1. チ。いけ

|  |  |
| --- | --- |
| 池 |  |

１．池 ２．貯水池

３．電池 ４．乾電池



1. ケン。あがた

|  |  |
| --- | --- |
| 県 |  |

１．茨城県 ２．県立

３．県庁 ４．県知事



1. ケン、コン。た、－だ

|  |  |
| --- | --- |
| 建 |  |

１．建てる ２．建築

３．二階建て ４．建立



1. ト、ツ。みやこ

|  |  |
| --- | --- |
| 都 |  |

１．都 ２．首都

３．都合 ４．都心



1. シン。すす

|  |  |
| --- | --- |
| 進 |  |

１．進む ２．進める

３．進歩 ４．先進国



1. ク

|  |  |
| --- | --- |
| 区 |  |

１．上野区 ２．区域

３．区別 ４．区間



1. ブツ、モツ。もの

|  |  |
| --- | --- |
| 物 |  |

１．物 ２．動物

３．荷物 ４．買い物



1. ヒン。しな

|  |  |
| --- | --- |
| 品 |  |

１．品物 ２．日用品

３．作品 ４．食料品



1. リョ。たび

|  |  |
| --- | --- |
| 旅 |  |

１．旅 ２．旅行

３．一人旅 ４．旅券



1. ツウ、ツ。とお、かよ

|  |  |
| --- | --- |
| 通 |  |

１．通る ２．通う

３．通訳 ４．通勤



1. ハツ、パツ、ホツ

|  |  |
| --- | --- |
| 発 |  |

１．出発 ２．発音

３．発見 ４．発足



1. ガン。まる

|  |  |
| --- | --- |
| 丸 |  |

１．丸い ２．丸

３．弾丸 ４．丸める




1. ネツ。あつ

|  |  |
| --- | --- |
| 熱 |  |

１．熱い ２．熱

３．熱帯 ４．熱湯



1. カン。あま

|  |  |
| --- | --- |
| 甘 |  |

１．甘い ２．甘やかす

３．甘草 ４．甘味料



1. レイ。つめ、ひ、さ

|  |  |
| --- | --- |
| 冷 |  |

１．冷たい ２．冷ます

３．冷凍 ４．冷静(な)



