろ**: Đường ray

5.うみ**じ**: Đường biển, hải lộ

KHẮC

1. **きざ**む: Đục, chạm. khắc

2.**きざ**み: Nấc, khía

3.ちょう**こく**: Sự điêu khắc

4.じ**こく**: Lúc, chốc lát

5.しん**こく**: Nghiêm trọng

TÁI

1. **さい**にゅうこく: Tái nhập cảnh

2.**さい**ダイヤル: Quay số lại (ĐT)

3.**さい**せい: Tái sinh, sống lại

4.**さ**らいしゅう: Tuần sau nữa

BAO

1. **つつ**む: Gói, bọc

2.**つつ**み: Bó, bọc, gói

3.こ**づつ**み: Gói, bưu kiện

4.**ほう**たい: Băng bó (Vết thương)

5.**ほう**ちょう: Dao

TRỮ

1. **たくわ**える: Tích lũy

2.**ちょ**きん: Tiền tiết kiệm

3.**ちょ**きんつうちょう: Sổ tiết kiệm

4.**ちょ**ぞうこ: Nhà kho

KÝ

1. **よ**る: Đi đến

2.たち**よ**る: Ghé qua

3.とり**よ**せる: Đặt hàng

4.**き**ふ: Quyên góp, ủng hộ

5.とし**より**: Người cao tuổi

BÌ

1. **かわ**: Da, vỏ

2.**ひ**かく: Da thuộc, đồ da

3.**ひ**にく: Sự giễu cợt, châm biến

4.**かわ**きり: Bắt đầu

PHỤ

1. **ふ**じん: Phu nhân

2.さん**ふ**じんか: Sản phụ khoa

3.しゅ**ふ**: Vợ

4.ふう**ふ**: Vợ chồng

5.**ふ**じょ: Phụ nữ

KHOA

1. **か**がく: Khoa học

2.げ**か**: Ngoại khoa

3.ない**か**: Nội khoa

4.きょう**か**しょ: Sách giáo khoa

5.い**か**: Y khoa

LIỆU

1. い**りょう**: Y tế

2.い**りょう**ひん: Vật tư y tế

3.い**りょう**ほけん: Bảo hiểm y tế

4.ち**りょう**: Chữa trị

5.しん**りょう**: Khám và chữa bệnh

KÌ, KI

1. **き**かん: Kì, thời kì

2.てい**き**けん: Vé tháng

3.ちょう**き**: Thời gian dài

4.たん**き**: Thời gian ngắn

5.う**き**: Mùa mưa

**MAI**

１．いち**まい** : 1 tờ, 1 tấm

２．**まい**すう : Số tờ, số tấm

３．に**まい**じた : Kiểu nước đôi, Kiểu úp mở lập lờ

４．**まい**きょ : Sự đếm, Sự liệt kê

**PHIẾN**

１．**かた**づける：Dọn dẹp

２．**かた**みち：Một chiều / một lượt

３．**かた**て：Một tay

４．は**へん**：Mảnh vụn / mảnh vỡ

PHU

1. **はだ**: Da, bì, vỏ

2.ひ**ふ**: Da

3.ひ**ふ**びょう: Bệnh da liễu

4.ひ**ふ**か: Khoa da liễu

5.**はだ**さむい: Lạnh lẽo

1. カン、ケン。ま~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 巻 |  | |
| 1.巻く  2.巻き戻す | | 3.~巻  4.竜巻 |

1. ホ、ホウ。たも~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保 |  | |
| 1.保  2.保険 | | 3.保存  4.保温  5.保湿 |

1. シキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 済 |  | |
| 1.済む  2.返済 | | 3.経済  4.救済 |

1. レキ、レッキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 歴 |  | |
| 1.歴史  2.学歴 | | 3.履歴  4.履歴書 |

1. キ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 規 |  | |
| 1.規則  2.規定 | | 3.規準  4.大規模  5.小規模 |

1. ヘン。あ~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 編 |  | |
| 1.編む  2.編み物 | | 3.編集  4.短編  5.長編 |

1. ノウ。よ~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能 |  | |
| 1.機能  2.能力 | | 3.可能  4.才能  5.本能 |

