*Minna No Nihongo*

1

*www.KatchUp.vn*

|  |
| --- |
| **~やすい。~にくい** |

* + この　は　**みやすいです。**Thuốc này **dễ uống**.
  + は　**みにくいです**。Tokyo **khó sống**

|  |
| --- |
| 1. **～たい** |

* は　へ　**きたい**です。Tôi **muốn đi** Nhật.
* 、を　**べたい**ですか。

Bây giờ, bạn **muốn ăn** gì?

|  |
| --- |
| 1. **～ながら** |

* コーヒーをみながらをみます.Tôi **vừa** đọc báo **vừa** uống cà phê.

|  |
| --- |
| **05.～める** |

* にはが**るめです**。Lá cây sẽ bắt đầu rụng vào mùa thu.
* たちは6でに**きめる**。Bọn trẻ 6 tuổi sẽ **bắt đầu đi** học.

|  |
| --- |
| **06.～す** |

* 出発するやいなや雨が**降りだした**。Tôi vừa xuất phát thì trời mưa **bắt đầu rơi**.

|  |
| --- |
| **07.～ける** |

* で　２も　を　ちけましたが、ませんでした。Tôi đã tiếp tục chờ bạn bè ở nhà ga 2 tiếng nữa, nhưng họ không đến.

|  |
| --- |
| **08.～る** |

* レポートを　**きわった**　は　っても　いいですよ。Người mà đã **viết xong**(hoàn thành) báo cáo thì về cũng được.

|  |
| --- |
| **09.～てから** |

* へ　**ってから**、ので　きます。**Sau khi về** nước tôi sẽ làm việc ở công ty của bố.

|  |
| --- |
| **10.～ている** |

* ジョギングを　**しています。**Tôi chạy bộ **hàng sáng**.
* の　とき、　８時に　**ていました。**Hồi nhỏ, hàng tối tôi **thường đi ngủ** vào lúc 8 giờ.

|  |
| --- |
| **11.～てある** |

* **に**　**が**　**はってあります**。Trên tường **có dán** bản đồ.
* パスポート**は**　引き出しの中**に**　**しまってあります**。Hộ chiếu **được cất** ở trong ngăn kéo.

|  |
| --- |
| **12.～てもいい** |

* を　**撮っても　いいです**。Có thể **chụp ảnh được**.
* たばこを　**っても　いいですか。**Tôi **hút** thuốc **có được không**?

|  |
| --- |
| **13.～てもかまわない** |

**例文：**

* この　電話を　使っ**ても　かまいません。**Bạn **có thể sử dụng** điện thoại này.

|  |
| --- |
| **14.～てみる** |

* + 一そのしいが**べてみたい。**Tôi muốn ăn thử món ăn lạ đó một lần.

|  |
| --- |
| **15.～てしまう** |

* までに　レポートを**いてしまいます。**Đến ngày mai tôi sẽ viết xong báo cáo.
* おを　　**んでしまいました。**Tôi đã **uống hết** rượu rồi.

|  |
| --- |
| **16.～ておく** |

* の　に、を　っておきます。Trước khi đi du lịch tôi sẽ mua vé **trước.**
* 授業が　終ったら、電気を　消しておきます。Khi kết thúc giờ học thì sẽ tắt điện

|  |
| --- |
| **V1ます +ながら、V2** |

* **Ý nghĩa :** Vừa(làm 1) vừa (làm 2). *Diễn tả 2 hành động(hđ) xảy ra đồng thời vào cùng 1 thời điểm. Hđ là hđ chính, được nhấn mạnh hơn.*

.

|  |
| --- |
| **Ｖます→Ｖます +たいです** |

* **Ý nghĩa :** (Tôi) thích, muốn làm ~ .*Thể hiện mong muốn làm việc gì đó của người nói.*
* **Lưu ý:** *Sau khi ghép, cả cụm từ mang tính chất của 1 tính từ đuôi –i. Và không sử dụng để nói về mong muốn của người thứ 3.*

.

|  |
| --- |
| **Ｖます→Ｖます +やすいです**  **Ｖます→Ｖます+にくいです** |

* **Ý nghĩa :** dễ(làm gì)…,khó(làm gì)…, *thể hiện mức độ khó dễ khi thực hiện hành động đó.*
* **Lưu ý:** Sau khi ghép, cả cụm từ mang tính chất của 1 tính từ đuôi –i.

.

|  |
| --- |
| **Vます→Ｖます＋** |

* **Ý nghĩa :** cách ~
  + **VD:** 
    - - cách học
    - い- cách sử dụng
    - き - cách viết

.

|  |
| --- |
| **Ｖます→Ｖます +る** |

* **Ý nghĩa :** Kết thúc, hoàn thành(1 sự việc nào đó).

|  |
| --- |
| **Ｖます→Ｖます +ける** |

* **Ý nghĩa :** Tiếp tục, duy trì(làm gì đó).

|  |
| --- |
| **Ｖます→Ｖます +す** |

* **Ý nghĩa :** Bắt đầu. *Thể hiện bắt đầu 1 sự việc ngoài dự đoán.*

|  |
| --- |
| **Ｖます→Ｖます +はじめる** |

* **Ý nghĩa :** Sẽ bắt đầu. *Thể hiện bắt đầu của một sự việc nào đó.*

|  |
| --- |
| **V てもいいです** |

* **Ý nghĩa :** Có thể làm~, được phép làm ~, làm ~ cũng được. *Mẫu câu này biểu thị sự cho phép làm một điều gì. Câu hỏi thì ta sẽ được 1 câu xin phép.*
* **Lưu ý:** Cách trả lời khi từ chối(không cho phép).