1. オ。きたな、よご、けが

|  |  |
| --- | --- |
| 汚 |  |

１．汚い ２．汚れる

３．汚れる ４．汚職



**ĐÔ**

Có người者 chờ xe bus đến **thủ đô**

１．**みやこ**：Thủ đô

２．しゅ**と**：Thủ đô / kinh đô

３．**つ**ごう：Điều kiện / hoàn cảnh

４．**と**しん：Trung tâm thành phố

**KIẾN**

Trước khi **xây** vẽ書 vài thứ trên giấy

１．**た**てる：Xây dựng

２．**けん**ちく：Kiến trúc

３．にかい**だ**て：Toà nhà 2 tầng

４．**こん**りゅう**:** Xây dựng chùa, đền

3

**HUYỆN**

Chính phủ để mắt 目đến **tỉnh** nhỏ小

１．いばらき**けん**：Tỉnh Ibaraki

２．**けん**りつ：Do tỉnh thành lập

３．**けん**ちょう：Uỷ ban tỉnh

４．**けん**ちじ：Thống đốc

**TRÌ**

Có một con tôm trong **ao**

１．**いけ**：Hồ / ao

２．ちょすい**ち**：Hồ / ao chứa nước

３．でん**ち**：Pin

４．かんでん**ち**：Pin khô

**PHẨM**

Đây là hình của 3 **sản phẩm**

１．**しな**もの：Hàng hoá

２．にちよう**ひん**

：Đồ dùng hằng ngày

３．さく**ひん**：Tác phẩm

４．しょくりょう**ひん**：Thực phẩm

**VẬT**

Con bò牛 và con cáo là động **vật**

１．**もの**：Đồ vật

２．どう**ぶつ**：Động vật

３．に**もつ**：Hành lý

４．かい**もの**：Mua sắm

**KHU**

**Khu** này được chia bởi 3 bức tường và 2 con đường

１．うえの**く**：Quận Ueno

２．**く**いき：Vùng / khu vực

３．**く**べつ：Sự phân biệt

４．**く**かん：Đoạn / khoảng cách

**TIẾN**

Chú chim **tiến**về phía trước

１．**すす**む：Tiến triển

２．**すす**める：Thúc đẩy / xúc tiến

３．**しん**ぽ：Tiến bộ

４．せん**しん**こく：Nước phát triển

**HOÀN**

Tôi cuộn **tròn** người lại

１．**まる**い：Tròn

２．**まる**：Vòng tròn / hình tròn

３．だん**がん**：Viên đạn

４．**まる**める：Cuộn tròn / vo tròn

**PHÁT**

Con người **xuất phát** bằng 2 chân

１．しゅっ**ぱつ**：Sự xuất phát

２．**はつ**おん：Phát âm

３．**はっ**けん：Sự phát hiện

４．**ほっ**そく：Sự thành lập

**THÔNG**

Tôi vượt qua rào để **đi qua** đường

１．**とお**る：Đi qua / vượt qua

２．**かよ**う：Đi lại / tới lui

３．**つう**やく：Thông dịch

４．**つう**きん：Sự đi làm

**LỮ**

2 người đi theo hướng 方của hướng dẫn viên **du lịch**

１．**たび**：Chuyến du lịch

２．**りょ**こう：Du lịch

３．ひとり**たび**：Du lịch 1 mình

４．**りょ**けん：Hộ chiếu

**Ô**

Người này đang uống nước **bẩn**

１．きたない：Dơ bẩn

２．よごれる：Bẩn / nhiễm bẩn

３．けがれる：Vấy bẩn

４．おしょく：Sự tham ô

**LÃNH**

1 người nằm co trong gió **lạnh**

１．**つめ**たい：Lạnh

２．**さ**ます：Làm lạnh / làm nguội

３．**れい**とう：Sự làm đông lạnh

４．**れい**せい(な)：Sự bình tĩnh

**CAM**

Mật **ngọt** đựng trong bình

１．**あま**い：Ngọt

２．**あま**やかす：Nuông chiều

３．**あま**くさ：Cam thảo

４．**かん**みりょう：Đồ ngọt

**NHIỆT**

Tôi cuộn tròn người để tránh **nóng**

１．**あつ**い：Nóng

２．**ねつ**：Sốt

３．**ねっ**たい：Nhiệt đới

４．**ねっ**とう：Nước sôi

1. ラン。たまご

|  |  |
| --- | --- |
| 卵 |  |

１．卵 ２．卵焼き

３．卵白 ４．卵黄



1. さら

|  |  |
| --- | --- |
| 皿 |  |

１．お皿 ２．皿洗い

３．紙皿 ４．灰皿




1. エン。しお

|  |  |
| --- | --- |
| 塩 |  |

１．塩 ２．塩辛い

３．塩田 ４．塩水



1. カ。は

|  |  |
| --- | --- |
| 果 |  |

１．果たして ２．果実

３．効果 ４．果物



1. シュ。さけ、さか

|  |  |
| --- | --- |
| 酒 |  |

１．お酒 ２．日本酒

３．酒屋 ４．酒量



1. フ。つ

|  |  |
| --- | --- |
| 付 |  |

１．付ける ２．付き合う

３．送付 ４．日付



1. ヘン。かた

|  |  |
| --- | --- |
| 片 |  |

１．片付ける ２．片道

３．片手 ４．破片



1. ショウ。や

|  |  |
| --- | --- |
| 焼 |  |

１．焼ける ２．焼く

３．夕焼け ４．燃焼



1. ショウ。け、き

|  |  |
| --- | --- |
| 消 |  |

１．消す ２．消える

３．消費者 ４．消防



1. コ。かた

|  |  |
| --- | --- |
| 固 |  |

１．固い ２．固まる

３．頑固(な) ４．固体



1. コ

|  |  |
| --- | --- |
| 個 |  |

１．個人 ２．個性

３．個人心情 ４．個体



1. ド。おこ、いか

|  |  |
| --- | --- |
| 怒 |  |

１．怒る ２．怒り

３．怒りっぽい ４．怒鳴る



1. キュウ。な

|  |  |
| --- | --- |
| 泣 |  |

１．泣く ２．泣き虫

３．号泣 ４．泣き声



1. ショウ。わら、え

|  |  |
| --- | --- |
| 笑 |  |

１．笑う ２．微笑

３．微笑む ４．苦笑い



1. コウ。しあわ、さいわ

|  |  |
| --- | --- |
| 幸 |  |

１．幸せ(な) ２．幸い

３．幸福(な) ４．幸運



1. ヒ。かな

|  |  |
| --- | --- |
| 悲 |  |

１．悲しい ２．悲しむ

３．悲恋 ４．悲話



**QUẢ**

Cái cây với nhiều **quả** chín

１．はたして：Quả thật / quả nhiên

２．かじつ：Quả chín

３．こうか：Hiệu quả

４．くだもの：Trái cây

**DIÊM**

Cái bánh trên đĩa thì nhiều **muối**

１．**しお**：Muối

２．**しお**からい：Mặn

３．**えん**でん：Ruộng muối

４．**しお**みず：Nước muối / nước mặn

**MÃNH**

Để bánh trên cái **đĩa**

１．お**さら**：Cái đĩa

２．**さら**あらい：Rửa chén đĩa

３．かみ**ざら**：Đĩa giấy

４．はい**ざら**：Gạt tàn thuốc

**NOÃN**

Cùng đập **trứng** nào

１．**たまご**：Trứng

２．**たまご**やき：Trứng chiên

３．**らん**ぱく：Lòng trắng trứng

４．**らん**おう：Lòng đỏ trứng

**THIÊU**

Tôi dùng lửa **đốt** củi

１．**や**ける：Nướng

２．**や**く：Đốt / thiêu

３．ゆう**や**け：Ánh chiều tà đỏ rực

４．ねん**しょう**：Sự đốt cháy

**PHIẾN**

Một **phía** của cái cây

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

**PHÓ**

Tôi **gắn** 1 thứ lên áo

１．**つけ**る：Dính vào / châm (lửa)