1. シュウ, シュ.あさ~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修 |  | |
| 1.修理  2.修士 | | 3.修士課程  4.修道院 |

1. ゾウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 像 |  | |
| 1.画像  2.映像 | | 3.想像  4.解像度  5.現像する |

1. シキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 式 |  | |
| 1.入学式  2.式 | | 3.正式な  4.和式 |

1. オウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 央 |  | |
| 1.中央  2.中央口 | | 3.中央部  4.中央委員 |

1. イン。しるし、~じるし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 印 |  | |
| 1.印  2.矢印  3.印書 | | 4.印象付ける  5.認印 |

1. サツ。す

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 刷 |  | |
| 1.刷る  2.印刷 | | 3.色刷り  4.印刷物  5.刷り込む |

1. カク、コウ。ひる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拡 |  | |
| 1.拡大  2.拡大率 | | 3.拡散  4.拡充  5.拡声機 |

1. リョウ。うり

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 領 |  | |
| 1.領域  2.大統領 | | 3.領事館  4.領収書  5.要領 |

1. リュウ。あさ～

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 収 |  | |
| 1.収まる  2.収める | | 3.収入  4.回収  5.収集 |

LỊCH

1. **れ**きし: Lịch sử

2.がく**れ**き: Thành tích học tập

3.り**れ**き: Lý lịch

4.り**れ**きしょ: Bản lý lịch

**TẾ**

１．**す**む：Kết thúc / hoàn tất

２．へん**さい**：Hoàn trả tín dụng

３．けい**ざい**：Kinh tế

４．きゅう**さい**：Sự cứu viện/ giúp đỡ

BẢO

1. **たも**つ: Giữ, bảo vệ

2.**ほ**けん: Bảo hiểm

3.**ほ**ぞん: Sự gìn giữ, bảo tồn

4.**ほ**おん: Sự giữ nhiệt

5.**ほ**しつ: Sự giữ ẩm

QUYỂN

1. **ま**く: Cuộn, vòng, cuộn lại

2.**ま**きもどす: Cuốn lại, lên dây lại

3.~**かん**: Đếm số tập sách

4.たつ**まき**: Vòi rồng

TU

1. **しゅう**り: Sửa chữa

2.**しゅう**し: Thạc sĩ

3.**しゅう**しかてい: Khóa học thạc sĩ

4.**しゅう**どういん: Tu viện

NĂNG

1. き**のう**: Chức năng, tính năng

2.**のう**りょく: Năng lực

3.か**のう**: Có khả năng

4.さい**のう**: Tài năng

5.ほん**のう**: Bản năng

BIÊN

1.**あ**む: Đan, bện

2.**あ**みもの: Đồ đan len

3.**へん**しゅう: Biên tập

4.たん**ぺん**Truyện, phim – ngắn

5.ちょう**へん**Truyện, phim - dài

QUY

1. **き**そく: Quy tắc, điều luật

2.**き**てい: Quy định, nội quy

3.**き**じゅん: Tiêu chuẩn

4.だい**き**ぼ: Quy mô lớn

5.しょう**き**ぼ: Quy mô nhỏ

ẤN

1. **しるし**: Dấu, dấu hiệu

2.や**じるし**: Dấu mũi tên

3.**いん**しょう: Ấn tượng

4.**いん**しょうつける: Để lại ấn tượng

5.みとめ**いん**: Con dấu cá nhân

**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

**THỨC**

Đây là **kỉ niệm** ngày cưới của tôi

１．にゅうがく**しき**: Lễ khai giảng

２．**しき**: Lễ, nghi thức

３．せい**しき**な: Chính thức

４．わ**しき**:Kiểu Nhật

TƯỢNG

1. が**ぞう**: Hình ảnh, bức tranh

2.えい**ぞう**: Hình ảnh, đoạn phim

