1. マン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 満 |  | |
| 1.満車  2.不満 | | 3.満員  4.円満  5.満足 |

1. コウ。む

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 向 |  | |
| 1.向かう  2.向こう | | 3.向き  4.向上  5.方向 |

1. キン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 禁 |  | |
| 1.禁煙  2.禁忌 | | 3.禁止  4.監禁 |

1. グン。た、ことわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 断 |  | |
| 1.易断  2.断酒 | | 3.無断  4.断る  5.断水 |

1. カク、コウ。たし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確 |  | |
| 1.正確  2.確かめる | | 3.確か  4.確言  5.確立 |

1. ニン。みと、したた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 認 |  | |
| 1.認める  2.検認 | | 3.公認  4.認定  5.確認 |

1. ヒ。あら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非 |  | |
| 1.非常口  2.非行 | | 3.非礼  4.非常  5.非常に |

1. ジョウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常 |  | |
| 1.常用  2.平常 | | 3.日常  4.正常  5.異常 |

1. ソウ。はこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 箱 |  | |
| 1.箱  2.小箱 | | 3.本箱  4.薬箱 |

1. セン。すじ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 線 |  | |
| 1.～番線  2.線 | | 3.光線  4.車線 |

1. メン、ベン。おも、おもて

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 面 |  | |
| 1.全面  2.画面 | | 3.方面  4.一面 |

1. フ。あまね、あまねし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 普 |  | |
| 1.普通  2.普及 | | 3.普請  4.普遍 |

1. カク。おのおの

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各 |  | |
| 1.各駅  2.各国 | | 3.各自  4.各位  5.各所 |

1. カイ。こころよ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 快 |  | |
| 1.快活  2.快感 | | 3.快方  4.不快 |

1. カ。す，あやま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 過 |  | |
| 1.過去  2.過ぎる | | 3.過ごす  4.過ち |

1. シ。ゆび

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指 |  | |
| 1.指定  2.指定席 | | 3.指  4.指輪  5.小指 |