“…すみません。ちょっと。”

|  |
| --- |
| **N**1**にN２ が V てあります**  N2**は** N1**に** V**てあります** |

* **Ý nghĩa :** ở đâu có …cái gì, cái gì thì…ở đâu. *Diễn tả 1 trạng thái là kết quả của 1 hành động có chủ ý của ai đó. Động từ ở đây là ngoại động từ và nó biểu thị chủ ý.*

|  |
| --- |
| **Vて いる** |

* **Ý nghĩa :** thường (làm gì đó). *Biểu thị một thói quen hay 1 hành vi đều đặn. Nếu là thói quen hay hành vi trong quá khứ thì dùng “thể て　いました”*

.

|  |
| --- |
| **V1てがら、V2** |

* **Ý nghĩa :** Làm V1 rồi làm V2 sau. *Mẫu câu này diễn tả sự liên tiếp của hành động nhưng nhấn mạnh hành động 1 kết thúc rồi mới đến hđ 2. Thì được quyết định ở cuối câu.*

.

|  |
| --- |
| **(~前に)、Vておく**  **(～たら)、Vておく** |

* **Ý nghĩa:** (làm gì) trước (để chuẩn bị), (làm gì) tiếp theo (sau 1 hđ nào đó sẽ kết thúc)

|  |
| --- |
| **Vてしまう** |

* **Ý nghĩa:** (làm gì) hết/xong rồi; (làm gì) mất rồi (nuối tiếc). *Diễn tả sự hoàn thành 1 hành động hoặc diễn tả sự nuối tiếc trước 1 hành động đã làm.*

|  |
| --- |
| **Vてみる** |

* **Ý nghĩa :** Thử làm . *Mẫu câu này biểu thị ý muốn làm thử một điều gì đó.*

|  |
| --- |
| **Vてもかまわない** |

* **Ý nghĩa :** *Cách nói đồng ý, hoặc cho phép ai làm gì đó.*
* **Lưu ý:**「かまいません」nhẹ nhàng và lịch sự hơn「いいです」.

1

2

* ニチ，ニツ。び，か，ひ

|  |  |
| --- | --- |
| **日** |  |

１．日曜日 ２．三日

３．今日 ４．日記

3

|  |
| --- |
| **16.～ておく** |

* まだ　使っていますから、そのままに　**しておいてください。**Vì tôi còn đang dùng nên cứ để nguyên như thế nhé!

|  |
| --- |
| **17.～たり、～たりする** |

* 、を　たり、テニスを　したり　します。Chủ Nhật, lúc thì tôi chơi tenis, lúc thì xem phim.

|  |
| --- |
| **18.～たことがある** |

* 馬に　乗ったことがあります。Tôi đã từng cưỡi ngựa
* 桜を　見たことがあります。

Tôi đã từng nhìn thấy hoa anh đào

|  |
| --- |
| **19.～たまま** |

* 昨夜は　テレビを　**つけたまま**ねてしまった。Tối qua, tôi ngủ khi mà tivi **vẫn mở.**
* その電車は**止まったまま**、動きません。Xe điện bị dừng lại, **và cứ như thế**, không chạy nữa.

|  |
| --- |
| **20.～なければならない** |

* 薬を　飲**まなければなりません。**Phải uống thuốc
* を　**しなければなりません**。Hàng ngày tôi phải học tiếng nhật.

|  |
| --- |
| **21.～なくてはいけない** |

* ここで　たばこを　吸っては　いけません。**Không được** hút thuốc ở đây.

|  |
| --- |
| **22.～なくてもいい** |

* **なくても　いい**です。Ngày mai bạn **không đến cũng được**.
* の　**しなくても　いい**です。Chiều thứ 7 không học cũng được.

|  |
| --- |
| **23.～なくてもかまわない** |

* が　で　なくてもかまいません。Hát ko hay cũng ko sao.
* に　なくてもかまいません。Ko đến bệnh viên cũng ko sao.

|  |
| --- |
| **24.～ずに** |

* 昨夜、歯を　磨かずに　ねてしまった。Tối qua đi ngủ mà không đánh răng.

|  |
| --- |
| **25.～た・ないほうがいい** |

* 毎日　運動した　ほうが　いいです。Hằng ngày nên vẫn động.
* お風呂に　はいらいほうが　いいです。Không nên tắm.