3.そう**ぞう**: Sự tưởng tượng

4.かい**ぞう**ど: Độ phân giải

5.げん**ぞう**する: Rửa ảnh

THU

1. **おさ**まる: Thu, vừa, đủ

2.**おさ**める: Tiếp thu, thu vào

3.**しゅう**にゅう: Thu thập

4.かい**しゅう**: Sự thu hồi lại

5.**しゅう**しゅう: Sự thu thập

LĨNH

1.**りょう**いき: Lãnh thổ

2.だいとう**りょう**: Tổng thống

3.**りょう**じかん: Lãnh sứ quán

4.**りょう**しゅうしょ: Biên lai

5.よう**りょう**: Đề cương, tổng quát

KHUẾCH

1. **かく**だい: Khuếch đại, phóng to

2.**かく**だいりつ: Tỉ lệ phóng to

3.**かく**さん: Khuếch tán, lan rộng

4.**かく**じゅう: Sự mở rộng

5.**かく**せいき: Loa

XOÁT, LOÁT

1. **す**る: In

2.いん**さつ**: In ấn

3.いろ**ず**り: Màu in

4.いん**さつ**ぶつ: Ấn phẩm, bản in

5.**す**りこむ: Chèn(minh họa)

1. カイ。かせ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 械 |  | |
| 1.機械  2.機械工 | | 3.機械学  4.機械工学 |

1. デン、テン。との、～どの

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 殿 |  | |
| 1.～殿  2.殿様 | | 3.殿下  4.宮殿  5.殿堂 |

1. トウ。など,ひとー,－ら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等 |  | |
| 1.~等  2.彼等 | | 3.男女平等  4.高等学校  5.等しい |

1. ハイ。くば

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配 |  | |
| 1.配る  2.気配り | | 3.配偶者  4.支配 |

1. タン。かつ、にな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 担 |  | |
| 1.担当  2.担当者 | | 3.負担  4.分担  5.担任 |

1. ショウ。あきな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商 |  | |
| 1.商品  2.商店 | | 3.外商  4.商港  5.商人 |

1. コウ。き

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 効 |  | |
| 1.効く  2.効き目 | | 3.効果  4.有効  5.効率 |

1. ゲン。かぎ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 限 |  | |
| 1.期限  2.限度 | | 3.限る  4.限定  5.限界 |

1. キョウ。とも

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 共 |  | |
| 1.共に  2.共通 | | 3.公共  4.共同 |

1. セキ。せ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 責 |  | |
| 1.責める  2.責任 | | 3.責任者  4.重責 |

1. ニン。まか

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任 |  | |
| 1.任せる  2.任す | | 3.担任  4.任期  5.任務 |

1. タイ、ダイ。ふくろ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 袋 |  | |
| 1.袋  2.紙袋 | | 3.ごみ袋  4.手袋  5.足袋(\*) |

1. セキ。つー

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 積 |  | |
| 1.積もる  2.積む | | 3.面積  4.積極的 |

1. ネン。もー

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 燃 |  | |
| 1.燃える  2.燃やす | | 3.可燃  4.不燃  5.燃料 |

1. シ。えだ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 枝 |  | |
| 1.枝  2.小枝 | | 3.大枝  4.枝葉  5.枝霧 |

1. マイ。うー

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 埋 |  | |
| 1.埋葬  2.埋まる | | 3.埋もれる  4.埋める  5.埋め立てる |