２．**つき**あう：Giao tiếp / gặp gỡ

３．そう**ふ**：Việc gửi / chuyển

４．ひ**づけ**：Ngày tháng

**TỬU**

**Rượn** ngon đựng trong bình

１．お**さけ**：Rượu

２．にほん**しゅ**：Rượu Nhật

３．**さか**や：Quán rượu

４．**しゅ**りょう：Tửu lượng

**NỘ**

Phụ nữ女**nổi giận** không tốt cho tim心

１．**おこ**る：Nổi giận

２．**いか**り：Sự tức giận

３．**おこ**りっぽい：Nóng tính

４．**ど**なる：Gào lên / thét lên

**CÁ**

Mỗi **cá nhân** đều bảo thủ

１．**こ**じん：Cá nhân

２．**こ**せい：Tính cách / cá tính

３．**こ**じんしんじょう：Nỗi niềm

４．**こ**たい：Cá thể

**CỐ**

Tường bao quanh nhà thờ cũ古rất **cứng**

１．**かた**い：Cứng / chắc / bảo thủ

２．**かた**める：Làm cho đông lại

３．がん**こ**な：Ngoan cố / cố chấp

４．**こ**たい：Thể rắn / chất rắn

**TIÊU**

Mặt trăng **biến mất** trong nước

１．**け**す：Xoá / tắt / dập (lửa)

２．**き**える：Tắt / biến mất

３．**しょう**ひしゃ：Người tiêu dùng

４．**しょう**ぼう：Sự cứu hoả

25

**BI**

Trái tim心**buồn** vì ở sau song sắt

１．**かな**しい：Buồn / phiền não

２．**かな**しむ：Buồn lo / bi ai

３．**ひ**れん：Tình yêu mù quáng

４．**ひ**わ：Chuyện buồn / bi kịch

**HẠNH**

**Hạnh phúc** vì đào được túi tiền￥ dưới đất

１．**しあわ**せ(な)：Hạnh phúc

２．**さいわ**い：May mắn

３．**こう**ふく(な)：Niềm hạnh phúc

４．**こう**うん：Vận may / số đỏ

**TIẾU**

Anh chàng đang **cười** kekeケケ

１．**わら**う：Cười

２．び**しょう**：Sự mỉm cười

３．ほほ**え**む：Cười mỉm

４．にが**わら**い：Cười cay đắng

**KHẤP**

Một người đang đứng立**khóc**

１．**な**く：Khóc

２．**な**きむし：Mít ướt / khóc nhè

３．ごう**きゅう**：Khóc lóc/than vãn

４．**な**きごえ：Tiếng khóc

1. ク。くる、にが

|  |  |
| --- | --- |
| 苦 |  |

１．苦い ２．苦しい

３．苦情 ４．苦労



1. ツウ。いた、

|  |  |
| --- | --- |
| 痛 |  |

１．痛い ２．痛み

３．苦痛 ４．腹痛



1. チ。は、はじ

|  |  |
| --- | --- |
| 恥 |  |

１．恥ずかしい ２．恥辱

３．恥じる ４．恥知らず



1. コン。こま

|  |  |
| --- | --- |
| 困 |  |

１．困る ２．困惑

３．困憊 ４．貧困



1. ハイ。くば

|  |  |
| --- | --- |
| 配 |  |

１．配る ２．気配り

３．配偶者 ４．支配



1. シン。から、つら

|  |  |
| --- | --- |
| 辛 |  |

１．辛い ２．辛い

３．辛抱 ４．辛子



1. ザン。のこ

|  |  |
| --- | --- |
| 残 |  |

１．残る ２．残す

３．残高 ４．残忍



1. ミン。ねむ

|  |  |
| --- | --- |
| 眠 |  |

１．眠い ２．眠る

３．冬眠 ４．睡眠



1. ネン

|  |  |
| --- | --- |
| 念 |  |

１．記念 ２．残念(な)

３．概念 ４．念力



1. カン

|  |  |
| --- | --- |
| 感 |  |

１．感じる ２．感想

３．感泣 ４．感銘




1. ジョウ、セイ。なさ

|  |  |
| --- | --- |
| 情 |  |

１．情け ２．風情

３．情感 ４．情義



1. ボウ。わす

|  |  |
| --- | --- |
| 忘 |  |

１．忘れる ２.忘れっぽい

３．忘恩 ４．忘年会




1. カク。おぼ、さ

|  |  |
| --- | --- |
| 覚 |  |

１．覚える ２．覚める

３．味覚 ４．視覚



1. ケツ。き

|  |  |
| --- | --- |
| 決 |  |

１．決める ２．決して

３．解決 ４．判決



1. テイ、ジョウ。さだ

|  |  |
| --- | --- |
| 定 |  |

１．定める ２．決定

３．肯定 ４．否定



1. ジュ。うけ

|  |  |
| --- | --- |
| 受 |  |

１．受ける ２．受かる

３．受動 ４．受領書



**KHỐN**

Gặp **khốn khổ** vì cái cây木 quá lớn

１．**こま**る：Khó khăn

２．**こん**わく：Sự bối rối

３．**こん**ぱい：Kiệt sức / mệt mỏi

４．ひん**こん**：Nghèo túng

**SỈ**

Thật **xấu hổ** nếu không lắng nghe耳 trái tim心

１．**は**ずかしい：Xấu hổ / ngượng

２．**ち**じょく：Sự sỉ nhục

３．**はじ**る：Cảm thấy xấu hổ

４．**はじ**しらず：Không biết xấu hổ

**THỐNG**

Vượt rào vào bệnh viện với cơn **đau**

１．**いた**い：Đau

２．**いた**み：Cơn đau

３．く**つう**：Nỗi đau / đau đớn

４．ふく**つう**：Đau bụng

**KHỔ**

Ăn nhầm rau già古 nên **đắng**

１．**にが**い：Đắng

２．**くる**しい：Khổ cực

３．**く**じょう：Sự than phiền

４．**く**ろう：Gian khổ / cam go

**MIÊN**

Con người民 nhắm mắt 目khi **ngủ**

１．**ねむ**い：Buồn ngủ

２．**ねむ**る：Ngủ

３．とう**みん**：Sự ngủ đông

４．すい**みん**：Giấc ngủ

**TÀN**

3(三) người chết (死)và vũ khí còn lại

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

**TÂN**

Bị đứng trên cột thì rất **cay**

１．**から**い：Cay

２．**つら**い：Khổ sở / đau khổ

３．**しん**ぼう：Sự kiên nhẫn /chịu đựng

４．**から**し：Cây mù tạt / mù tạt

**PHỐI**

Người này quỳ xuống để **phát** rượu

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

37

**VONG**

Tôi **quên** xây bức tường bên phải

１．**わす**れる：Quên

２．**わす**れっぽい：Mau quên

３．**ぼう**おん：Sự vô ơn

４．**ぼう**ねんかい：Tiệc tất niên

**TÌNH**

Tim心 tôi màu xanh青

１．**なさ**け：Sự cảm thông

２．ふ**ぜい**：Hương vị

３．**じょう**かん：Tình duyên

４．**じょう**ぎ：Tình nghĩa

**CẢM**

Tim心 tôi **cảm thấy** sợ vì họ có vũ khí

１．**かん**じる：Cảm giác / cảm thấy

２．**かん**そう：Cảm tưởng

３．**かん**きゅう：Tính dễ xúc động

４．**かん**めい：Cảm động sâu sắc

**NIỆM**

Bây giờ今 tôi đang có **kỉ niệm** đẹp

１．き**ねん**：Kỉ niệm

２．ざん**ねん**(な)：Đáng tiếc

３．がい**ねん**：Khái niệm

４．**ねん**りき：Ý chí

**THỤ**

Cho và **nhận** bằng 2 tay

１．**う**ける：Nhận / tiếp thu

２．**う**かる：Thi đậu

３．**じゅ**どう：Sự thụ động /bị động

４．**じゅ**りょうしょ：Biên nhận

**ĐỊNH**

Quyết **định** ngày chuyển nhà

１．**さだ**める：Xác định

２．けっ**てい**：Quyết định

３．こう**てい**：Sự khẳng định

４．ひ**てい**：Sự phủ định

**QUYẾT**

Con người **quyết định** tiết kiệm nước

１．**き**める：Quyết định

２．**けっ**して：Không bao giờ

３．かい**けつ**：Giải quyết

４．はん**けつ**：Phán quyết

**GIÁC**

Tôi **nhớ** những gì nhìn見thấy ở trường

１．**おぼ**える：Nhớ

２．**さ**める：Tỉnh dậy

３．み**かく**：Vị giác

４．し**かく**：Thị giác

1. ジュ。さず

|  |  |
| --- | --- |
| 授 |  |

１．授ける ２．授かる

３．授受 ４．教授



1. ヒ。くら

|  |  |
| --- | --- |
| 比 |  |

１．比べる ２．比率

３．対比 ４．比丘




1. レン。ね

|  |  |
| --- | --- |
| 練 |  |

１．練る ２．洗練

３．訓練 ４．練習



1. ト

|  |  |
| --- | --- |
| 徒 |  |

１．生徒 ２．徒食

３．徒党 ４．徒歩




1. フク、フッ、プク

|  |  |
| --- | --- |
| 復 |  |

１．復習 ２．復興

３．往復 ４．反復



1. ヒョウ。あらわ、おもて

|  |  |
| --- | --- |
| 表 |  |

１．表す ２．表

３．表紙 ４．代表



1. イ。ちが

|  |  |
| --- | --- |
| 違 |  |

１．違う ２．間違い

３．違反 ４．相違



1. ソツ

|  |  |
| --- | --- |
| 卒 |  |

１．卒業 ２．新卒

３．卒倒 ４．卒論



1. ヤク、エキ

|  |  |
| --- | --- |
| 役 |  |

１．役に立つ ２．役目

３．役割 ４．兵役



1. ヒ。かれ、かの

|  |  |
| --- | --- |
| 彼 |  |

１．彼 ２．彼女

３．彼ら ４．彼岸



1. カイ。みな

|  |  |
| --- | --- |
| 皆 |  |

１．皆 ２．皆無

３．皆勤 ４．皆目



1. ゼン。まった、すべ

|  |  |
| --- | --- |
| 全 |  |

１．全く ２．全て

３．完全(な) ４．全力




1. ブ

|  |  |
| --- | --- |
| 部 |  |

１．全部 ２．大部分

３．部屋(\*) ４．一部



1. カ。に

|  |  |
| --- | --- |
| 荷 |  |

１．荷物 ２．荷馬車

３．荷造り ４．出荷



1. ヒツ。かなら

|  |  |
| --- | --- |
| 必 |  |

１．必ず ２．必死

３．必勝 ４．必須



1. ヨウ。い

|  |  |
| --- | --- |
| 要 |  |

１．要る ２．必要(な)

３．要求 ４．重要(な)



**ĐỒ**

**Học trò** chạy走 theo trên đường

１．せい**と**：Học sinh / học trò

２．**と**しょく：Sự ăn không ngồi rồi

３．**と**とう：Đảng phái / bè đảng

４．**と**ほ：Sự đi bộ

**LUYỆN**

Tôi **luyện tập** quay cuộn chỉ糸về phía đông東

１．**ね**る：Gọt giũa / hoạch định

２．せん**れん**：Vẻ lịch sự / tinh tế

３．くん**れん**：Sự huấn luyện

４．**れん**しゅう：Sự luyện tập

**TỈ**

Cùng **so sánh** 2 chữ ヒ

１．**くら**べる：So sánh / đọ

２．**ひ**りつ：Tỉ suất

３．たい**ひ**：Sự so sánh

４．**び**く(\*)：Nhà sư

**THỤ**

**Nhận**受 đồ từ tay手 người khác

１．さずける：Tặng / truyền thụ

２．さずかる：Thu được / lĩnh được

３．じゅじゅ：Cho và nhận

４．きょうじゅ：Giảng viên

49

**TỐT**

10(十) người (人) đã **tốt nghiệp**

１．**そつ**ぎょう：Sự tốt nghiệp

２．しん**そつ**：Mới tốt nghiệp

３．**そっ**とう：Sự ngất

４．**そつ**ろん：Luận án tốt nghiệp

**VI**

Có nhiều con đường **khác nhau**

１．**ちが**う：Khác nhau / sai

２．ま**ちが**い：Nhầm lẫn

３．**い**はん：Vi phạm

４．そう**い**：Sự khác nhau

**BIỂU**

Cô gái nhảy múa vì cây mọc tốt trên **bề mặt** đất

１．**あらわ**す：Biểu hiện / biểu thị

２．**おもて**：Mặt phải / bề ngoài

３．**ひょう**し：Nhãn / tờ bìa

４．だい**ひょう**：Sự đại diện

**PHỤC**

Đi bộ hằng ngày giúp **phục hồi** sức khoẻ

１．**ふく**しゅう：Sự ôn tập

２．**ふっ**こう：Sự phục hưng

３．おう**ふく**：Sự khứ hồi

４．はん**ぷく**：Sự lặp lại / nhắc lại

**TOÀN**

Ông vua王cai trị **toàn bộ** vùng núi

１．**まった**く：Toàn bộ / hoàn toàn

２．**すべ**て：Tất cả

３．かん**ぜん**(な)：Viên mãn / hoàn chỉnh

４．**ぜん**りょく：Toàn lực

**GIAI**

So sánh比**mọi người** trên toà nhà màu trắng白

１．**みな**：Tất cả mọi người /hết thảy

２．**かい**む：Vô nghĩa / không có gì

３．**かい**きん：Có mặt đầy đủ

４．**かい**もく：Hoàn toàn

**BỈ**

Tôi níu tay lại khi **anh ấy** ra đi

１．**かれ**：Anh ấy

２．**かの**じょ：Cô ấy

３．**かれ**ら：Các anh ấy / họ

４．**ひ**がん：Cõi bồng lai

**DỊCH**

Tôi có **trách nhiệm** cầm cục đá

１．**やく**にたつ**:** Có ích/có tác dụng

２．**やく**め：Trách nhiệm/ nhiệm vụ

３．**やく**わり：Vai trò

４．へい**えき**：Việc bắt đi lính

**YẾU**

Phụ nữ女 cất thứ **tất yếu** trong túi

１．**い**る：Cần

２．ひつ**よう**(な)：Cần thiết

３．**よう**きゅう**:**Sự yêu cầu /đòi hỏi

４．じゅう**よう**(な)：Sự quan trọng

**TẤT**

Yêu bằng trái tim心 là **tất nhiên**

１．**かなら**ず：Nhất định

２．**ひっ**し：Sự quyết tâm

３．**ひっ**しょう：Sự quyết thắng

４．**ひっ**す：Sự cần thiết

**HÀ**

Cỏ gì何 bên trong **hành lý**

１．**に**もつ：Hành lý

２．**に**ばしゃ：Xe bò / xe ngựa

３．**に**づくり：Đóng hàng /đóng gói

４．しゅっ**か:** Sự giao hàng/xuất kho

62

**BỘ**

Tôi đứng立ở **phần** đường chờ xe

１．ぜん**ぶ**：Toàn bộ

２．だい**ぶ**ぶん：Phần lớn

３．**へ**や(\*)：Phòng

４．いち**ぶ**：Một phần

1. ユ、ユウ、ユイ。よし

|  |  |
| --- | --- |
| 由 |  |

１．由 ２．由来

３．自由 ４．由緒



1. とど

|  |  |
| --- | --- |
| 届 |  |

１．届ける ２．届く

３．欠席届 ４．婚姻届



1. フツ。はら

|  |  |
| --- | --- |
| 払 |  |

１．払う ２．支払い

３．払拭 ４．払暁



1. リ。き

|  |  |
| --- | --- |
| 利 |  |

１．左利き ２．利益

３．利口 ４．権利



1. シン。ね

|  |  |
| --- | --- |
| 寝 |  |

１．寝る ２．寝不足

３．寝室 ４．寝言



1. カツ

|  |  |
| --- | --- |
| 活 |  |

１．生活 ２．活用

３．活気 ４．活力



1. タク

|  |  |
| --- | --- |
| 濯 |  |

１．洗濯 ２．洗濯機

３．洗濯洗剤 ４．洗濯物





1. ヨウ。おど

|  |  |
| --- | --- |
| 踊 |  |

１．踊る ２．踊り場

３．踊り子 ４．日本舞踊





1. マツ、バツ。すえ

|  |  |
| --- | --- |
| 末 |  |

１．末 ２．末っ子

３．末代 ４．末流




1. サイ。まつ

|  |  |
| --- | --- |
| 祭 |  |

１．祭る ２．祭り

３．祭日 ４．学園祭



1. タク

|  |  |
| --- | --- |
| 宅 |  |

１．お宅 ２．自宅

３．帰宅 ４．宅配便(\*)




1. セン。いくさ、たたか

|  |  |
| --- | --- |
| 戦 |  |

１．戦う ２．戦

３．戦勝 ４．挑戦



1. ソウ。あらそ

|  |  |
| --- | --- |
| 争 |  |

１．争う ２．戦争

３．競争 ４．論争



1. ヘイ、ビョウ。たい、ひら

|  |  |
| --- | --- |
| 平 |  |

１．平ら(な) ２．平たい

３．平均　 ４．公平



1. ワ、オ。やわ、なご

|  |  |
| --- | --- |
| 和 |  |

１．和やか ２．平和

３．和風 ４．和解



1. セイ、ショウ。まつりごと

|  |  |
| --- | --- |
| 政 |  |

１．政 ２．政府

３．政治 ４．政策



**LỢI**

Thu hoạch lúa để có **lợi nhuận**

１．ひだり**き**き：Sự thuận tay trái

２．**り**えき：Lợi ích / lợi nhuận

３．**り**こう**:**Sự mồm mép/ chua ngoa

４．けん**り**：Quyền lợi

**PHẤT**

Để tôi **trả tiền**

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

**GIỚI**

Một gói hàng nhỏ được **đưa đến** nhà

１．**とど**ける：Đưa đến

２．**とど**く：Đạt được /chu đáo

３．けっせき**とどけ**：Đơn xin nghỉ phép

４．こんいん**とどけ:**SựĐK kết hôn

**DO**

Đừng mở hộp **vì** có con quỷ bên trong

１．**よし**：Lý do / nguyên nhân

２．**ゆ**らい：Nòi giống / nguồn

３．じ**ゆう**：Tự do

４．**ゆい**しょ：Phả hệ / nòi giống

**DŨNG**

Dùng chân **nhảy** qua hàng rào

１．**おど**る：Nhảy múa

２．**おど**りば**:**Vũtrường

３．**おど**りこ**:**Vũ công

４．にほんぶ**よう**：Múa truyền thống Nhật bản

**TRẠC**

Bạn **giặt** quần áo vào ngày曜 nào

１．せん**たく**：Sự giặt giũ

２．せん**たく**き：Máy giặt

３．せん**たく**せんざい：Bột giặt

４．せん**たく**もの：Quần áo để giặt

**HOẠT**

Uống nước là **hoạt động** thường ngày

１．せい**かつ**：Cuộc sống

２．**かつ**よう：Sự sử dụng

３．**かっ**き：Sự hoạt bát / sôi nổi

４．**かつ**りょく：Sức sống/ sinh khí

**TẨM**

Hai người đang nằm **ngủ**

１．**ね**る：Ngủ

２．**ね**ぶそく：Sự thiếu ngủ

３．**しん**しつ：Phòng ngủ

４．**ね**ごと：Ngủ mê / lời nói mê

**CHIẾN**

**Chiến tranh** sử dụng nhiều vũ khí

１．**たたか**う：Chiến đấu

２．**いくさ**：Cuộc chiến

３．**せん**しょう：Thắng trận

４．ちょう**せん**：Thử thách

**TRẠCH**

Tôi thích ở trong **nhà**

１．お**たく**：Nhà ông/bà (ngôi 2)

２．じ**たく**：Nhà mình

３．き**たく**：Về nhà

４．**たっ**きゅうびん(\*)：Chuyển phát nhanh

**TẾ**

Miếng thịt được để trên bàn ở **lễ hội**

１．**まつ**る：Thờ cúng

２．**まつ**り：Lễ hội

３．**さい**じつ：Ngày lễ / ngày hội

４．がくえん**さい**：Lễ hội tổ chức tại trường

**MẠT**

**Kết thúc** quãng đời của cái cây木

１．**すえ**：Cuối / tận cùng

２．**すえ**っこ：Con út

３．**まつ**だい**:**Sự vĩnh viễn/ mãi mãi

４．**ばつ**りゅう：Con cháu hậu duệ

**CHÍNH**

**Chính quyền** làm điều đúng đắn正

１．**まつりごと**：Sự cai trị / chính quyền

２．**せい**ふ：Chính phủ

３．**せい**じ：Chính trị

４．**せい**さく：Chính sách

**HOÀ**

Khi **hoà bình** thì miệng口ăn no

１．**なご**やか**:**Sự hoà nhã/thân thiện

２．へい**わ**：Hoà bình

３．**わ**ふう：Kiểu Nhật

４．**わ**かい：Sự hoà giải

**BÌNH**

Bập bênh đang cân **bằng**

１．**たい**ら(な)：Bằng phẳng / bình tĩnh

２．**ひら**たい：Bằng phẳng

３．**へい**きん：Cân bằng

４．こう**へい**：Sự công bằng

**TRANH**

Cầm vũ khí để **đấu tranh**

１．**あらそ**う：Xung đột /đánh nhau

２．せん**そう**：Chiến tranh

３．きょう**そう**：Sự cạnh tranh

４．ろん**そう**：Cuộc tranh cãi

1. ジ、チ。おさ、なお

|  |  |
| --- | --- |
| 治 |  |

１．治める ２．治る

３．治世 ４．治療




1. ケイ、キョウ。へ

|  |  |
| --- | --- |
| 経 |  |

１．経る ２．お経

３．神経 ４．経営




1. サイ。す

|  |  |
| --- | --- |
| 済 |  |

１．済む ２．返済

３．経済 ４．救済



1. ホウ、ハッ、ホッ

|  |  |
| --- | --- |
| 法 |  |

１．方法 ２．違法

３．文法 ４．法廷



1. リツ、リチ

|  |  |
| --- | --- |
| 律 |  |

１．法律 ２．戒律

３．律儀(な) ４．規律




1. カン。せき、かか

|  |  |
| --- | --- |
| 関 |  |

１．関わり ２．税関

３．関所 ４．関心



1. ケイ。かか、かかり

|  |  |
| --- | --- |
| 係 |  |

１．係る ２．係員

３．関係 ４．係累




1. サイ。きわ

|  |  |
| --- | --- |
| 際 |  |

１．国際 ２．手際

３．実際 ４．際立つ



1. トウ

|  |  |
| --- | --- |
| 党 |  |

１．政党 ２．党員

３．党争 ４．野党




1. ギ

|  |  |
| --- | --- |
| 義 |  |

１．主義 ２．義務

３．社会主義 ４．正義



1. ギ

|  |  |
| --- | --- |
| 議 |  |

１．会議 ２.不思議(な)

３．議決 ４．議題





1. エイ。およ

|  |  |
| --- | --- |
| 泳 |  |

１．泳ぐ ２．水泳

３．泳法 ４．平泳ぎ



1. リョウ。すず

|  |  |
| --- | --- |
| 涼 |  |

１．涼しい ２．涼む

３．涼味 ４．涼風



1. ユウ、ユ。あそ

|  |  |
| --- | --- |
| 遊 |  |

１．遊ぶ ２．遊び場

３．遊休 ４．遊園地



1. ダン。あたた

|  |  |
| --- | --- |
| 暖 |  |

１．暖かい ２．暖める

３．暖房 ４．暖冬



1. ヒ。つか

|  |  |
| --- | --- |
| 疲 |  |

１．疲れる ２．疲らす

３．疲労 ４．疲弊



**PHÁP**

Năm ngoái去**luật** về nước đã được thi hành

１．ほう**ほう**：Phương pháp

２．い**ほう**：Sự vi phạm luật pháp

３．ぶん**ぽう**：Văn phạm

４．**ほう**てい：Toà án / pháp đình

**TẾ**

Tôi **kết thúc** câu văn文trên bảng

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

**KINH**

Vừa xe chỉ vừa làm cỏ nên thời gian **trôi qua** nhanh

１．**へ**る：Trải qua

２．お**きょう**：Kinh Phật

３．しん**けい:**Thầnkinh/sự nhạy cảm

４．**けい**えい：Kinh doanh

**TRỊ**

Tôi **cai trị** bờ biển này

１．**おさ**める：Trị nước

２．**なお**る：Cải chính / khôi phục

３．**ち**せい：Sự trị vì

４．**ち**りょう：Sự điều trị

**TẾ**

Lễ hội祭là **dịp** đặc biệt

１．こく**さい**：Quốc tế

２．て**ぎわ**：Khả năng giải quyết / tài nghệ

３．じっ**さい**：Thực tế / sự thật

４．**きわ**だつ：Nổi bật

**HỆ**

Con người có mối **quan hệ** khăng khít như sợi chỉ糸

１．**かか**る：Liên quan

２．**かかり**いん**:**Người chịu trách nhiệm

３．かん**けい**：Quan hệ

４．**けい**るい：Sự ràng buộc

**QUAN**

Mang quà qua cổng門nhà sếp để tạo mối **quan hệ** tốt

１．**かか**わり：Mối quan hệ

２．ぜい**かん**：Thuế quan

３．**せき**しょ：Cổng / ba-ri-e

４．**かん**しん：Sự quan tâm

**LUẬT**

Tôi đang viết **luật** giao thông

１．ほう**りつ**：Pháp luật

２．かい**りつ**：Giới luật( nhà Phật)

３．**りち**ぎ(な)：Chu đáo / nghiêm túc

４．き**りつ**：Kỷ luật / trật tự

**VỊNH**

Tôi **bơi** trong nước水

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

**NGHỊ**

**Thảo luận** chuyện về con cừu đúng hay sai

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

**NGHĨA**

Chiến đấu vì đàn cừu là **lẽ phải**

１．しゅ**ぎ**：Chủ nghĩa

２．**ぎ**む：Nghĩa vụ / bổn phận

３．しゃかいしゅ**ぎ**：Xã hội chủ nghĩa

４．せい**ぎ**：Chính nghĩa

**ĐẢNG**

Anh trai兄tôi tham gia vào Đảng

１．せい**とう**：Đảng

２．**とう**いん：Đảng viên

３．**とう**そう：Đảng phái / bè cánh

４．や**とう**：Đảng đối lập

**BÌ**

Anh ấy彼**mệt** nên đến bệnh viện

１．**つか**れる：Mệt mỏi / cũ rồi

２．**つか**らす：Mệt lử / kiệt sức

３．**ひ**ろう：Sự mệt nhọc

４．**ひ**へい：Sự mệt mỏi cực độ

**NOÃN**

Đưa tay ra ánh nắng日cùng bạn友sẽ thấy **ấm áp**

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

**DU**

Đứa trẻ子đang **chơi** ở hướng方kia

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

94

**LƯƠNG**

Trời mưa làm kinh đô京**mát mẻ**

１．**すず**しい：Mát mẻ

２．**すず**む：Làm mát / làm nguội

３．**りょう**み：Sự mát mẻ


４．**りょう**ふう：Gió mát

1. セイ、ジョウ。しず

|  |  |
| --- | --- |
| 静 |  |

１．静か(な) ２．静まる

３．静脈 ４．静養



1. こ

|  |  |
| --- | --- |
| 込 |  |

１．込む ２．込める

３．人込み ４．税込み



1. レン。つ、つら

|  |  |
| --- | --- |
| 連 |  |

１．連れる ２.連れて行く

３．連想 ４．連盟



1. コウ。おおやけ

|  |  |
| --- | --- |
| 公 |  |

１．公 ２．公募

３．公定 ４．公共心



**Mục lục**

込 (Vào) 98 個 Cá 27

悲 Bi 32 甘 Cam 14

疲 Bì 96 感 Cảm 42

彼 Bỉ 58 戦 Chiến 76

表 Biểu 54 政 Chính 80

平 Bình 78 固 Cố 26

部 Bộ 61 公 Công 100

i

**Mục lục**

係 Hệ 87 困 Khốn 36

和 Hoà 79 区 Khu 6

丸 Hoàn 12 建 Kiến 3

活 Hoạt 70 経 Kinh 82

県 Huyện 2 冷 Lãnh 15

泣 Khấp 29 連 Liên 99

苦 Khổ 33 利 Lợi 68

iii

**Mục lục**

汚 Ô 16 配 Phối 37

品 Phẩm 8 復 Phục 53

法 Pháp 84 果 Quả 20

発 Phát 11 関 Quan 86

払 Phất 67 決 Quyết 46

片 Phiến 23 恥 Sỉ 35

付 Phó 22 寝 Tẩm 69

v

**Mục lục**

笑 Tiếu 30 争 Tranh 77

情 Tình 43 池 Trì 1

静 Tĩnh 97 治 Trị 81

全 Toàn 60 酒 Tửu 21

卒 Tốt 56 物 Vật 7

濯 Trạc 71 違 Vi 55

宅 Trạch 75 園 Viên 101

vii

“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*

**Hướng dẫn:**



**Hướng dẫn:**



**Thẻ Học **

**Kanji N3-1**

**Thẻ Học **

**Kanji N3-1**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”


*Katchup Flashcard*

1. エン。その

|  |  |
| --- | --- |
| 園 |  |

１．園芸 ２．幼稚園

３．庭園 ４．動物園



**CÔNG**

Không thể làm việc nơi **công cộng**

１．**おおやけ**：Công cộng

２．**こう**ぼ**:**Sự tuyển dụng

３．**こう**てい：Sự công bố

４．**こう**きょうしん：Tinh thần cộng đồng

**LIÊN**

Lái xe車trên đường **dẫn đến** đích

１．**つ**れる：Dẫn / dắt

２．**つら**なる**:**Xếp thành dãy

３．**れん**そう：Sự liên tưởng

４．**れん**めい：Liên đoàn / liên minh

(**VÀO)**

**Đông** người đi vào入bên trong

１．**こ**む：Đông đúc

２．**こ**める：Bao gồm / tập trung

３．ひと**ご**み：Đám đông

４．ぜい**こ**み：Bao gồm thuế

**TĨNH**

Sau chiến tranh争bầu trời xanh青và **yên tĩnh** hơn

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

**Mục lục**

泳 Vịnh 92 要 Yếu 64

忘 Vong 44

viii

**Mục lục**

残 Tàn 39 通 Thông 10

辛 Tân 38 痛 Thống 34

必 Tất 63 受 Thụ 48

祭 Tế 74 授 Thụ 49

済 Tế 83 比 Tỉ 50

際 Tế 88 進 Tiến 5

焼 Thiêu 24 消 Tiêu 25

vi

**Mục lục**

旅 Lữ 9 義 Nghị 91

律 Luật 85 議 Nghĩa 90

涼 Lương 93 熱 Nhiệt 13

練 Luyện 51 念 Niệm 41

皿 Mãnh 18 怒 Nộ 28

末 Mạt 73 卵 Noãn 17

眠 Miên 40 暖 Noãn 95

iv

**Mục lục**

党 Đảng 89 遊 Du 94

役 Dịch 57 踊 Dũng 72

塩 Diêm 19 覚 Giác 45

定 Định 47 皆 Giai 59

由 Do 65 届 Giới 66

都 Đô 4 荷 Hà 62

徒 Đồ 52 幸 Hạnh 31

ii

**Hướng dẫn:**



**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

**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn

**VIÊN**

Tôi nhảy ở **công viên** vào thứ bảy土

１．**えん**げい：Nghệ thuật cây cảnh

２．ようち**えん:**Nhà trẻ / mẫu giáo

３．てい**えん**：Vườn

４．どうぶつ**えん**：Vườn thú

**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*

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*