|  |
| --- |
| **26.～ことがある** |

**例文：**

* 日曜日には　庭で　食事を　する　ことがあります。

|  |
| --- |
| **27.～んです** |

**例文：**

A「ねむそうですね。」

B「ええ。きょう　５時に　起きたんです。」

|  |
| --- |
| **28.～んですが** |

**例文：**

* 銀行へ　行きたいんですが、地図を　書いて　くださいませんか。

|  |
| --- |
| **29.～そうだ** |

**例文：**

* 田中さんの会社は　月曜日が　休みだそうです。

|  |
| --- |
| **30.?～か** |

**例文：**

* だれが　会議に　出席するか、しっていますか。

|  |
| --- |
| **31.～かどうか** |

**例文：**

* 荷物が　ついたか　どうか、電話して　聞いて　みました。

|  |
| --- |
| **V たまま、～** |

* **Ý nghĩa:** Để nguyên (1 trạng thái).*Dùng để biểu thị ý nghĩa để nguyên 1 trạng thái nào đó hoặc 1 trạng thái nào đó không thay đổi theo mong muốn.*

|  |
| --- |
| **V たことが あります** |

* **Ý nghĩa:** đã từng(làm)…*Nói về kinh nghiệm đã gặp, đã từng trải qua trong quá khứ.*
* **Lưu ý:** mẫu câu này khác với mẫu câu diễn tả 1 hđ xảy ra trong qua khứ.

|  |
| --- |
| **V たり、V たり します** |

* **Ý nghĩa:** lúc thì…lúc thì…và…. *Dùng khi muốn biểu hiện 1 vài hành động đại diện mà chủ thể ko cần biết cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau. Thì của câu được xác định ở cuối câu.*

|  |
| --- |
| **(そのまま)、Vておく** |

* **Ý nghĩa:** (làm gì) giữ nguyên trạng thái ban đầu.

|  |
| --- |
| **V なくてもかまわない** |

* **Ý nghĩa:** không....cũng không sao. *Biểu thị sự không cần thiết của hành vi mà động từ diễn tả.*

|  |
| --- |
| **V なくても いいです** |

* **Ý nghĩa:** không cần….cũng được. *Biểu thị sự không cần thiết của hành vi mà động từ diễn tả.*

|  |
| --- |
| **V ては いけません** |

* **Ý nghĩa:** Không được làm ~. *Mẫu câu này sử dụng khi muốn nói không được phép làm gì.*

|  |
| --- |
| **V なければ なりません** |

* **Ý nghĩa:** phải…, bắt buộc phải…*Mẫu câu biểu thị sự bắt buộc phải làm, bất chấp sự không đồng ý của người làm.*

**NHÂN**

Hình ảnh một **người** đang đứng

１．**ひと** : Người

２．ひとり : 1 người

３．さん**にん** : 3 người

４．にほん**じん** : Người Nhật

**KIM**

**Bây giờ** tôi đang hát ララ(la la) ở nhà

１．**いま** : Bây giờ

２．けさ : Sáng nay

３．**こん**ばん : Tối nay

４．**こん**げつ : Thang này

|  |  |
| --- | --- |
| **V た**  **V ない** | **＋ほうが いいです** |

* **Ý nghĩa:** nên làm gì/không nên làm gì. *Dùng để khuyên ai đó làm gì/ko làm gì tốt cho họ.***Lưu ý:** Cần phân biệt sự khác nhau giữa ～た ほうが いい và ～たら いい.

|  |
| --- |
| **V ない＋ずに**  **Vずに＝Vないで** |

* **Ý nghĩa:** Làm hành động 2 trong trạng thái không làm hành động 1. *Dùng khi chỉ 1 hđ ko diễn ra như dự đoán mà được thay thể bởi 1 hđ khác.* **Lưu ý: ずる*→*せずに**

**KHẨU**

Hình cái **miệng**

１．じん**こう** : Dân số

２．**くち** : Miệng

３．いり**ぐち** : Cửa vào

４．で**ぐち** : Cửa ra

**THỜI**

Trong ngày 日 nghe tiếng chuông chùa 寺 để biết **thời gian**

１．いち**じ** : 1 giờ

２．**とき**どき : Thỉnh thoảng

３．とけい : Đồng hồ

４．じかん: Thời gian

**PHÂN**

Dùng đao 刀**chia** đôi cái gậy ra

１．ご**ふん** : 5 phút

２．はん**ぶん** : Nửa phút

３．**わ**かる : Hiểu

４．じ**ぶん** : Tự mình

* カ，ゲ。した，くだ

|  |  |
| --- | --- |
| **下** |  |

１．地下鉄 ２．下げる

３．下 ４．下さる

4

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

|  |
| --- |
| **12.～かた** |

**例文：**

* こ

**NGOẠI**

Hút thuốc (タバコ) thì ở bên **ngoài**

１．**ほか**の : Khác

２．**そと** : Bên ngoài

３．**げ**か : Ngoại khoa

４．**がい**こく : Nước ngoài

**TRUNG**

Cái tâm nằm **trong** hình tròn

１．**なか** : Bên trong

２．**ちゅう**ごく : Trung Quốc

３．**ちゅう**ねん : Trung niên

４．**ちゅう**りつ : Trung lập

**HẠ**

Đây là **phía dưới**

１．ち**か**てつ : Tàu điện ngầm

２．**さ**げる : Hạ xuống

３．**した** : Phía dưới

４．**くだ**さる : Ban tặng

**HẬU**

Một người đang đi lùi về **đằng sau**

１．**うしろ** : Phía sau

２．**あと**で : Sau khi

３．ご**ご** : Chiều tối

４．**こう**はん : Nửa sau, hiệp 2

**TIỀN**

Chuẩn bị bữa tối **trước** khi trăng lên

１．**まえ** : Trước

２．ご**ぜん** : Buổi sáng

３．な**まえ** : Họ tên

４．**ぜん**はん : Nửa đẩu, hiệp 1

**TẢ**

Tôi cầm thước 工 bằng tay**trái**

１．**ひだり** : Trái

２．**ひだり**て : Tay trái

３．**ひだり**がわ : Bên trái

４．**さ**ゆう : Phải trái

**CÔNG**

Thước của thợ **thủ công**

１．**こう**ぎょう : Công nghiệp

２．**こう**じ : Xây dựng

３．だい**く** : Thợ mộc

４．**く**ふう : Công sức

**ĐÔNG**

Mặt trời 日 mọc **phía đông** lấp ló sau rặng cây 木

１．**ひがし** : Phía đông

２．**ひがし**ぐち : Cửa đông

３．**とう**きょう : Tokyo

４．**とう**ほう：Phía Đông

**NGỌ**

10 + 2 = 12h là **buổi trưa**

１．**ご**ぜん : Buổi sáng

２．**ご**ご : Buỏi chiều

３．しょう**ご** : Buổi trưa

４．**ご**すい: Giấc ngủ trưa

**GIAN**

Ta thấy mặt trời 日**ở giữa** cái cổng 門

１．**あいだ** : Ở giữa

２．じ**かん** : Thời gian

３．せ**けん** : Thế gian

４．**ま**ちがい : Nhầm lẫn

**MÔN**

Hình cái **cổng**

１．**もん** : Cổng

２．せん**もん** : Chuyên môn

３．せい**もん** : Cổng chính

４．**かど**まつ : Cây nêu ngày Tết

**ĐIỀN**

**Cánh đồng** chia thành các ô ruộng nhỏ

１．**た**なかさん : Mr.Tanaka

２．いなか : Nông thôn

３．**た**んぼ : Ruộng nước

４．すい**でん** : Ruộng lúa nước

**BẮC**

2 người ngồi tựa lưng vào nhau vì ở **phía bắc** rất lạnh

１．**きた** : Phía bắc

２．**きた**ぐち : Cửa bắc

３．**ほく**とう : Đông bắc

４．**ほっ**ぽう：Phương bắc

**NAM**

2 cây trong vườn hướng về **phía nam**

１．**みなみ** : Phía nam

２．**みなみ**ぐち : Cửa nam

３．**なん**とう : Đông nam

４．**なん**ぽう: Phương nam

**TÂY**

1 一 trong 4 四 phía là **phía tây**

１．**にし** : Phía tây

２．なん**せい** : Tây nam

３．かん**さい** : Vùng Kansai

４．とう**ざい** : Đông tây

* リョク，リキ。ちから

|  |  |
| --- | --- |
| **力** |  |

１．力 ２．電力

３．重力 ４．力学

5

* ダン，ナン。おとこ

|  |  |
| --- | --- |
| **男** |  |

１．男の人 ２．男性

３．長男 ４．男女

6

* ジョ，ニョウ。おんな，め

|  |  |
| --- | --- |
| **女** |  |

１．女の人 ２．女性

３．女房 ４．めがみ

7

* シ，ス。こ

|  |  |
| --- | --- |
| **子** |  |

１．女の子 ２．男の子

３．子供 ４．女子

8

* ガク，ガツ。まな

|  |  |
| --- | --- |
| **学** |  |

１．学生 ２．大学

３．学校 ４．学ぶ

9

* セイ，ショウ。う，は，なま

|  |  |
| --- | --- |
| **生** |  |

１．学生 ２．生まれる

３．誕生日 ４．生

10

* セン。さき

|  |  |
| --- | --- |
| **先** |  |

１．先生 ２．先月

３．先輩 ４．先に

11

* カ。なに，なん

|  |  |
| --- | --- |
| **何** |  |

１．何 ２．何人

３．何時 ４．何か

12

* フ。ちち

|  |  |
| --- | --- |
| **父** |  |

１．父 ２．お父さん

３．父の日 ４．祖父

13

* ボ。はは

|  |  |
| --- | --- |
| **母** |  |

１．母 ２．お母さん

３．祖母 ４．父母

14

* ネン。とし

|  |  |
| --- | --- |
| **年** |  |

１．三年生 ２．今年

３．一年 ４．年上

15

* キョ，コ。さ

|  |  |
| --- | --- |
| **去** |  |

１．去年 ２．去る

３．過去 ４．除去

16

* マイ

|  |  |
| --- | --- |
| **毎** |  |

１．毎日 ２．毎月

３．毎年 ４．毎度

17

* オウ

|  |  |
| --- | --- |
| **王** |  |

１．王 ２．女王

３．王女 ４．王子

18

* ケン。み

|  |  |
| --- | --- |
| **見** |  |

１．見る ２．見せる

３．意見 ４．花見

19

* コウ，ギョウ。い，ゆ，おこな

|  |  |
| --- | --- |
| **行** |  |

１．行く ２．行う

３．銀行 ４．行事

20

**TỬ**

Hình ảnh một đứa **trẻ con**

１．おんなの**こ** : Bé gái

２．おとこの**こ** : Bé trai

３．**こ**ども : Trẻ em

４．じょ**し** : Nữ nhi

**NỮ**

女 = く(**ku**) + ノ(**no**) + 一(**ichi**)

１．**おんな**のひと : Con gái

２．**じょ**せい : Phụ nữ, Nữ

３．**にょう**ぼう : Vợ

４．**め**がみ : Nữ Thần

**NAM**

**Đàn ông** có sức lực 力 để làm ruộng 田

１．**おとこ**のひと : Con trai

２．**だん**せい : Đàn ông

３．ちょう**なん** : Trưởng nam

４．だんじょ: Nam nữ

**LỰC**

1 người đàn ông cơ bắp thì có **sức lực**

１．**ちから** : Sức lực

２．でん**りょく** : Năng lượng

３．じゅう**りょく** : Trọng lực

４．**りき**がく : Động lực học

**HÀ**

Đoán thử xem **cái gì** bên trong hộp

１．**なに，なん** : Cái gì

２．**なん**にん : Mấy người

３．**なん**じ : Mấy giờ

４．**なに**か : Cái gì đó

**TIÊN**

Người này đang chạy **trước** người khác

１．**せん**せい : Giáo viên

２．**せん**げつ : Tháng trước

３．**せん**ぱい : Tiền bối

４．**さき**に : Trước, sớm hơn

**SINH**

Cây non **sinh ra** từ mặt đất (土)

１．がく**せい** : Học sinh

２．**う**まれる : Sinh ra

３．たん**じょう**び : Sinh nhật

４．**なま** : Sống, chưa chế biến

**HỌC**

Đứa trẻ (子) đi **học** ở trường

１．**がく**せい : Học sinh

２．だい**がく** : Đại học

３．**がっ**こう : Trường học

４．**まな**ぶ : Học

**KHỨ**

Trong **quá khứ** tôi bò trên mặt đất (土)