**PHỐI**

１．**くば**る：Phân phát / quan tâm

２．き**くば**り：Sự quan tâm / ân cần

３．**はい**ぐうしゃ**:**Người phụ thuộc

４．し**はい**：Sự chi phối / khống chế

ĐẲNG

1. ~**など**: Vân vân

2.かれ**ら**: Họ

3.だんじょびょう**どう**: Bình đẳng nam nữ

4.こう**とう**がっこう: Trường cấp 3

5.**ひと**しい: Tương đồng, giống nhau

ĐIỆN

1. ～**どの**: Quý bà, quý cô

2.**との**さま: Điện chủ

3.**でん**か: Điện hạ

4.きゅう**でん**: Cung điện

5.**でん**どう: Lâu đài

GIỚI

1. き**かい**: Máy móc

2.き**かい**こう: Thợ cơ khí

3.き**かい**がく: Cơ học

4.き**かい**こうがく: Kỹ thuật cơ khí

HẠN

1. き**げん**: Kì hạn

2.**げん**ど: Hạn độ

3.**かぎ**る: Hạn chế, giới hạn

4.**げん**てい: Hạn định

5.**げん**かい: Giới hạn, ranh giới

HIỆU

1. **き**く: Có tác dụng

2.**き**きめ: Tác dụng, hiệu quả

3.**こう**か: Hiệu quả

4.ゆう**こう**: Còn hiệu lực

5.**こう**りつ: Hiệu suất

THƯƠNG

1.**しょう**ひん: Hàng hóa, sản phẩm

2.**しょう**てん: Cửa hàng, cửa hiệu

3.がい**しょう**: Ngoại thương

4.**しょう**こう: Thương cảng

5.**しょう**にん: Thương nhân

ĐAM, ĐẢM

1. **たん**とう: Đảm nhiệm

2.**たん**とうしゃ: Người phụ trách

3.ふ**たん**: Gánh năng

4.ぶん**たん**: Sự gánh vác, chia sẻ

5.**たん**にん: Giáo viên chủ nhiệm

ĐẠI

1. **ふくろ**: Bao, túi

2.かみ**ぶくろ**: Túi giấy

3.ごみ**ぶくろ**: Túi đựng rác

4.て**ぶくろ**: Găng tay, bao tay

5.たび(\*): Tất có ngón của Nhật

NHIỆM

1. **まか**せる: Phó thác

2.**まか**す: Giao phó

3.**たん**にん: Giáo viên chủ nhiệm

4.**にん**き: Nhiệm kỳ

5.**にん**む: Nhiệm vụ

TRÁCH

1. **せめ**る: Trách mắng, chỉ trích

2.**せき**にん: Trách nhiệm

3.**せき**にんしゃ: Người chịu trách nhiệm

4.じゅう**せき**: Trọng trách

**CỘNG**

１．**とも**に : Cùng nhau

２．**きょう**つう : Cộng đồng

３．こう**きょう** : Công cộng

４．**きょう**どう : Cộng đồng, Sự liên hiệp

MAI

1. **まい**そう: Mai táng

2.**う**まる: Được chôn cất, lấp đầy

3.**う**もれる: Bị chôn vùi, nhấn chìm

4.**う**める: Chôn, mai táng

5.**う**めたてる: Lấp, chôn lấp

CHI

1. **えだ**: Cành cây

2.こ**えだ**: Cành nhỏ

3.おお**えだ**: Cành to

4.**えだ**は: Lá cây

5.**えだ**きり: Tỉa cành

NHIÊN

1. **も**える: Cháy

2.**も**やす: Đốt

3.か**ねん**: Dễ cháy

4.ふ**ねん**: Không cháy được

5.**ねん**りょう: Nhiên liệu

TÍCH

1. **つ**もる: Chất đống

2.**つ**む: Chất, tích lũy

3.めん**せき**: Diện tích

4.**せっき**ょくてき: Tích cực

1. ヘキ。かべ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 壁 |  | |
| 1.壁  2.壁新聞 | | 3.壁紙  4.壁画  5.完璧 |

1. カン。かわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乾 |  | |
| 1.乾く  2.乾かす | | 3.乾電池  4.乾季  5.乾杯 |

1. フ。ぬの

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 布 |  | |
| 1.布  2.毛布 | | 3.財布  4.座布団  5.分布 |

1. チュウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 柱 |  | |
| 1.柱  2.電柱 | |  |

1. マ。みが、す

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磨 |  | |
| 1.磨く  2.歯磨き | | 3.靴磨き  4.研磨  5.研磨し |

1. バツ。ぬ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抜 |  | |
| 1.抜群  2.抜く | | 3.追い抜ける  4.間抜け  5.抜ける |

1. ノウ。なや

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 悩 |  | |
| 1.悩む  2.悩み | | 3.悩み事  4.苦悩  5.悩殺 |

1. ハツ，パツ。かみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 髪 |  | |
| 1.髪  2.洗髪 | | 3.散髪  4.白髪 |

1. シ。さー

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 刺 |  | |
| 1.刺す  2.刺さす | | 3.刺身  4.名刺  5.刺激 |

1. ケン。かた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 肩 |  | |
| 1.肩  2.肩書き | | 3.肩たたき  4.双肩  5.比肩 |

1. ヨウ。こし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 腰 |  | |
| 1.腰  2.腰痛 | | 3.腰掛  4.腰掛ける |

1. ヨク。あー

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浴 |  | |
| 1.浴びる  2.入浴 | | 3.浴室  4.海水浴  5.浴衣 |