ĐOẠN, ĐOÁN

1.えき**だん**: Thuật bói toán

2.**だん**しゅ: Cai rượu

3.む**だん**: Việc không được phép

4.**ことわ**る: Cảnh cáo

5.**だん**すい: Sự cắt nước

CẤM, CÂM

1.**きん**えん: Cấm hút thuốc

2.**きん**き: Cấm kỵ

3.**きん**し: Cấm chỉ, cấmđoán

4.かん**きん**: Giam cầm, cầm tù

HƯỚNG

1.**む**かう: Hướng tới, hướng về

2.**む**こう: Phía bên kia

3.**む**き: Chiều hướng

4.**こう**じょう: Sựđi lên

5.ほう**こう**: Phương hướng

MÃN

1.**まん**しゃ: Sựđông xe

2.ふ**まん**: Bất mãn

3.**まん**いん: Sựđông người

4.えん**まん**: Viên mãn

5.**まん**ぞく: Thỏa mãn, hài lòng

THƯỜNG

1.**じょう**よう: Thường dụng

2.へい**じょう**: Bình thường

3.にち**じょう**: Ngày thường

4.せい**じょう**: Sự bình thường

5.い**じょう**: Không bình thường

PHI

1.**ひ**じょうぐち: Cửa thoát hiểm

2.**ひ**こう: Hành vi không tốt

3.**ひ**れい: Sự vô lễ, thất lế

4.**ひ**じょう: Khần cấp, cấp bách

5.**ひ**じょうに: Phi thường, đặc biệt

NHẬN

1.**みと**める: Coi trọng, công nhận

2.けん**にん**: Kiểm nhận

3.こう**にん**: Công nhận

4.**にん**てい: Thừa nhận, chứng nhận

5.かく**にん**: Sư xác nhận

XÁC

1.せい**かく**: Chính xác

2.**たし**かめる: Xác nhận

3.**たし**か: Đúng, chính xác

4.**かく**げん: Sự xác nhận

5.**かく**りつ: Sự thànhh lập

PHỔ

1.**ふ**つう: Sự tầm thường

2.**ふ**きゅう: Sự phổ cập

3.**ふ**しん: Kiến trúc, sự xây dựng

4.**ふ**くん: Phổ biến

DIỆN, MIÊN

1.ぜん**めん**: Toàn diện

2.が**めん**: Màn hình, màn ảnh

3.ほう**めん**: Phương diện

4.いち**めん**: Trang nhất

TUYẾN

1.～ばん**せん**: Tuyến số

2.**せん**: Tuyến

3.こう**せん**: Tia sáng

4.しゃ**せん**: Làn xe

TƯƠNG, SƯƠNG

1.**はこ**: Hộp, thùng

2.こ**ばこ**: Hộp tráp nhỏ

3.ほん**ばこ**: Tủ sách

4.くすり**ばこ**: Hộp thuốc

CHỈ

1.**し**てい: Chỉ định

2.**し**ていせき: Chỗ ngồi định sẵn

3.**ゆび**: Ngón tay

4.**ゆび**わ: Ngón đeo nhẫn

5.こ**ゆび**: Ngón út

**QUÁ**

１．**か**こ : Quá khứ

２．**す**ぎる : Vượt quá, quá

３．**す**ごす : Trải qua, sống

４．**あやま**ち : Lỗi lầm

KHOÁI

1.**かい**かつ: Vui vẻ, vui tính

2.**かい**かん: Cảm giác thú vị

3.**かい**ほう: Sự phục hồi, lại sức

4.ふ**かい**: Không hài lòng, khó chịu

CÁC

1.**かく**えき: Các nhà ga

2.**かっ**こく: Các nước

3.**かく**じ: Mỗi cá nhân

4.**かく**い: Các vị, các ngài

5.**かく**しょ: Các nơi, mỗi nơi

1. ユ、ユウ、ユイ。よし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由 |  | |
| 1.由  2.由来 | | 3.自由  4.由緒 |

1. ソク。がわ，かわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 側 |  | |
| 1.右側  2.両側 | | 3.向こう側  4.側面 |

1. ロ、ル。じ、みち

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

1. テイ。と

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 停 |  | |
| 1.停車  2.バス停 | | 3.停止  4.停留  5.停電 |

1. セイ。ととの

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整 |  | |
| 1.整理  2.整理券 | | 3.整備  4.調整  5.整形 |

1. ケン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 券 |  | |
| 1.駐車券  2.回数券 | | 3.乗車券  4.株券  5.証券 |

1. ゲン。あらわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 現 |  | |
| 1.現金  2.表現 | | 3.現れる  4.現出  5.現場 |

1. タイ。か、かえ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 替 |  | |
| 1.取り替える  2.両替 | | 3.振替 |

1. ユウ、ウ。やさ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 優 |  | |
| 1.優先席  2.女優 | | 3.優しい  4.優待  5.優先 |

1. ケツ。さ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 血 |  | |
| 1.出血  2.血 | | 3.血圧  4.生血  5.血管 |

1. ジョ。たす

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 助 |  | |
| 1.救助  2.助ける | | 3.賛助  4.援助  5.助言 |

1. ジュン。じゅん

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 準 |  | |
| 1.準備  2.基準 | | 3.水準  4.準拠 |

1. エイ。いとな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 営 |  | |
| 1.営業  2.運営 | | 3.国営  4.入営  5.兵営 |

1. ビ。そな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 備 |  | |
| 1.準備  2.備える | | 3.予備  4.設備 |

1. エン。けむ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 煙 |  | |
| 1.禁煙  2.煙 | | 3.煙草(\*)  4.紫煙  5.黒煙 |

1. キャク、カク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客 |  | |
| 1.客  2.お客様 | | 3.観客  4.客間  5.客車 |