１．**きょ**ねん : Năm ngoái

２．**さ**る : Rời khỏi

３．か**こ** : Quá khứ

４．じょきょ: Di dời, dọn dẹp

**NIÊN**

Mất 1 **năm** để có thể thu hoạch lúa

１．さん**ねん**せい : Sinh viên năm 3

２．こ**とし** : Năm nay

３．いち**ねん** : 1 năm

４．**とし**うえ：Lớn tuổi

**MẪU**

Hình ảnh người **mẹ** đang bế con

１．**はは** : Mẹ tôi

２．お**かあ**さん : Mẹ

３．そ**ぼ** : Bà

４．そ**ぶ** : Phụ Mẫu

**PHỤ**

**Bố** tôi để ria mép

１．**ちち** : Ba, bố

２．お**とう**さん : Cha

３．**ちち**のひ : Ngày của cha

４．そ**ふ** : Ông

**HÀNH**

Bạn phải quyết định **đi** đường nào

１．**い**く／ゆく : Đi

２．**おこな**う : Tổ chức

３．ぎん**こう** : Ngân hàng

４．**ぎょう**じ : Sự kiện

**KIẾN**

Để**nhìn** nhiều thứ bạn cần đôi mắt (目) với 2 cái chân

１．**み**る : Nhìn, xem

２．**み**せる : Cho xem

３．い**けん** : Ý kiến

４．はな**み** : Ngắm hoa

**VƯƠNG**

Vị **vua** đang đứng

１．**おう** : Vua

２．じょ**おう** : Nữ hoàng

３．**おう**じょ : Công chúa

４．**おう**じ : Hoàng tử

**MỖI**

**Mỗi** người (人) có một người mẹ (母)

１．**まい**にち : Hàng ngày

２．**まい**つき : Hàng tháng

３．**まい**とし : Hàng năm

４．**まい**ど: Mỗi lần

* ベイ，マイ。こめ

|  |  |
| --- | --- |
| **米** |  |

１．お米 ２．米国

３．新米 ４．米価

21

* ライ。く，き，こ

|  |  |
| --- | --- |
| **来** |  |

１．来る ２．来ます

３．来年 ４．来ない

22

* リョウ。よ

|  |  |
| --- | --- |
| **良** |  |

１．良い ２．良心

３．不良 ４．良友

23

* ショク，ジキ。た，く

|  |  |
| --- | --- |
| **食** |  |

１．食べる ２．食堂

３．食う ４．断食

24

* イン。の

|  |  |
| --- | --- |
| **飲** |  |

１．飲む ２．飲み物

３．飲み屋 ４．飲食

25

* カイ，エ。あ

|  |  |
| --- | --- |
| **会** |  |

１．会う ２．会話

３．会議 ４．会釈

26

* ジ。みみ

|  |  |
| --- | --- |
| **耳** |  |

１．耳 ２．耳鼻科

３．耳目 ４．耳鳴り

27

* ブン，モン。き

|  |  |
| --- | --- |
| **聞** |  |

１．聞く ２．聞こえる

３．新聞 ４．聞き取る

28

* ゴン，ゲン。い，こと

|  |  |
| --- | --- |
| **言** |  |

１．言う ２．言葉

３．伝言 ４．方言

29

* ワ。はな，はなし

|  |  |
| --- | --- |
| **話** |  |

１．話す ２．話

３．会話 ４．電話

30

* リツ，リュウ。た，だ

|  |  |
| --- | --- |
| **立** |  |

１．立つ ２．目立つ

３．国立 ４．建立

31

* タイ。ま

|  |  |
| --- | --- |
| **待** |  |

１．待つ ２．招待する

３．期待する ４．待合室

32

* シュウ。まわ

|  |  |
| --- | --- |
| **周** |  |

１．周り ２．世界一周

３．周期 ４．周知

33

* シュウ

|  |  |
| --- | --- |
| **週** |  |

１．今週 ２．先週

３．毎週 ４．週末

34

* ダイ，タイ。おお

|  |  |
| --- | --- |
| **大** |  |

１．大きい ２．大学

３．大好きな ４．大使館

35

* ショウ。ちい，こ

|  |  |
| --- | --- |
| **小** |  |

１．小さい ２．小学校

３．小麦 ４．小指

36

**THỰC**

Tôi cảm thấy tốt良ở nhà là **ăn**

１．**た**べる : Ăn

２．**しょく**どう : Phòng ăn

３．**く**う : Ăn

４．だん**じき** : Tuyệt thực

**LƯƠNG**

Người ta cảm thấy **tốt** khi no bụng

１．**よ**い : Tốt

２．**りょう**しん : Lương tâm

３．ふ**りょう** : Bất lương

４．**りょう**ゆう：Bạn tốt

**LAI**

Tháng 10 (十) là **đến** mùa gặt米

１．**く**る : Đến

２．**き**ます : Đến

３．**らい**ねん : Năm tới

４．**こ**ない : Không đến

**MỄ**

**Gạo** được làm từ lúa

１．おこ**め** : Gạo

２．**べい**こく : USA

３．しん**まい** : Gạo mới, Lúa mới

４．**べい**か: Giá gạo

**VĂN**

Tai (耳) tôi **nghe** thấy tiếng nói ở cổng (門)

１．**き**く : Nghe

２．**き**こえる : Nghe thấy

３．しん**ぶん** : Báo chí

４．**きき**とる：Nghe hiểu

**NHĨ**

Hình ảnh 1 cái **tai**

１．**みみ** : Tai

２．**じ**びか : Khoa tai mũi

３．**じ**もく：Sự chú ý / tai mắt

４．**みみ**なり：Ù tai

**HỘI**

Hai (二) người **gặp** nhau trong ngôi nhà

１．**あ**う : Gặp gỡ

２．**かい**わ : Hội thoại

３．**かい**ぎ : Hội họp

４．**え**しゃく : Sự cúichào

**ẨM**

Bạn ăn (食) và **uống** với cái miệng rộng

１．**の**む : Uống

２．**の**みもの : Đồ uống

３．**の**みや : Quán bar

４．**いん**しょく：Ăn uống

**ĐÃI**

Tôi **đợi** ở con đường trước ngôi chùa 寺

１．**ま**つ : Đợi

２．しょう**たい**する : Mời

３．き**たい**する : Mong đợi, kỳ vọng

４．**まち**あいしつ：Phòng đợi

**LẬP**

Người này đang **đứng** bằng 2 chân

１．**た**つ : Đứng

２．め**だ**つ : Đứng ra

３．こく**りつ** : Quốc gia

４．こん**りゅう** : Xây dựng

**THOẠI**

**Nói chuyện**là nói言cả ngàn千từ

１．**はな**す : Nói chuyện

２．**はなし** : Nói, kể chuyện

３．かい**わ** : Hội thoại

４．でん**わ** : Điện thoại

**NGÔN**

Bạn **nói** gì đó bằng cái miệng 口

１．**い**う : Nói

２．**こと**ば : Từ vựng

３．でん**ごん** : Tin nhắn

４．ほう**げん** : Tiếng địa phương

**TIỂU**

Khi ngồi co lại trông bạn rất **nhỏ**

１．**ちい**さい : Nhở

２．**しょう**がっこう : Trường tiểu học

３．**こ**むぎ : Lúa mì

４．**こ**ゆび：Ngón tay út

**ĐẠI**

Khi dang chân và tay ra trông sẽ **lớn** hơn

１．**おお**きい : To, lớn

２．**だい**がく : Đại học

３．**だい**すきな : Yêu

４．**たい**しかん : Đại sứ quán

**CHU**

Mất 1 **tuần** để đi quanh 周con đường

１．こん**しゅう** : Tuần này

２．せん**しゅう** : Tuần trước

３．まい**しゅう** : Hàng tuần

４．**しゅう**まつ : Cuối tuần

**CHU**

Những thứ miệng口ăn cũng trở về đất土.Mọi thứ đều **đi vòng quanh**

１．**まわ**り : Xung quanh

２．せかいいっ**しゅう** : Vòng quanh thế giới

３．**しゅう**き : Chu kỳ

４．**しゅう**ち：Kiến thức chung

ước

77

* コウ。たか，だか

|  |  |
| --- | --- |
| **高** |  |

１．高い ２．高校

３．最高 ４．残高

37

* アン。やす

|  |  |
| --- | --- |
| **安** |  |

１．安い ２．安全

３．不安な ４．安心

38

* シン。あたら，あら

|  |  |
| --- | --- |
| **新** |  |

１．新しい ２．新聞

３．新年 ４．新たな

39

* コ。ふる

|  |  |
| --- | --- |
| **古** |  |

１．古い ２．中古

３．古本 ４．古代

40

* カン，ガン。もと

|  |  |
| --- | --- |
| **元** |  |

１．元気な ２．地元

３．元 ４．元日

41

* キ，ケ

|  |  |
| --- | --- |
| **気** |  |

１．元気な ２．気をつける

３．天気 ４．気候

42

* タ。おお

|  |  |
| --- | --- |
| **多** |  |

１．多い ２．多分

３．滅多に ４．多数

43

* ショウ。すこ，すく

|  |  |
| --- | --- |
| **少** |  |

１．少し ２．少ない

３．少年 ４．少女

44

* コウ。ひろ，びろ

|  |  |
| --- | --- |
| **広** |  |

１．広い ２．広告

３．広場 ４．背広

45

* サッ，ソウ。はや，ばや

|  |  |
| --- | --- |
| **早** |  |

１．早い ２．素早い

３．早速 ４．早朝

46

* チョウ。なが

|  |  |
| --- | --- |
| **長** |  |

１．長い ２．身長

３．社長 ４．部長

47

* メイ，ミョオ。あか，あ

|  |  |
| --- | --- |
| **明** |  |

１．明るい ２．明日

３．説明 ４．明後日

48

* コウ。す，この

|  |  |
| --- | --- |
| **好** |  |

１．好きな ２．好み

３．格好 ４．好感

49

* ユウ。とも

|  |  |
| --- | --- |
| **友** |  |

１．友達 ２．親友

３．友情 ４．友好

50

* ニュウ。はい，い

|  |  |
| --- | --- |
| **入** |  |

１．入る ２．入れる

３．入学する ４．入会式

51

* シュツ。で，だ

|  |  |
| --- | --- |
| **出** |  |

１．出る ２．出口

３．出す ４．輸出

52

**CỔ**

Câu chuyện truyền miệng 口10十lần thì nó đã **cũ**

１．**ふる**い : Cũ

２．ちゅう**こ** : Hàng cũ

３．**ふる**ほん : Sách cũ

４．**こ**だい : Cổ đại

**TÂN**

Để làm 1 đồ vật**mới**, bạn phải đứng dậy立chặt cây木 với 1 cái rìu

１．**あたら**しい : Mới

２．**しん**ぶん : Báo chí

３．**しん**ねん : Năm mới

４．**あら**たな : Mới

**AN**

Có phụ nữ女ở nhà thì rất **an tâm**

１．**やす**い : Rẻ

２．**あん**ぜん: An toàn

３．ふ**あん**な : Khó chịu

４．**あん**しん: An tâm

**CAO**

1 tòa tháp **cao** được xây trên tòa nhà

１．**たか**い : Cao, đắt

２．**こう**こう : Trường cấp 3

３．さい**こう** : Tốt nhất

４．ざん**だか** : Sự cân đối

**THIẾU**

Khi cắt 1 vật nhỏ小bạn sẽ được rất **ít**

１．**すこ**し : Nhỏ, chút ít

２．**すく**ない : Ít, hiếm

３．**しょう**ねん : Thiếu niên

４．**しょう**じょThiếu nữ

**ĐA**

Có rất **nhiều** chữタ

１．**おお**い : Nhiều

２．**た**ぶん : Có lẽ

３．めっ**た**に : Hiếm khi

４．**た**すう : Đa số

**KHÍ**

Hít thở sâu **tinh thần** sẽ sảng khoái

１．げん**き**な : Khỏe mạnh

２．**き**をつける : Cẩn thận

３．てん**き** : Thời tiết

４．**き**こう：Khí hậu

**NGUYÊN**

Bạn có biết **nguồn gốc** của maratông

１．**げん**きな : Khỏe mạnh

２．じ**もと** : Địa phương

３．**もと** : Cội, nguyên bản

４．**がん**じつ : Mùng 1 Tết

**MINH**

Mặt trời日và mặt trăng月phát **sáng**

１．**あか**るい : Sáng sủa

２．**あ**した : Ngày mai

３．せつ**めい** : Sự giải thích

４．**みょう**ごにち : Ngày kia

**TRƯỜNG**

Người con gái có mái tóc **dài**

１．**なが**い : Dài

２．しん**ちょう** : Chiều cao

３．しゃ**ちょう** : Giám đốc

４．ぶ**ちょう** : Trưởng phòng

**TẢO**

Chủ nhật日thức dậy lúc 10h十là quá **sớm**

１．**はや**い : Sớm

２．す**ばや**い : Nhanh

３．**さっ**そく : Ngay lập tức

４．**そう**ちょう : Sáng sớm

**QUẢNG**

Nhà tôi rất **rộng rãi**

１．**ひろ**い : Rộng

２．**こう**こく : Quảng cáo

３．**ひろ**ば : Quảng trường

４．せ**びろ** : Áo choàng ngắn

**XUẤT**

Đây là lối **ra**

１．**で**る : Ra

２．**で**ぐち : Lối ra

３．**だ**す : Gửi đi

４．ゆ**しゅつ** : Xuất khẩu

**NHẬP**

Người này đang chui **vào** túp lều

１．**はい**る : Vào

２．**い**れる : Bỏ vào

３．**にゅう**がくする : Nhập học

４．**にゅう**かいしき：Lễ kết nạp

**HỮU**

**Bạn bè** luôn dang tay giúp đỡ nhau

１．**とも**だち : Bạn bè

２．しん**ゆう** : Bạn tốt

３．**ゆう**じょう : Tình bạn

４．**ゆう**こう : Bạn tốt

**HẢO**

Phụ nữ女thường **thích**trẻ con子

１．**す**きな : Thích

２．**この**み : Sở thích

３．かっ**こう** : Ngoại hình

４．**こう**かん : Sự đồng cảm

* シ。いち

|  |  |
| --- | --- |
| **市** |  |

１．市民 ２．市長

３．都市か ４．市場

53

* チョウ。まち

|  |  |
| --- | --- |
| **町** |  |

１．町 ２．町民

３．町並み ４．町内

54

* ソン。むら

|  |  |
| --- | --- |
| **村** |  |

１．村 ２．村民

３．村長 ４．漁村

55

* ウ。あめ，あま

|  |  |
| --- | --- |
| **雨** |  |

１．雨 ２．大雨

３．雨季 ４．雨具

56

**Mục lục**

飲 ẩm 69 高 cao 81

安 an 82 周 chu 77

北 bắc 47 週 chu 78

百 bách 11 古 cổ 84

半 bán 101 工 công 37

本 bản 21 九 cửu 9

八 bát 8 多 đa 87

i

**Mục lục**

火 hỏa 16 去 khứ 60

学 học 53 見 kiến 63

会 hội 70 金 kim 22

右 hữu 36 今 kim 26

友 hữu 94 来 lai 66

口 khẩu 31 立 lập 75

気 khí 86 六 lục 6

iii

**Mục lục**

五 ngũ 5 耳 nhĩ 71

元 nguyên 85 二 nhị 2

月 nguyệt 18 年 niên 59

人 nhân 27 女 nữ 51

入 nhập 95 分 phân 29

一 nhất 1 父 phụ 57

日 nhật 17 広 quảng 89

v

**Mục lục**

時 thời 30 小 tiểu 80

村 thôn 99 中 trung 34

食 thực 68 長 trường 91

上 thượng 32 四 tứ 4

水 thủy 19 子 tử 52

先 tiên 55 寺 tự 25


前 tiền 39 聞 văn 72

vii


**Thẻ Học **

**Kanji N5**

**Hướng dẫn:**



**Hướng dẫn:**



“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*FlashcardSaiGon Team*

* ハン。なか

|  |  |
| --- | --- |
| **半** |  |

１．半ば ２．半夜

３．半額 ４．半分

57

* コク。くに

|  |  |
| --- | --- |
| **国** |  |

１．国 ２．国会

３．国際 ４．国籍

58

* デン

|  |  |
| --- | --- |
| **電** |  |

１．電気 ２．電話

３．電力 ４．電卓

59

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*FlashcardSaiGon Team*

**VŨ**

Khi có mây đen thì trời bắt đầu **mưa**

１．**あめ** : Mưa

２．おお**あめ** : Mưa to

３．**う**き : Mùa mưa

４．**あま**ぐ : Đồ đi mưa

**THÔN**

Ngôi **làng** bao bọc rặng cây木

１．**むら** : Làng

２．**そん**みん : Người làng

３．**そん**ちょう : Trưởng làng

４．ぎょ**そん** : Làngchài

**ĐINH**

Đường ra cánh đồng田trong **thị trấn**

１．**まち** : Thị trấn

２．**ちょう**みん : Người trong thị trấn

３．**まち**なみ：Dãy nhà phố

４．**ちょう**ない：Trong vùng / trong phố

**THỊ**

Mọi người ra **chợ** để mua sắm

１．**し**みん : Dân thành phố

２．**し**ちょう : Thị trưởng

３．と**し**か : Đô thị hóa

４．**いち**ば : Thị trường, chợ

**Mục lục**

万 vạn 13 王 vương 62

円 viên 14 出 xuất 96

雨 vũ 100

viii

**Mục lục**

国 quốc 102 十 thập 10

生 sinh 54 七 thất 7

左 tả 38 市 thị 97

三 tam 3 千 thiên 12

新 tân 83 少 thiếu 88

早 tảo 90 土 thổ 23

西 tây 45 話 thoại 74

vi

**Mục lục**

力 lực 49 門 môn 41

良 lương 67 目 mục 15

母 mẫu 58 南 nam 46

米 mễ 65 男 nam 50

明 minh 92 午 ngọ 43

木 mộc 20 外 ngoại 35

毎 mỗi 61 言 ngôn 73

iv

**Mục lục**

待 đãi 76 東 đông 44

大 đại 79 間 gian 42

刀 đao 28 何 hà 56

田 điền 48 下 hạ 33

電 điện 103 行 hành 64

曜 diệu 24 好 hảo 93

町 đinh 98 後 hậu 40

ii

**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

**Hướng dẫn:**



**Hướng dẫn:**



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

Facebook: Flashcard Sài Gòn

[www.facebook.com/flashcardsaigon](http://www.facebook.com/flashcardsaigon)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*FlashcardSaiGon Team*

**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

**ĐIỆN**

Trời mưa 雨có tia điện đánh xuống đồng田

１．**でん**き: Điện

２．**でん**わ: Điện thoại

３．**でん**りょく: Điện lực

４．**でん**たく: Máy tính

**QUỐC**

Vị vua 王với 1 viên ngọc sẽ cai quản **đất nước**

１．**くに**: Đất nước, quốc gia

２．**こっ**かい: Quốc hội

３．**こく**さい: Quốc tế

４．**こく**せき: Quốc tịch

**BÁN**

Hãy cắt 3 đoạn thẳng làm 2 **nửa** nhưng chỉ đoạn đầu bị đứt

１．**なか**ば: Giữa chừng, một nửa

２．**はん**や: Nửa đêm

３．**はん**がく: Nửa giá

４．**はん**ぶん: Một nửa