1. セツ、セチ。ふし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 節 |  | |
| 1.節  2.関節 | | 3.季節  4.調節  5.節約 |

1. カン。あせ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汗 |  | |
| 1.汗  2.汗をかく | | 3.寝汗  4.汗顔  5.汗疹 |

1. ダン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 談 |  | |
| 1.相談  2.縁談 | | 3.冗談  4.対談 |

1. ソウ。はしゃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 燥 |  | |
| 1.燥ぐ  2.乾燥 | |  |

TRỤ

1. **はしら**: Cột, trụ

2.でん**ちゅう**: Cột điện

BỐ

1. **ぬの**: Vải, khăn

2.もう**ふ**; Mền, chăn

3.さい**ふ**: Ví

4.ざ**ぶ**とん: Đệm ngồi

5.ぶん**ぷ**: Sự phân bổ

CAN

1. **かわ**く: Khô

2.**かわ**かす: Hong khô, sấy khô

3.**かん**でんち: Pin khô

4.**かん**き: Mùa khô

5.**かん**ぱい: Cạn ly

BÍCH

1. **かべ**: Bức tường

2.**かべ**しんぶん: Báo tường

3.**かべ**がみ: Giấy dán tường

4.**へき**が: Bích họa(vẽ tranh tường)

5.かん**ぺき**: Hoàn hảo, toàn mỹ

**PHÁT**

１．**かみ** : Tóc

２．せん**ぱつ** : Dầu gội đầu

３．さん**ぱつ** : Cắt tóc

４．はく**はつ** : Tóc trắng

NÃO

1. **なや**む: Băn khoăn, trăn trở

2.**なや**み: Sự lo lắng, trăn trở

3.**なや**みごと: Chuyện cần suy nghĩ

4.く**のう**: Sự khổ tâm, phiền não

5.**のう**さつ: Sự quyến rũ, thôi miên, mê hoặc

BẠT

1. **ばつ**ぐん: Sự nổi bật, xuất chúng

2.**ぬ**く: Cởi ra, bứt ra

3.おい**ぬ**ける: Có thể vượt lên, trội hơn

4.ま**ぬ**け: Thằng ngốc

5.**ぬ**ける: Thoát khỏi, rút ra

MA

1. **みが**く: Đánh, chải

2.は**みが**き: Đánh răng

3.くつ**みが**き: Người đánh giày

4.けん**ま**: Rèn giũa, mài giũa

5.けん**ま**し: Giấp ráp, giấy nhám

DỤC

1. **あ**びる: Tắm, rơi vào, chìm ngập

2.にゅう**よく**: Sự tắm

3.**よく**しつ: Phòng tắm

4.かいすい**よく**: Tắm biển

5.ゆかた: Yukata

YÊU

1. **こし**: Eo, hông

2.**よう**つう: Chứng đau lưng

3.**こし**かけ: Ghế dựa

4.**こし**かける: Ngồi

KIÊN

1. **かた**: Vai

2.**かた**がき: Chức danh, nhan đề

3.**かた**たたき: Xoa bóp vai

4.そう**けん**: Hai vai

5.ひ**けん**: Sự kề vai/ sánh kịp

THỨ, THÍCH

1. **さ**す: Đâm, chọc

2.**さ**さる: Mắc, hóc

3.**さ**しみ: Món Sashimi

4.めい**し**: Danh thiếp

5.**し**げき: Sự kích thích

TÁO

1. **はしゃ**ぐ: Vui đùa

2.かん**そう**: Sự khô hạn

**ĐÀM**

１．そう**だん** : Trao đổi, thảo luận

２．えん**だん** : Lời cầu hôn

３．じょう**だん** : Nói đùa

４．たい**だん** : Sự đối thoại

HÃN

1. **あせ**: Mồ hôi

2.**あせ**をかく: Đổ mồ hôi

3.ね**あせ**: Mồ hôi trộm

4.**かん**がん: Xấu hổ, ngượng, thẹn

5.**あせ**も: Rôm sảy

TIẾT

1. **ふし**: Chỗ nối, khớp, đốt

2.かん**せつ**: Khớp xương, khớp

3.き**せつ**: Mùa

4.ちょう**せつ**: Điều chỉnh, điều tiết

5.**せつ**やく: Tiết kiệm

1. ロン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 論 |  | |
| 1.論じる  2.議論 | | 3.結論  4.論理  5.論文 |