ĐÌNH

1. **てい**しゃ: Sự dừng xe

2.バス**てい**: Điểm đỗ xe bus

3.**てい**し: Sự đình chỉ, dừng lại

4.**てい**りゅう: Sự trì hoãn

5.**てい**でん: Mất điện

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

**TRẮC**

１．みぎ**がわ** : Bên phải

２．りょう**がわ** : Hai bên

３．むこう**がわ** : Phía bên kia

４．**そく**めん : Một bên

**DO**

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

THẾ

1. とり**か**える: Trao đổi

2.りょう**がえ**: Đổi tiền

3.ふり**かえ**: Chuyển tiền

HIỆN

1. **げん**きん: Tiền mặt

2.ひょう**げん**: Biểu hiện

3.**あらわ**れる: Hiện, lộ ra

4.**げん**しゅつ: Xuất hiện

5.**げん**じょう: Hiện trường

KHOÁN

1. ちゅうしゃ**けん**: Vé gửi xe

2.かいすう**けん**: Tập vé

3.じょうしゃ**けん**: Vé xe

4.かぶ**けん**: Cổ phiếu

5.しょう**けん**: Chứng khoán

CHỈNH

1. **せい**り: Chỉnh sửa, chỉnh đốn

2.**せい**りけん: Phiếu chỉnh sửa

3.**せい**び: Bảo dưỡng

4.ちょう**せい**: Sự điều chỉnh

5.**せい**けい: Chỉnh hình

CHUẨN

1. **じゅん**び: Chuẩn bị

2.き**じゅん**: Tiêu chuẩn, quy chuẩn

3.すい**じゅん**: Mực nước, trình độ

4.**じゅん**きょ: Cơ sở, nền tảng

TRỢ

1. きゅう**じょ**: Sự cứu trợ

2.**たす**ける: Giúp đỡ

3.さん**じょ**: Hỗ trợ

4.えん**じょ**: Chi viện, trợ cấp

5.**じょ**げん: Lời khuyên

HUYẾT

1. しゅっ**けつ**: Chảy máu

2.**ち**: Máu

3.**けつ**あつ: Huyết áp

4.なま**ち**: Máu tươi

5.**けっ**かん: Huyết quản, mạch máu

ƯU

1.**ゆう**せんせき: Chỗ ngồi ưu tiên

2.じょ**ゆう**: Nữ nghệ sĩ

3.**やさ**しい: Duyên dáng

4.**ゆう**たい: Ưu đãi

5.**ゆう**せん: Ưu tiên

KHÁCH

1. **きゃく**: Khách

2.お**きゃく**さま: Vị khách

3.かん**きゃく**: Quan khách

4.**きゃく**ま: Phòng khách

5.**きゃく**しゃ: Xe khách

YÊN

1. きん**えん**: Cấm hút thuốc

2.**けむり**: Khói

3.たばこ(\*): Thuốc lá

4.し**えん**: Khói thuốc

5.こく**えん**: Khói đen

BỊ

1. じゅん**び**: Chuẩn bị

2.**そな**える: Trang bị

3.よ**び**: Dự bị

4.せつ**び**: Thiết bị

DOANH, DINH

1. **えい**ぎょう: Doanh nghiệp

2.うん**えい**: Sự quản lý

3.こく**えい**: Quốc doanh

4.にゅう**えい**: Nhập ngũ

5.へい**えい**: Doanh trại

1. ヨウ。さま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 様 |  | |
| 1.神様  2.田中様 | | 3.様々な  4.様子 |

1. カイ、ゲ。と

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 解 |  | |
| 1.理解  2.解答 | | 3.解説  4.分解  5.解題 |

1. キョウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 協 |  | |
| 1.協力  2.協会 | | 3.協賛  4.協定  5.妥協 |

1. ガン。ねが

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 願 |  | |
| 1.願う  2.願書 | | 3.熱願  4.念願 |

1. カン。み、しめ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 観 |  | |
| 1.観光  2.観客 | | 3.外観  4.観察  5.観覧 |

1. ビ、ミ。うつく

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 美 |  | |
| 1.美術館  2.美人 | | 3.甘美  4.美音  5.美しい |

1. ジュツ。すべ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 術 |  | |
| 1.美術  2.技術 | | 3.手術  4.医術  5.幻術 |

1. ヤク、エキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 役 |  | |
| 1.役に立つ  2.役目 | | 3.役割  4.兵役 |

1. ユウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 郵 |  | |
| 1.郵便  2.郵政 | | 3.郵税  4.郵送 |

1. キョク。つぼね

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 局 |  | |
| 1.郵便局  2.薬局 | | 3.局外  4.当局  5.局員 |

1. サ。さ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差 |  | |
| 1.差  2.差し出す | | 3.差出人  4.差別  5.時差 |

1. キョウ。はし，ばし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 橋 |  | |
| 1.橋  2.鉄橋 | | 3.歩道橋  4.つり橋 |

1. ジュ。う

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受 |  | |
| 1.受ける  2.受かる | | 3.受動  4.受領書 |

1. カ

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

1. ビ。はな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鼻 |  | |
| 1.耳鼻科  2.鼻 | | 3.鼻炎  4.鼻孔 |

1. フ。よめ

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

NGUYỆN

1. **ねが**う: Mong ước

2.**がん**しょ: Đơn (xin việc, nhập học)

3.ねつ**がん**: Sự khao khát

4.ねん**がん**: Tâm niệm, nguyện vọng

HIỆP

1. **きょう**りょく: Hiệp lực

2.**きょう**かい: Hiệp hội

3.**きょう**さん: Sự hỗ trợ

4.**きょう**てい: Hiệp định, hiệp ước

5.だ**きょう**: Sự thỏa hiệp

GIẢI, GIỚI

1. り**かい**: Sự hiểu biết, lĩnh hội

2.**かい**とう: Lời giải, giải pháp

3.**かい**せつ: Giải thích, chú giải

4.ぶん**かい**: Phân giải

5.**かい**だい: Diễn giải

**DẠNG**

１．かみ**さま** : Thượng Đế

２．たなか**さま** : Mr.Tanaka

３．**さま**ざまな : Đa dạng

４．**よう**す : Vẻ bề ngoài, trạng thái

**DỊCH**

１．**やく**にたつ**:**Cóích/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

THUẬT

1. び**じゅつ**: Mỹ thuật

2.ぎ**じゅつ**: Kỹ thuật

3.しゅ**じゅつ**: Thủ thuật

4.い**じゅつ**: Y thuật

5.げん**じゅつ**: Ma thuật, ảo thuật

MĨ

1. **び**じゅつかん: Bảo tàng mỹ thuật

2.**び**じん: Mĩ nhân

3.かん**び**: Ngọt ngào

4.**び**おん: Mĩ âm

5.**うつく**しい: Đẹp, xinh

QUAN

1. **かん**こう: Sự tham quan

2.**かん**きゃく: Quan khách

3.がい**かん**: Ngoại quan, bề ngoài

4.**かん**さつ: Quan sát

5.**かん**らん: Tham quan, xem

**KIỀU**

１．**はし** : Cây cầu

２．てっ**きょう** : Cầu sắt

３．ほどう**きょう** : Cầu vượt

４．つり**ばし** : Cầu treo

SOA, SI, SAI, SÁI

1. **さ**: Sự khác biệt, khoảng cách

2.**さ**しだす: Đưa ra, trình ra

3.**さ**しだしにん: Người gửi

4.**さ**べつ: Sự phân biệt

5.じ**さ**: Sự chênh lệch thời gian

CỤC

1. ゆうびん**きょく**: Bưu điện

2.やっ**きょく**: Hiệu thuốc

3.**きょく**がい: Ngoài cuộc

4.とう**きょく**: Nhà chức trách

5.**きょく**いん: Nhân viên

BƯU

1. **ゆう**びん: Bưu điện

2.**ゆう**せい: Bưu chính

3.**ゆう**ぜい: Bưu phí

4.**ゆう**そう: Thư từ, thư tín

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

TỊ

1. じ**び**か: Khoa tai mũi họng

2.**はな**: Mũi

3.**び**えん: Viêm mũi

4.**び**こう: Lỗ mũi

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

**THỤ**

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

1. コツ。ほね

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 骨 |  | |
| 1.骨折  2.骨 | | 3.遺骨  4.骸骨 |

1. セツ。お

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折 |  | |
| 1.右折  2.左折 | | 3.折る  4.折り紙  5.折れる |

1. ボウ。ふせ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 防 |  | |
| 1.予防  2.防ぐ | | 3.消防  4.国防  5.防音 |

1. キュウ。すく

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 救 |  | |
| 1.救急車  2.救う | | 3.救国  4.救助  5.救難 |

1. ケイ。いまし

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 警 |  | |
| 1.警官  2.警戒 | | 3.警察  4.警笛  5.警告 |

1. サツ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 察 |  | |
| 1.警察  2.警察署 | | 3.考察  4.診察  5.観察 |

1. コ。ゆえ、ふる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 故 |  | |
| 1.事故  2.何故 | | 3.故国  4.故人  5.故意 |

1. コウ、オウ。き、こ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 黄 |  | |
| 1.黄色  2.黄色い | | 3.黄金  4.黄身 |

1. ソ。く、くみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 組 |  | |
| 1.～組  2.番組 | | 3.組む  4.組み立てる  5.組長 |

1. ソク。たば

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 束 |  | |
| 1.束ねる  2.束 | | 3.花束  4.約束 |

1. ト。わた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 渡 |  | |
| 1.渡る  2.渡す | | 3.渡河  4.渡船  5.渡来 |

1. ゾウ、ソウ。おさ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 蔵 |  | |
| 1.冷蔵庫  2.冷蔵 | | 3.蔵書  4.貯蔵 |

1. トウ。こお

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 凍 |  | |
| 1.冷凍庫  2.凍土 | | 3.冷凍  4.凍寒 |

1. コ、ク。くら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 庫 |  | |
| 1.金庫  2.車庫 | | 3.国庫  4.倉庫  5.文庫 |

1. ショウ。め

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 召 |  | |
| 1.召し上がる  2.応召 | | 3.召喚  4.召集 |

1. ホ、ホウ。たも~

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

CỨU

1. **きゅう**きゅうしゃ: Xe cấp cứu

2.**すく**う: Cứu giúp

3.**きゅう**こく: Cứu nước

4.**きゅう**じょ: Cứu trợ, viện trợ

5.**きゅう**なん: Cứu nạn

PHÒNG

1. よ**ぼう**: Sự ngăn ngừa

2.**ふせ**ぐ: Ngăn ngừa, phòng ngừa

3.しょう**ぼう**: Sở cứu hỏa

4.こく**ぼう**: Quốc phòng

5.**ぼう**おん: Cách âm

CHIẾT, ĐỀ

1. う**せつ**: Rẽ phải

2.さ**せつ**: Rẽ trái

3.**お**る: Bẻ, hái

4.**お**りがみ: Nghệ thuật xếp giấy

5.おれる: Có thể bẻ

CỐT

1. **こっ**せつ: Gãy xương

2.**ほね**: Xương

3.い**こつ**: Tro cốt, hài cốt

4.がい**こつ**: Bộ xương

HOÀNG

1. **き**いろ: Màu vàng

2.**き**いろい: Màu vàng

3.**おう**ごん: Hoàng kim

4.**き**み: Lòng đỏ trứng

CỐ

1. じ**こ**: Sự cố

2.な**ぜ**: Tại sao

3.**こ**こく: Nơi sinh, cố hương

4.**こ**じん: Cố nhân

5.**こ**い: Cố ý

SÁT

1. けい**さつ**: Cảnh sát

2.けい**さつ**しょ: Sở cảnh sát

3.こう**さつ**: Khảo sát

4.しん**さつ**: Khám bệnh

5.かん**さつ**: Quan sát

CẢNH

1. **けい**かん: Cảnh sát

2.**けい**かい: Cảnh giác

3.**けい**さつ: Cảnh sát

4.**けい**てき: Còi oto, xe máy

5.**けい**こく: Cảnh báo

TÀNG

1. れい**ぞう**こ: Tủ lạnh

2.れい**ぞう**: Sự làm lạnh

3.**ぞう**しょ: Bộ sưu tập sách

4.ちょ**ぞう**: Tàng trữ, dự trữ

ĐỘ

1. **わた**る: Băng qua, đi qua

2.**わた**す: Trao

3.**と**か: Qua sông

4.**と**せん: Bến phà

5.**と**らい: Sự thăm viếng

**THÚC**

１．**たば**ねる: Cai trị, Bó lại

２．**たば** : Bó, búi, cuộn

３．はな**たば** : Bó hoa

４．やく**そく** : Lời hứa

TỔ

1. ～**くみ**: ~ tổ

2.ばん**ぐみ**: Chương trình (TV)

3.**く**む: Lắp ghép

4.**く**みたてる: Ghép, xây dựng

5.**くみ**ちょう: Tổ trưởng

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

TRIỆU

1. **め**しあがる: Ăn, dùng

2.おう**しょう**: Bị gọi nhập ngũ

3.**しょう**かん: Việc gọi đến

4.**しょう**しゅう: Sự triệu tập

KHỐ

1. きん**こ**: Két sắt, kho vàng

2.しゃ**こ**: Nhà để xe, garage

3.こっ**こ**: Quốc khố

4.そう**こ**: Nhà kho

5.ぶん**こ**: Thư viện, tàng thư

ĐỐNG

1. れい**とう**こ: Kho làm lạnh

2.**とう**ど: Đất đóng băng

3.れい**とう**: Sự làm lạnh

4.**とう**かん: Sự buốt giá

1. ソン、ゾン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存 |  | |
| 1.ご存じ  2.存じません | | 3.依存  4.生存 |

1. ヒ。つい、やす

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 費 |  | |
| 1.費用  2.焦眉者 | | 3.旅費  4.会費  5.食費 |

1. キ、ゴ

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

1. ゲン。かぎ

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

1. セイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 製 |  | |
| 1.製  2.製品 | | 3.手製  4.製本  5.製薬 |

1. ゾウ。つく

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 造 |  | |
| 1.製造  2.造る | | 3.改造  4.人造  5.造花 |

1. ショウ。ほ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 賞 |  | |
| 1.賞  2.賞味期限 | | 3.賞金  4.賞品  5.恩賞 |

1. オン。あたた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 温 |  | |
| 1.温度  2.気温 | | 3.温かい  4.常温  5.水温 |

1. ハン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 販 |  | |
| 1.販売  2.自動販売機 | | 3.市販  4.販路 |

1. キ。はた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 機 |  | |
| 1.飛行機  2.機会 | | 3.洗濯機  4.機織り虫 |

1. ゾウ。ふ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 増 |  | |
| 1.増加  2.増える | | 3.増やす  4.増進  5.年増(\*) |

1. ゲン。へ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 減 |  | |
| 1.減少  2.減る | | 3.減らす  4.減速  5.減税 |

1. リョウ。はか

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 量 |  | |
| 1.量  2.数量 | | 3.増量  4.減量  5.雨量 |

1. ヒョウ。こおり

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氷 |  | |
| 1.氷  2.流氷 | | 3.氷室  4.氷結  5.氷菓 |

1. ヘン。かえ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 返 |  | |
| 1.返事  2.返却 | | 3.返す  4.返信  5.返答 |

1. トウ。ゆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 湯 |  | |
| 1.お湯  2.桜湯 | | 3.入湯  4.熱湯  5.湯気 |

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

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

PHÍ, BỈ

1. **ひ**よう: Chi phí, tổn phí

2.しょう**ひ**しゃ: Người tiêu dùng

3.りょ**ひ**: Phí đi du lịch, lộ phí

4.かい**ひ**: Hội phí

5.しょく**ひ**: Phí ăn hàng tháng

TỒN

1. ごぞ**んじ**: Biết, biết đến

2.**ぞん**じません: Không biết đến

3.い**ぞん**: Sự phụ thuộc

4.せい**ぞん**: Sinh tồn

ÔN, UẨN

1. **おん**ど: Nhiệt độ, độ ẩm

2.き**おん**: Nhiệt độ

3.**あたた**かい: Ấm, ấm áp

4.じょう**おん**: Nhiệt độ thường

5.すい**おん**: Nhiệt độ nước

THƯỞNG

1. **しょう**: Giải thưởng

2.**しょう**みきげん: Hạn sử dụng

3.**しょう**きん: Tiền thưởng

4.**しょう**ひん: Phần thưởng

5.おん**しょう**: Giải thưởng, sự thưởng công

TẠO

1. せい**ぞう**: Sự chế tạo, sản xuất

2.**つく**る: Cắt tỉa (cây), chế biến

3.かい**ぞう**: Cải tạo

4.じん**ぞう**: Nhân tạo

5.**ぞう**か: Hoa giả

CHẾ

1. **せい**: Sự chế ra, tạo ra

2.**せい**ひん: Hàng hóa, chế phẩm

3.て**せい**: Handmade

4.**せい**ほん: Chế bản

5.**せい**やく: Bào chế thuốc

GIẢM

1. **げん**しょう: Sự giảm, sự bớt

2.**へ**る: Giảm đi, bớt đi

3.**へ**らす: Làm giảm, thu nhỏ

4.**げん**そく: Giảm tốc độ

5.**げん**ぜい: Giảm thuế

TĂNG

1. **ぞう**か: Sự tăng, sự thêm vào

2.**ふ**える: Tăng lên, dâng lên

3.**ふ**やす: Làm tăng lên, thêm vào

4.**ぞう**しん: Sự tăng tiến, nâng cao

5.としま(\*): Phụ nữ trung niên

**CƠ**

１．ひこう**き** : Máy bay

２．**き**かい : Cơ hội

３．せんたく**き** : Máy giặt

４．**はた**おりむし : Châu chấu

PHIẾN, PHÁN

1. **はん**ばい: Việc bán, bán

2.じどう**はん**ばいき: Máy bán hàng tự động

3.し**はん**: Tiếp thị, marketing

4.**はん**ろ: Thị trường tiêu thụ

THANG, SƯƠNG

1. お**ゆ**: Nước nóng

2.さくら**ゆ**: Nước hoa anh đào

3.にゅう**とう**: Tắm nước nóng

4.ねっ**とう**: Nước sôi

5.**ゆ**げ: Hơi nước

PHẢN

1. **へん**じ: Sự trả lời

2.**へん**きゃく: Sự hoàn trả, trả lại

3.**かえ**す: Trả lại, trở về

4.**へん**しん: Câu trả lời, sự hồi âm

5.**へん**とう: Sự trả lời, đáp lời

BĂNG

1. **こおり**: Băng, nước đá

2.りゅう**ひょう**: Tảng băng trôi

3.**ひょう**しつ: Nhà băng

4.**ひょう**けつ: Sự đóng băng

5.**ひょう**か: Kem trái cây

LƯỢNG

1. **りょう**: Lượng

2.すう**りょう**: Số lượng

3.ぞう**りょう**: Tăng lượng

4.げん**りょう**: Giảm lượng

5.う**りょう**: Lượng mưa

1. ザイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材 |  | |
| 1.材料  2.教材 | | 3.人材  4.鉄材  5.題材 |

1. ニュウ。ちち、ち

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乳 |  | |
| 1.牛乳  2.搾乳 | | 3.豆乳  4.乳歯  5.乳酪 |

1. フン。こ、こな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 粉 |  | |
| 1.粉  2.小麦粉 | | 3.白粉(\*)  4.鉄粉  5.粉薬 |

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. コン。ま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 混 |  | |
| 1.混雑  2.混ぜる | | 3.混交  4.混色  5.混乱 |

1. ショウ。や

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 焼 |  | |
| 1.焼ける  2.焼く | | 3.夕焼け  4.燃焼 |

1. ゲン。あらわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 現 |  | |
| 1.現金  2.表現 | | 3.現れる  4.現出  5.現場 |

1. ヒョウ。あらわ、おもて

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表 |  | |
| 1.表す  2.表 | | 3.表紙  4.代表 |

1. リ。うら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 裏 |  | |
| 1.裏  2.裏返す | | 3.脳裏  4.裏口  5.裏面 |

1. リュウ、ル。と

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 留 |  | |
| 1.留める  2.留守 | | 3.留学生  4.書留 |

1. ス，シュ。まも，もり

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 守 |  | |
| 1.留守  2.守る | | 3.保守的  4.子守歌 |

1. ノウ。こ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 濃 |  | |
| 1.濃い  2.濃厚 | | 3.濃紺  4.濃度  5.濃密 |

1. ハク。うす

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 薄 |  | |
| 1.薄い  2.手薄 | | 3.薄荷  4.薄弱  5.薄味 |

1. ブ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部 |  | |
| 1.全部  2.大部分 | | 3.部屋(\*)  4.一部 |

1. スウ。かず、かぞ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数 |  | |
| 1.数字  2.数学 | | 3.数  4.数える  5.回数 |

1. ケン。くだん

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 件 |  | |
| 1.件名  2.事件 | | 3.用件  4.条件  5.難件 |

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

PHẤN

1. **こな**: Bột

2.こむぎ**こ**: Bột mì

3.おしろい(\*): Phấn trang điểm

4.てっ**ぷん**: Bột sắt

5.**こな**ぐすり: Thuốc bột

NHŨ

1. ぎゅう**にゅう**: Sữa bò

2.さく**にゅう**: Vắt sữa

3.とう**にゅう**: Sữa đậu nành

4.**にゅう**し: Răng sữa

5.**にゅう**らく: Bơ

TÀI

1. **ざい**りょう: Tài liệu, vật liệu

2.きょう**ざい**: Tài liệu giảng dạy

3.じん**ざい**: Nhân tài

4.てつ**ざい**: Vật liệu sắt

5.だい**ざい**: Đề tài

**BIỂU**

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

HIỆN

1. **げん**きん: Tiền mặt

2.ひょう**げん**: Biểu hiện

3.**あらわ**れる: Hiện, lộ ra

4.**げん**しゅつ: Xuất hiện

5.**げん**じょう: Hiện trường

**THIÊU**

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

HỖN, CỔN

1. **こん**ざつ: Hỗn tạp

2.**ま**ぜる: Trộn lẫn, trộn lại

3.**こん**こう: Sự pha trộn

4.**こん**しょく: Màu trộn

5.**こん**らん: Hỗn loạn, loạn lạc

NÙNG

1. **こ**い: Thẫm, đậm, đặc

2.**のう**こう: Đậm, nồng hậu

3.**のう**こん: Màu xanh thẫm

4.**のう**ど: Nồng độ

5.**のう**みつ: Sự dày đặc

**THỦ**

１．**る**す : Sự vắng nhà

２．**まも**る : Bảo vệ

３．ほ**しゅ**てき : Tính bảo thủ

４．こ**もり**うた : Bài hát ru trẻ

**LƯU**

１．**と**める: Lưu ý / Kẹp lại / Chặn lại

２．**る**す: Sự vắng nhà

３．**りゅう**がくせい: Du học sinh

４．かき**と**め: Gửi bảo đảm

LÍ

1. **うら**: Bề trái

2.**うら**がえす: Lộn trái, lật ngược

3.のう**り**: Tâm trí

4.**うら**ぐち: Cửa sau, sự bất chính

5.**り**めん: Mặt trái, phản diện

KIỆN

1. **けん**めい: Chủ đề, tiêu đề

2.じ**けん**: Sự kiện, sự việc

3.よう**けん**: Việc

4.じょう**けん**: Điều kiện

5.なん**けん**: Trường hợp khó

SỔ, SỐ, SÁC, XÚC

1. **すう**じ: Chữ số, con số

2.**すう**がく: Số học

3.**かず**: Số, những, nhiều

4.**かぞ**える: Đếm, tính

5.かい**すう**: Số lần, số lượt

**BỘ**

１．ぜん**ぶ**：Toàn bộ

２．だい**ぶ**ぶん：Phần lớn

３．**へ**や(\*)：Phòng

４．いち**ぶ**：Một phần

BẠC, BÁC

1. **うす**い: Mỏng, nhạt

2.て**うす**: Thiếu thốn (nhân lực)

3.**はっ**か: Bạc hà

4.**はく**じゃく: Mỏng manh, yếu ớt

5.**はく**み: Vị nhạt

1. ケツ。き

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 決 |  | |
| 1.決める  2.決して | | 3.解決  4.判決 |

1. ショウ。か，かつ，まさ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 勝 |  | |
| 1.勝つ  2.勝負 | | 3.勝手  4.勝る |

1. タイ，ツイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対 |  | |
| 1.反対する  2.対比 | | 3.一対  4.対等 |

1. タツ，タチ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 達 |  | |
| 1.友達  2.私達 | | 3.上達  4.伝達 |

**Mục lục**

薄 bạc, bác 93 各 các 13

氷 băng 78 禁 cấm, câm 3

保 bảo 64 警 cảnh 53

備 bị 30 製 chế 69

表 biểu 88 指 chỉ 16

部 bộ 94 折 chiết, đề 50

郵 bưu 41 整 chỉnh 21

i

**Mục lục**

営 doanh 29 現 hiện 87

対 đối 99 協 hiệp 35

凍 đống 61 黄 hoàng 56

解 giải, giới 34 混 hỗn, cổn 85

減 giảm 76 向 hướng 2

限 hạn 68 血 huyết 26

現 hiện 23 客 khách 32

iii

**Mục lục**

願 nguyện 36 非 phi 7

認 nhận 6 費 phí, bỉ 66

乳 nhũ 82 販 phiến 73

濃 nùng 92 普 phổ 12

温 ôn, uẩn 72 防 phòng 51

粉 phấn 83 婦 phụ 48

返 phản 79 過 quá 15

v

**Mục lục**

守 thủ, thú 91 存 tồn 65

術 thuật 39 側 trắc 18

束 thúc, thú 58 召 triệu 63

常 thường 8 助 trợ 27

賞 thưởng 71 箱 tương 9

鼻 tị 47 線 tuyến 10

組 tổ 57 優 ưu 25

vii

**Hướng dẫn:**



**Thẻ Học **

**Kanji N3-3**

“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 N3-3**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**ĐẠT**

１．とも**だち** : Bạn bè

２．わたし**たち** : Chúng tôi

３．じょう**たつ** : Sự tiến bộ

４．でん**たつ** : Truyền đạt

**ĐỐI**

１．はん**たい**する : Phản đối

２．**たい**ひ : Sự so sánh

３．いっ**つい** : 1 cặp

４．**たい**とう : Sự tương đương, ngang bằng

**THẮNG**

１．**か**つ : Thắng, chiến thắng

２．**しょう**ぶ : Sự thắng thua

３．**かっ**て : Ích kỷ

４．**まさ**る : Vượt trội hơn

**QUYẾT**

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

**Mục lục**

確 xác 5

煙 yên 31

viii

**Mục lục**

観 quan 37 増 tăng 75

決 quyết 97 造 tạo 70

差 sai 43 勝 thắng 98

察 sát 54 湯 thang 80

数 số 95 替 thế 24

材 tài 81 焼 thiêu 86

蔵 tàng 60 受 thụ 45

vi

**Mục lục**

庫 khố 62 橋 kiều 44

科 khoa 46 裏 lí 89

快 khoái 14 路 lộ 19

券 khoán 22 量 lượng 77

機 ki, cơ 74 留 lưu 90

期 kì, ki 67 満 mãn 1

件 kiện 96 美 mĩ 38

iv

**Mục lục**

準 chuẩn 28 達 đạt 100

故 cố 55 役 dịch 40

骨 cốt 49 面 diện 11

局 cục 42 停 đình 20

救 cứu 52 由 do 17

袋 đại 84 渡 độ 59

様 dạng 33 断 đoạn 4

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