1. シ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 志 |  | |
| 1.意志  2.志望 | | 3.志向  4.志願  5.志願者 |

1. ジュツ。の

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 述 |  | |
| 1.述べる  2.口述 | | 3.記述  4.前述  5.供述 |

1. コウ。かま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 構 |  | |
| 1.構う  2.結構 | | 3.構成  4.機構  5.構造 |

**Mục lục**

印 ấn 60 肩 bỉ 90

幼 ấu 27 壁 bích 81

般 bàn 26 編 biên 54

包 bao 39 布 bố 83

保 bảo 50 改 cải 15

抜 bạt 86 乾 can 82

皮 bì 44 構 cấu 100

i

**Mục lục**

汗 hãn 94 拡 khuếch 62

限 hạn 72 検 kiểm 11

効 hiệu 71 寄 ký 37

貨 hóa 23 期 kỳ 48

刻 khắc 33 落 lạc 2

喫 khiết 5 老 lão 29

科 khoa 42 歴 lịch 52

iii

**Mục lục**

賃 nhẫm 36 片 phiến 46

児 nhi 28 票 phiếu 32

任 nhiệm 75 配 phối 68

燃 nhiên 78 放 phóng 8

暖 noãn 31 膚 phu 45

髪 phát 88 符 phù 12

払 phất 19 婦 phụ 43

v

**Mục lục**

式 thức 58 責 trách 74

商 thương 70 札 trát 16

積 tích 77 柱 trụ 84

節 tiết 92 貯 trữ 38

精 tinh 13 修 tu 56

静 tĩnh 1 像 tượng 57

算 toán 14 央 ương 59

vii

**Hướng dẫn:**



**Thẻ Học **

**Kanji N2-1**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Hướng dẫn:**



“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Hướng dẫn:**



**Thẻ Học **

**Kanji N2-1**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

CẤU

1. **かま**う: Bận tâm

2.けっ**こう**: Tương đối, kha khá

3.**こう**せい: Sự cấu thành

4.き**こう**: Cơ cấu, tổ chức

5.**こう**ぞう: Sự cấu tạo

THUẬT

1. **の**べる: Trình bày, tuyên bố

2.こう**じゅつ**: Tường thuật

3.き**じゅつ**: Miêu tả

4.ぜん**じゅつ**: Đã nêu ở trên

5.きょう**じゅつ**: Khẩu cung

CHÍ

1. い**し**: Ý chí

2.**し**ぼう: Hoài bão, khát vọng

3.**し**こう: Chí hướng

4.**し**がん: Nguyện vọng

5.**し**がんしゃ: Thí sinh

LUẬN

1. **ろん**じる: Tranh luận, tranh cãi

2.ぎ**ろん**: Thảo luận, tranh luận

3.けつ**ろん**: Kết luận

4.**ろん**り: Luận lý, logic

5.**ろん**ぶん: Bài luận văn

**Mục lục**

泳 vịnh 4

腰 yêu 91

viii

**Mục lục**

規 quy 53 深 thâm 35

巻 quyển 49 清 thanh 9

再 tái 40 示 thị 17

残 tàn 20 刺 thích 89

燥 táo 96 設 thiết 30

掃 tảo 10 収 thu 64

済 tế 51 述 thuật 99

vi

**Mục lục**

療 liệu 41 埋 mai 80

領 lĩnh 63 能 năng 55

路 lộ 34 悩 não 87

刷 loát 61 硬 ngạnh 22

論 luận 97 議 nghị 7

磨 ma 85 玉 ngọc 24

枚 mai 47 御 ngự 6

iv

**Mục lục**

支 chi 18 担 đảm 69

枝 chi 79 等 đẳng 67

志 chí 98 殿 điện 66

照 chiếu 21 団 đoàn 25

共 cộng 73 遊 du 3

袋 đại 76 浴 dục 93

談 đàm 95 械 giới 65

ii

**Hướng dẫn:**



**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn

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*

**Hướng dẫn:**



**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn

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*

**Hướng dẫn:**



**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn