|  |  |
| --- | --- |
| 1. もう  2. あと～  3.  4. ～  5. | 6.  7.  8.  9.  10. できるだけ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. く  2. えば  3.  4. い病気  5. | 6.  7.  8. い  9. しみ |

*Minna No Nihongo*

34

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. みてる  2. りける  3. はめる  4. しめる  5. ゆるめる | 6. う  7. が~  8. あわてる  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7. サンプル  8. プログラム  9. ミーティング  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. バレーボール  2. ねじ  3. ボルト  4. パッキング  5. できるだけ | 6. しっかり  7. まず  8. 次に  9. いけない  10. 【これで】 いいですか |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. うまく いきましたね  2. きます  3. はを～  4. ります  5. けます | 6. しょうゆを～  7. せます  8. ます  9. えます  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. い  2. い  3. り  4. スポーツクラブ  5. | 6. キー  7. シートベルト  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. しょうゆ  3. ソース  4. ～か、～  5. ゆうべ | 6. さっき  7.  8. い  9. どんぶり  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ～  2. ～グラム  3. ～  4. たまねぎ  5. 4 の 1 | 6.  7. なべ |

*Minna No Nihongo*

35

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. きます  2. リモコンが~  3. れます  4. が~  5. | 6.  7.［な］  8.  9. フラッシュ  10. つまみ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. パソコン  3. カタログ  4.  5. タイプ  6. リモコン | 7. タイマー  8. ～  9. ～  10. 【いろいろ】ございます. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. やすく なりませんか  2. いや  3. 【はいたつ】を おねがいできませんか。 | 4. かしこまりました  5. きます  6. が~  7. わります  8. が～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. つける  3. まるを～  4. います  5. ［な］ | 6. しい  7. しい  8. こう  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4. り  5. ハイキング | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Lắp ráp  2. Gắn vào  3. Cài vào  4. Vặn lại, đóng lại  5. Tháo, nới lỏng ra | 6. Sai lầm, khác biệt  7. Thứ tự sai  8. Vội vàng  9. Tháo rời ra  10. Thứ tự, tuần tự |

Bài 34

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ngắn gọn  2. Ví dụ  3. Nguy kịch  4. Ốm nặng  5. Ngày mai | 6. Vắng nhà  7. Phím nhắn  8. Chúc mừng  9. Nỗi đau, tin buổn |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đã, thêm, không ~ nữa  2. Còn~  3. Phạm lỗi đỗ xe  4. Trong vòng ~  5. Cảnh sát | 6. Tiền phạt  7. Điện báo  8. Mọi người  9. Việc khẩn cấp  10. Cố gắng hết sức |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thon dài, gầy, mảnh  2. To, béo  3. Điệu nhảy lễ hội Bon  4. Câu lạc bộ thể thao | 5. Đồ nội thất  6. Chìa khóa  7. Dây an toàn  8. Dẫu mũi tên  9. Màu xanh tím than  10. Màu vàng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Anh làm tốt lắm rồi(khi thành công)  2. Chải, cọ  3. Đánh răng  4. Bẻ, gập, gấp  5. Chấm | 6. Chấm xì dầu  7. Chất lên, chồng lên, đặt lên  8. Nấu  9. Chín  10. Hỏi |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bóng chuyền  2. Đinh ốc, vít  3. Bu long  4. Bao bì  5. Cố gắng, hết sức mình | 6. Vững chắc, kiên cố  7. Trước hết  8. Tiếp theo  9. Không được rồi  10. [như thế này] được không? |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Số  2. Sơ đồ, đồ thị  3. Biểu đồ  4. Tuyến, đường dây  5. Chấm, điểm | 6. Sách giải thích  7. Mẫu, kiểu  8. Chương trình  9. Buổi họp  10. Vấn đề, câu hỏi |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kèm theo  2. Điều khiển từ xa được kèm theo  3. Bán chạy  4. Sách bán chạy  5. Đặt trước, hẹn trước | 6. Giao hàng, phân phối (tận nhà)  7. Vô lý, không thể được  8. Pin  9. Đèn flash, đèn nháy  10. Quả nắm |

Bài 35

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ~ phần  2. ~ gram  3. ~ quả  4. Hành tây  5. Một phần tư (1/4) | 6. Gia vị  7. Nồi |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Màu nâu  2. Xì dầu  3. Nước sốt  4. ~ hoặc~  5. Tối qua, đêm qua | 6. Lúc nãy  7. Trà đạo  8. Đắng  9. Món ăn Oyakodonburi  10. Nguyên liệu |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Vùng lân cận  2. Sân thượng  3. Hải ngoại  4. Leo núi  5. Đi dã ngoại | 6. Cơ hội  7. Cho phép  8. Dấu tròn  9. Thao tác  10. Phương pháp |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Khó khăn  2. Đánh dấu  3. Đánh dấu tròn  4. Nhặt  5. Thoải mái, dễ dàng | 6. Đúng, chính xác  7. Hiếm  8. Phía bên kia  9. Đảo  10. Cảng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Không rẻ hơn được à?  2. Không phải  3. Có thể [giao hàng tận nhà]được không? | 4. Vâng được ạ / Tôi hiểu rồi ạ. (kính ngữ)  5. Nở  6. Hoa nở  7. Thay đổi  8. Đổi màu |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cái nắp  2. Máy tính cá nhân  3. Bảng danh mục các mặt hàng  4. Chủng loại  5. Kiểu mẫu | 6. Bộ điều khiển từ xa  7. Đồng hồ định giờ  8. ~ trở lên, hơn~  9. ~ trở xuống, dưới~  10. Dạ thưa có (nhiều loại)(kính ngữ của あります) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. カーテン  3.  4.  5. しみ | 6. もっと  7. めに  8. これで おわります  9. それなら  10. バス |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. しい  3. スキーじょう | 4.  5. ことわざ  6. ［な］ |

*Minna No Nihongo*

36

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. れます  2. に~  3. ちます  4. が  5. かける | 6. カバーを~  7. します  8. きな  9. さな  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4. こと  5. ～の こと | 6. パイプ  7. カバー  8. でも  9. かなり  10. ほとんど |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. しく  2. に  3. に  4. えば  5. ～とか | 6. ところで  7. おかげさまで  8. そうそう  9. きます  10. が |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ます  2. に~  3. します  4. ります  5. せます | 6. ぎます  7. ７を~  8. い  9. らかい  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ～  2.  3.  4. できるだけ  5. このごろ | 6. ～ずつ  7. その ほうが~  8. お  9.  10. チャレンジします |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ち  2.  3.  4. | 5. びます  6. びます  7.  8. |

*Minna No Nihongo*

37

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. めます  2. ります  3. ります  4. します  5. けます | 6. します  7. します  8. します  9. します  10. します |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. します  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8. タンカー  9. みて  10. ライン |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. ボディー  3. タイヤ  4.  5. アジア | 6. ヨーロッパ  7. パーセント  8.  9. ～など  10. います |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. こします  2. します  3. みます  4. みます  5. します | 6. います  7. します  8. します  9. します  10. します |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. デート  2.  3.  4.  5. ~ | 6. ～に よって  7.  8.  9. アクセス  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. ります | 4. ります  5.  6. ねずみ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Quen  2. quen (đời sống)  3. Rơi xuống  4. Rơi xuống (hàng hóa)  5. Bao phủ, che kín lại | 6. Bao phủ, che lại  7. Phát biểu; công bố  8. ~ to  9. ~ nhỏ  10. Sinh hoạt, đời sống |

Bài 36

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Công ty du lịch  2. Rõ, tường tận  3. Bãi trượt tuyết  4. Màu son  5. Thành ngữ | 6. Cần thiết  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thiết bị  2. Rèm cửa  3. Lá cây  4. Ca khúc  5. Niềm hân hoan, vui sướng | 6. Hơn nữa  7. Đầu tiên  8. Kết thúc ở đây  9. Nếu vậy thì  10. Xe buýt đêm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Mang theo, xách theo  2. Sức khỏe  3. Kiếm đạo  4. Cồ gắng hết sức  5. Thời gian gần đây, dạo này | 6. Từng  7. Việc đó ~ thì hơn  8. Vị khách  9. Đặc biệt  10. Rèn luyện, thử thách, thử sức |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tham gia  2. Tham gia trận đấu  3. Tiết kiệm  4. Béo  5. Gầy | 6. Quá, vượt quá  7. Quá 7 giờ  8. Cứng  9. Mềm  10. Điện tử |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Chi tiết, một cách chi tiết  2. Đơn giản  3. Tuyệt đối  4. Thí dụ; chẳng hạn  5. ~ nào đó | 6. Nhận tiện; à này (đứng đầu câu)  7. Nhờ trời  8. À này  9. Chuyển tới  10. Hàng hóa được chuyển tới |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cảm tưởng  2. Câu chuyện  3. Đề ngày tháng  4. Điều; chuyện  5. Chuyện về ~ | 6. Cái tẩu, ống dẫn  7. Vỏ bọc; bao bên ngoài  8. Cái nào cũng  9. Khá  10. Hầu hết |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nhập cảng; nhập khẩu  2. Kẻ trộm  3. Cảnh sát  4. Lúa mì  5. Nguyên liệu | 6. Vật liệu  7. Dầu hỏa  8. Tàu chở dầu  9. Lắp ráp  10. Dây chuyền sản xuất |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Khen, tuyên dương  2. Mắng, la mắng  3. Ăn cắp, lấy  4. Làm vỡ, làm hỏng  5. Chia | 6. Sản xuất  7. Hàn  8. Kiểm tra  9. Hoàn thành  10. Xuất cảng; xuất khẩu |

Bài 36

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tâm trạng, tình cảm  2. Lịch sử  3. Tàu hỏa  4. Tàu chạy bằng hơi nước | 5. Vận chuyển  6. Bay  7. Vũ trụ  8. Trái đất |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tráng lệ  2. Điêu khắc  3. Ngủ | 4. Khắc  5. Bạn bè  6. Con chuột |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hẹn hò  2. Kiến trúc sư  3. Nhà khoa học  4. Truyện tranh  5. ~ khắp cả | 6. Do, bởi ~  7. Đất đai  8. Tiếng ồn  9. Đường đi  10. Thế kỷ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đánh thức  2. Mời  3. Nhờ  4. Đạp lên, giẫm lên  5. Làm bẩn | 6. Tổ chức, tiến hành  7. Biên dịch  8. Phát minh  9. Phát hiện  10. Thiết kế |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tấm thép  2. Thân xe  3. Bánh xe  4. Đông Nam  5. Á Châu | 6. Âu Châu  7. Phần trăm  8. Khoảng ~  9. ~ vân vân  10. Rủ, mời |

*Minna No Nihongo*

38

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. います  2. かいしゃに~  3. します  4. します  5. えます | 6. しつもんに~  7. します  8. めます  9. します  10. ずかしい |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. けます  2. かぎを~  3. まれます  4. こどもが~  5. します | 6. おいわいを~  7. き「な」  8. い「な」  9. 「な」  10. おい |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ちがいい  2. ちがい  3. き  4. り  5. ラッシュ | 6. それほどでも ありません。  7. 「じかん」を むだに しませんね。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. もう いっぱい どうですか  2. もう けっこうです  3. てます  4. くなります | 5. します  6. します  7. れます  8. でんげんを~  9. ります  10. でんげんを~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ちゃん  2.  3. うそ  4.  5. ～ | 6. いけない  7. きちんと  8. します  9. ～という 本  10. ～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. します  3. はんこを~  4.  5. 5 | 6. にています  7.  8. しい  9. せわをします  10. じかんが たちます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. けんかします  2. 「な」 |  |

*Minna No Nihongo*

39

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. いします  2. します  3. びっくりする  4. います  5. きます | 6. けます  7. が~  8. れます  9. が~  10. 「な」 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. くるまが~  3. うるさい  4. い  5. がいい | 6. がい  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. は  6. それじゃ | 7. おいそがしいですか  8. ちょっと おねがいが あるんです  9. しかたが ありませんね |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. もうしわけ ありません  2. がっかりします  3. します  4. します | 5. します  6. 「な」  7. い  8. ～  9.  10. フロント |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ～  2.  3.  4. います  5. で | 6. トラック  7. ぶつかる  8. 並びます  9.  10. する  11. |

*Minna No Nihongo*

40

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. えます  2. ります  3. ります  4. います  5. サイズが~ | 6. します  7. つけます  8. チェックする  9. がある  10. せんもんと~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thấy dễ chịu  2. Thấy khó chịu  3. Tiệc mừng  4. Chuyến đi  5. Chuyến về | 6. Không uổng phí (thời gian) nhỉ?  7. Không uổng phí (thời gian) nhỉ? |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Khóa  2. Khóa cửa  3. Sinh, được sinh ra  4. Sinh con  5. Tổ chức | 6. Tổ chức tiệc mừng  7. Rất thích  8. Rất ghét  9. Vô ích, lãng phí  10. Tiệc mừng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đi làm  2. Đi làm công ty  3. Làm thêm giờ  4. Tập thể dục thể thao  5. Trả lời | 6. Trả lời câu hỏi  7. Tính toán  8. Thu thập; sưu tầm  9. Đưa cho, trao cho  10. Xấu hổ |

Bài 38

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cãi nhau, đánh nhau  2. Kỳ lạ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Con dấu  2. Ấn, đóng  3. Đóng dấu  4. Sinh đôi  5. Hsinh năm thứ 5 | 6. Giống  7. Tính cách  8. Hiền lành, nhã nhặn  9. Chăm sóc  10. Thời gian trôi |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Trẻ sơ sinh, em bé  2. Bờ biển  3. Nói dối  4. Nguồn điện  5. Hàng của ~ | 6. Ôi, chết rồi!  7. Cẩn thận  8. Sắp xếp  9. Cuốn sách tên ~  10. ~ quyển, cuốn (số đếm) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Uống một ly nữa nhé!  2. Thôi tôi đủ rồi.  3. Chăm sóc  4. Chết, mất  5. Nhập viện | 6. Ra viện  7. Cho vào, bỏ vào  8. Bật máy  9. Cắt  10. Tắt máy |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bão  2. Công trình xây dựng  3. Đang xây dựng  4. Đám cưới  5. Thực ra thì… | 6. Thế thì  7. Ông có bận không?  8. Tôi có việc muốn nhờ ông chút  9. Đành vậy thôi. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đi ngang qua  2. Xe đi ngang qua  3. ồn ào  4. Sợ  5. Dễ chịu trong người | 6. Khó chịu trong người  7. Có việc  8. Tai nạn  9. Động đất  10. Cháy nhà, hỏa hoạn |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nhớ lại  2. Yên tâm  3. Ngạc nhiên  4. Cười  5. Khóc | 6. Cháy  7. Cháy nhà  8. Đổ  9. Cây đổ  10. Phức tạp |

Bài 39

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đếm  2. Đủ  3. Còn lại, thừa  4. Thích hợp  5. Cỡ thích hợp | 6. Tìm  7. Tìm thấy  8. Kiểm lại; xét lại  9. Có liên quan  10. Có liên quan với chuyên môn |

Bài 40

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Phòng số ~  2. Mồ hôi  3. Nhiều người  4. Đến (lịch sự của いきます)  5. Giữa chừng | 6. Xe tải  7. Đâm, va chạm  8. Xếp hàng  9. Âu phục  10. Âu hóa  11. Lễ trưởng thành |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thành thật xin lỗi  2. Thất vọng  3. Muộn  4. Về sớm  5. Ly hôn | 6. Phiền phức  7. Mai mối  8. Tiền, phí ~  9. Tiền điện thoại  10. Phòng lễ tân |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. きさ | 6. さ  7. さ  8. さ  9. キロ  10. グラム |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ～  2. ～  3. ～  4. センチ  5. ミリ | 6.  7.  8.  9. ニーズ  10.きゃく「さん」 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ぴったり  2. さあ  3. しかし  4. ります  5. かめます | 6. します  7. します  8. います  9. 「な」  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4. マラソン  5. コンテスト | 6.  7.  8. しみ  9. ズボン  10. 「－」 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.~  2. どうでしょうか  3.  4. ところで  5. | 6.  7. オートバイ  8.  9. みます  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. れた  2. に  3. | 4. かします  5. にれます  6. うわかす |

*Minna No Nihongo*

41

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. きます  2. さいます  3. やる  4.  5. にする | 6.  7. しい  8.  9. テレホンカード  10. ホームステイ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 「お」  2. り  3. 「お」  4. ～か～  5. りえます | 6. しありません  7. かります  8. かります  9. けます  10. らします |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. めます  2. い  3. お  4. い  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. はがき  3. ハンカチ  4.  5. | 6.  7.  8. おじ  9. おじさん  10. おば |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. おばさん  2. おととし  3.  4.  5. | 6. 「お」  7. お  8.  9.  10. っ |

*Minna No Nihongo*

42

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. めます  2. ります  3. します  4. けます  5. を~ | 6. ぜます  7. げます  8.  9. みます  10. 「な」 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. しい  2.  3.  4. ミキサー  5. | 6. コスト  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. り  2. アルバイト  3.  4.  5. | 6.  7.  8. しずつ  9. みます  10. かします |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tiệc đầu năm mới  2. Tiệc nhỏ tổ chức sau tiệc lớn  3. Đại hội  4. Ma ra tông  5. Cuộc thi | 6. Mặt trước  7. Mặt sau  8. đơn  9. Quần  10. Chuyến bay số ~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Vừa khít  2. Ừm… (ý nói để xem sao)  3. Nhưng mà  4. Cân, đo  5. Xác nhận | 6. Xuất phát  7. Đến nơI  8. Say  9. Nguy hiểm  10. Tiệc cuối năm, ăn tất niên |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. … cái; chiếc  2. … cây, chai, cái (đếm vật có chiều dài)  3. … cây, chai, cái (đếm vật có chiều dài)  4. Cm | 5. mm  6. Nguyện vọng  7. Quan hệ; liên quan  8. Tiệm bán hàng  9. Nhu cầu  10. (Quý) khách |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thật  2. Vết thương  3. Nội dung  4. Nguyên nhân  5. Độ lớn | 6. Sức nặng  7. Chiều dài  8. Chiều cao  9. Kg, km  10. Gr |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nhận(kính ngữ của もらう)  2. Cho (kính ngữ của くれる)  3. Cho (dùng với người ít tuổi hoặc động vật)  4. Mời  5. Đối xử tử tế, nhiệt tình | 6. Lịch sự, lễ phép, đàng hoàng  7. Hiếm, lạ  8. Đồ chơi  9. Thẻ điện thoại  10. Sống chung với gia đình người nước ngoài |

Bài 41

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cách xa  2. Đột nhiên  3. Phạm nhân | 4. Chuyển động  5. Có trong tay  6. Bàn tán, bàn luận |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tàu số ~  2. Thế nào ạh?  3. Thành tích  4. Còn chuyện khác nữa  5. Tình hình | 6. Sự kiện  7. Xe máy  8. bom  9. Chứa, chất  10. Người lái xe |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cô, gì, bác (gái) (của người khác)  2. Năm kia  3. Hôm trươc  4. Truyện cổ tích  5. Con rùa | 6. Thành, cung thành  7. Cô nương, công chúa  8. Đất liền  9. Khói  10. Trắng xóa |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Truyện tranh  2. Bưu ảnh, bưu thiếp  3. Khăn mùi xoa  4. Tất  5. Ông (của mình)  6. Bà (của mình) | 7. Cháu  8. Chú, cậu, bác (trai) (của mình)  9. Chú, cậu, bác (trai) (của người khác)  10. Cô, gì, bác (gái) (của mình) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bắt nạt  2. Đáng yêu, dễ thương  3. Tiền mừng tuổi  4. Thăm (người ốm)  5. Hứng thú, quan tâm | 6. Thông tin, tin tức  7. Ngữ pháp  8. Phát âm  9. Con khi  10. Thức ăn (dành cho vật nuôi) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sự cảm tạ, cảm ơn  2. Điệu múa, điệu nhảy  3. Chùa  4. ~ hay ~  5. Đổi, thay | 6. Tôi xin lỗi  7. Giữ  8. Được giúp  9. Cứu, giúp  10. Sinh sống |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nhân viên phụ trách  2. Việc làm thêm (tính ngoài giờ)  3. Lá đỏ, cây lá đỏ  4. Hồ  5. Hàng tháng | 6. Hàng năm  7. Mùa  8. Từng chút một  9. Gói  10. Đun (nước) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tỉ mỉ, cặn kẽ, chi tiết  2. Tấm ván  3. Lỗ , lỗ thủng  4. Máy trộn, máy xay  5. Bảo trì | 6. Chi phí  7. Tập quán, thói quen  8. Sức khỏe  9. Không khí  10. Nhân viên công ty |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dành dụm, tích trữ  2. Gọt (bút chì )  3. Tháo ra, gỡ bỏ ra  4. Khoan, đục  5. Khoan, đục (lỗ) | 6. Trộn lẫn  7. Bẻ, uống cong  8. Tham gia  9. Đăng kí  10. Cần thiết |

Bài 42

|  |  |
| --- | --- |
| 1. します  2. い  3. い  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6. やかん  7.  8. り  9.  10. ふろしき |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. そろばん  2.  3.  4.  5. ピラミッド | 6. データ  7. ファイル  8. なぜ  9.  10. エリーゼのために |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ベートーベン  2. ポーランド  3. ローン  4. セット  5. あと  6. カップラーメン | 7. インスタントラーメン  8. なべ  9. どんぶり  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. カップ  3. ～のかわりに  4. どこででも  5. では |  |

*Minna No Nihongo*

43

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. くなります  2. ガソリンが~  3. けます  4. えます  5. | 6. らしい  7. ボール  8. コインロッカー  9. 火  10. ガソリン |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 思い出  2. ボート  3. ～のほう  4. いまにも  5. 【ふじさん】をバックにして | 6. 本当に きて よかったです  7. いい 思い出に なります。  8. 増えます  9. 輸出が~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. ゆしゅつが~  3. がります  4. が~  5. れます | 6. が~  7. れます  8. ボタンが~  9. ちます  10. が~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. せ  3. つまらない  4.  5. | 6. センス  7. わあ  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. その  3. ばら  4. ドライブ |  |

*Minna No Nihongo*

44

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. わります  2. が~  3. きます  4. が~  5. やりします | 6. い  7. い  8. い  9. い  10. い |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. い  2. い  3.  4.  5. | 6.  7.  8. スタートボタン  9. いつまでも  10. それはいけませんね |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ほら  2. きます  3. います  4. きます  5. れます | 6. ります  7. きます  8. が~  9. がります  10. かれます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. おかず  3. シングル  4.  5. | 6. シャンプー  7. ショート  8. また  9.  10. これら |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Beethoven  2. Phần Lan  3. Tiền mua trả góp  4. Bộ  5. Phần còn lại | 6. Mỳ hộp  7. Mỳ gói, mỳ ăn liền  8. Nồi (lẩu…)  9. Bát to  10. Thực phẩm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bàn tính  2. Cặp nhiệt độ  3. Nguyên liệu  4. Hoàn đá  5. Kim tự tháp | 6. Dữ liệu  7. File  8. Tại sao  9. Liên Hợp Quốc  10. Dành cho Elize |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Chiến tranh  2. Hòa bình  3. Mục đích  4. An toàn  5. Luận văn, bài luận | 6. Cái ấm  7. Cái mở nút chai  8. Cái mở đồ hộp  9. Đồ hộp  10. Vải bọc, vải gói |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tính toán  2. Dầy  3. Mỏng  4. Luật sư  5. Nhạc sỹ | 6. Đào tạo, giáo dục  7. Lịch sử  8.Văn hóa  9. Xã hội  10. Pháp luật |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kỷ niệm  2. Thuyền  3. Phía ~  4. Ngay bây giơ  5. Chọn cảnh có (núi Phú sĩ) ở sau | 6. Thật hài lòng khi đến đây  7. Đây sẽ là một kỉ niệm tốt đẹp  8. Tăng  9. Xuất khẩu tăng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hết, mất, chết  2. Hết xăng  3. Giao, gửi (ai đó giữ hộ)  4. Đón  5. Bền, chắc, mạnh mẽ | 6. Tuyệt vời  7. Hộp giấy các tông  8. Tủ gửi đồ (dùng tiền xu)  9. Lửa  10. Xăng |

Bài 43

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Điều tra  2. Cốc  3. Thay thế~  4. Ở đâu cũng  5. Bây giờ thì |  |

Bài 44

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thu nhập  2. Hơn nữa  3. Hoa hồng  4. Lái xe, lái xe đi chơi |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kỳ lạ, không bình thường  2. Hạnh phúc  3. Chán(ko hay)  4. Máy sưởi, máy điều hòa ấm  5. Máy lạnh | 6. Năng khiếu  7. ồ! (từ cảm thán)  8. Hội viên  9. Thích hợp  10. Tuổi |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Giảm  2. Xuất khẩu giảm  3. Tăng lên  4. Giá cả tăng lên  5. Đứt | 6. Dây đứt  7. Tuột  8. Tuột cúc áo  9. Rơi  10. Rơi hành lý |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nước mắt  2. Thức ăn  3. Phòng đơn  4. Tủ  5. Đồ giặt | 6. Dầu gội  7. Ngắn  8. Và, hơn nữa  9. Cách nói, biểu hiện  10. Những cái này |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Coi chừng! Kia kìa!  2. Khóc  3. Cười  4. Khô  5. Ướt | 6. Trượt  7. Xảy ra  8. Xảy ra tai nạn  9. Ghét, không thích  10. Chia tay |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bẩn  2. Đắng  3. Áo khoác  4. Quần áo lót  5. Số lượng | 6. Một nửa  7. ~Lần  8. Nút khởi động  9. mãi mãi  10. Thế thì không được rồi.(Dùng để an ủi khi gặp khó khăn) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thay đổi  2. Đổi màu  3. Bị (nứt, rạn…)  4. Bị (nứt, rạn…)  5. Làm lại từ đầu | 6. To tròn  7. Thon nhỏ  8. Dầy  9. Mỏng  10. Đậm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 縁起が 悪い  2. また  3. どう なさいますか  4. どういうふうに なさいますか。 | 5. ～みたいに してください  6. これで よろしいでしょうか。  7. どうもおつかれさまでした。 |

*Minna No Nihongo*

45

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. きます  2. が～  3. げます  4. 始まります  5. ぎます | 6. います  7. に～  8. 入ります  9. ひびが~  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. シリンダー  2.  3. ひび  4.  5.  6. ~ | 7. まんいち「～ばあいは」  8. たまに  9. このごろ  10. なんでしょうか |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2.  3. キャンセルします  4.  5. ります | 6. が覚めます  7. ります  8. セットします  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. い  2.  3. コース  4. ~ | 5. み  6. まし  7. それでも |

*Minna No Nihongo*

46

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 出ます  2. でんしゃが~  3. 見つかります  4. かぎが~  5. 濡れます | 6. 乾きます  7. 塗ります  8. 入ります  9. かいしゃに~  10. ペンキ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. みます  2. じゅんびが~  3. します  4. ことばに~  5. ちょうど | 6. たったいま  7. あと~  8. とても たすかりました。  9. きます  10. します |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 「にほんごで まとめるのに」くろうしました  2. きます  3. します | 4. かいます  5. にります  6. します  7.  8. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. パンフレット  4. ステレオ  5. いま いいでしょうか。 | 6. ガス・サービス・センター  7. ガスレンジ  8.  9. どちらさまでしょうか。  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. システム  3. キーワード  4.  5. |  |

*Minna No Nihongo*

47

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 吹きます  2. かぜが~  3. 伸びます  4.実習が~  5. 入院します | 6. ノックします  7. 集まります  8. ひとが~  9. 燃えます  10. かみが~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 掛かります  2. でんわが~  3. します  4. においが~  5. あじが~ | 6. おとが~  7. こえが~  8. 変「な」  9. 蒸し暑い  10. 天気予報 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Màu đen  2. Màu trắng  3. Màu xanh  4. Màu Vàng  5. Màu xanh lá cây | 6. Cảnh sát  7. Cửa thoát hiểm  8. ~tự động  9. Trả lời, hồi âm  10. Phương pháp |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Xảy ra  2. Xảy ra động đất  3. Chạy trốn  4. Bắt đầu  5. Trôi qua (thời gian), đi qua | 6. Lạc(đường)  7. Lạc đường  8. Có (vết nứt)  9. Có(vết nứt)  10. Màu đỏ |

Bài 45

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Điều gở, điều kiêng kị  2. Và, hơn nữa  3. Làm thế nào  4. Làm như thế nào? | 5. Làm giống như là~  6. Thế này được chưa ạ?  7. Cám ơn |

Bài 46

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cuộc gọi điện thoại nhầm  2. Hoãn lại  3. Khóa học  4. Vị trí thứ ~ | 5. Nỗi khổ tâm, nỗi lo  6. Đồng hồ báo thức  7. Dù vậy |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Xin lỗi  2. Chuẩn bị  3. Hủy  4. Đoạt giải nhất  5. Ngủ | 6. Tỉnh giấc  7. (Chuông) kêu  8. Cài đặt  9. Giấy bảo lãnh  10. Hóa đơn |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Xi lanh  2. Phí bên trong  3. Vết rạn nứt  4. Làm lạnh  5. Nhiệt độ | 6. ~độ  7. Giả sử, vạn nhất nếu (có trường hợp)  8. Đôi khi  9. Dạo này  10. Có việc gì thế? |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tiêm  2. Cảm giác muốn ăn, sự thèm ăn  3. Sách giới thiệu  4. Âm thanh nổi  5. Xin lỗi, bây giờ có làm phiền gì  anh/chị không? | 6. Trung tâm dịch vụ ga  7. Bếp ga  8. Tình trạng  9. Xin cho hỏi ngài là ai ạ?  10. Tri thức |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đã gắng sức [để tổng kết bằng tiếng Nhật].  2. Nướng  3. Trao tay, đưa cho  4. Đi đến, hướng tới  5. Có được, có trong tay | 6. Nhập vào, Input  7. Dịch vụ chuyển phát tận nhà  8. Nguyên nhân |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tiến triển, tiến lên  2. Việc chuẩn bị đang được triển khai  3. Gặp khó khăn  4. Gặp khó khăn về ngôn ngữ  5. Đúng lúc | 6. Vừa mới  7. Còn ~ nữa  8. Giúp tôi [rất] nhiều / Rất có ích cho tôi  9. Nướng  10. Trao tay, đưa cho |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Khởi hành  2. Xe điện khởi hành  3. Tìm thấy, tìm ra  4. Tìm thấy chìa khóa  5. Ướt | 6. Khô  7. Quét, sơn  8. Vào  9. Vào công ty  10. Sơn |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Có [điện thoại]  2. Có điện thoại  3. Có  4. Có mùi  5. Có vị | 6. Có tiếng động  7. Có giọng nói  8. Kì lạ, kì quái  9. Oi bức, oi ả  10. Dự báo thời tiết |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thổi  2. Gió thổi  3. Kéo dài  4. Thực tập kéo dài  5. Nhập viện, nằm viện | 6. Gõ cửa  7. Tập hợp, tập trung  8. Mọi người tập trung lại  9. Cháy  10. Giấy cháy |

Bài 47

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kho chứa, kho tàng  2. Hệ thống  3. Từ khóa (từ quan trọng)  4. Một phần  5. Giây |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. シンガポール  2. 留守  3. 玄関  4. 廊下  5. 郵便 | 6. 道路  7. 高速道路  8. パトカー  9. 半年  10. どうも |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 今度  2. 何度も  3. ～に よると  4. 心配ですね  5. 分かれます | 6. ひとが~  7. 長生きします  8. 差します  9. かさを~  10. 知り合います |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 婚約します  2. 比べます  3. だんせいと~  4. 化粧  5. 化粧品 | 6. 酷い  7. 怖い  8. 発表  9. 実験  10. 人口 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 科学  2. 医学  3. 文学  4. 救急車  5. 賛成 | 6. 反対  7. 男性  8. 女性  9. バリ島  10. イラン |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. カリフォルニア  2. グアム  3. 相手  4. 平均寿命 | 5. 博士  6. 脳  7. ホルモン  8. 調べ |

*Minna No Nihongo*

48

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 出席します  2. 届けます  3. 歴史  4. 文化  5. 水泳 | 6. 塾  7. 様子  8. 自分  9. ～者  10. 会社の者 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 正月  2. ご馳走  3. かわりに  4. お待たせました | 5. あけまして おめでとう ございます  6. えんりょくなく [どうぞ] 。  7. 降ろします |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 世話をします  2. 楽しみます  3. かわりをする  4. 競走します  5. 捕らえます | 6. 嫌「な」  7. 厳しい  8. スケジュール  9. 生徒  10. 入管 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Khoa học  2. Y học  3. Văn học  4. Xe cấp cứu  5. Tán thành | 6. Phản đối  7. Nam giới  8. Nữ giới  9. Đảo Bali  10. Iran |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đính hôn  2. So sánh  3. So với nam giới  4. Trang điểm  5. Mỹ phẩm | 6. Khủng khiếp, tồi tệ  7. Sợ, đáng sợ  8. Phát biểu, công bố  9. Thực nghiệm, thí nghiệm  10. Dân số |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Lần tới  2. Nhiều lần  3. Theo như ~  4. Lo quá nhỉ  5. Tách ra, tản ra. | 6. Mọi người tản ra  7. Sống lâu  8. Giương  9. Giương ô  10. Quen biết |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Singapore  2. Vắng nhà  3. Thềm nhà  4. Hành lang  5. Bưu điện | 6. Đường xá  7. Đường cao tốc  8. Xe cảnh sát  9. Nửa năm  10. Hình như, có vẻ như là |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tết, năm mới  2. Bữa ăn ngon  3. Thay thế cho, đại diện cho (người)  4. Xin lỗi đã để (ông, bà) đợi lâu | 5. Chúc mừng năm mới.  6. Đừng làm khách, cứ tự nhiên  7. Kéo xuống, bê xuống |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tham dự, có mặt  2. Gửi đến, đưa đến  3. Lịch sử  4. Văn hóa  5. Bơi lội | 6. Trường học thêm  7. Tình trạng  8. Tự mình  9. Người  10. Người của công ty |

Bài 48

|  |  |
| --- | --- |
| 1. California  2. Guam  3. Đối phương, đối tượng  4. Tuổi thọ trung bình | 5. Tiến sĩ  6. Não  7. Hoóc môn  8. Cuộc diều tra |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Chăm sóc  2. Vui vẻ  3. Thay cho, thay thế  4. Cạnh tranh, thi đua  5. Giữ, nắm, bắt | 6. Chán ghét  7. Nghiêm khắc  8. Thời khóa biểu, lịch trình  9. Học sinh  10. Cục quản lý xuất nhập cảnh |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

**Mục lục**

々 (kép) 39 景 cảnh 6

案 án 76 吉 cát 9

奥 áo 19 招 chiêu 24

泊 bạc 63 機 cơ 56

変 biến 92 共 cộng 12

倍 bội 37 供 cung 13

港 cảng 68 談 đàm 77

i

**Mục lục**

交 giao 70 婚 hôn 11

吸 hấp 90 結 kết 10

険 hiểm 86 橋 kiều 69

号 hiệu 36 記 ký 7

形 hình 8 老 lão 16

横 hoành 96 戻 lệ 89

絵 hội 95 陸 lục 67

iii

**Mục lục**

冊 sách 31 神 thần 72

初 sơ 27 勝 thắng 41

窓 song 3 成 thành 44

賛 tán 43 拾 thập 87

細 tế 99 失 thất 57

他 tha 40 鉄 thiết 58

申 thân 71 取 thủ 25

v

**Mục lục**

遅 trì 61 歳 tuế 29

駐 trú 62 相 tương 2

直 trực 84 将 tướng 20

伝 truyền 98 選 tuyển 53

辞 từ 51 雪 tuyết 82

続 tục 52 絶 tuyệt 45

息 tức 17 億 ức 32

vii

**Thẻ Học **

**Kanji N3-4**

**Thẻ Học **

**Kanji N3-2**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Hướng dẫn:**



1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

**Thẻ Học **

**Kanji N2-2**

**Thẻ Học **

**Kanji N2-1**

T

1.

2.

3.

4.

5.

T

1.

2.

3.

4.

5.

T

1.

2.

3.

4.

5.

T

1.

2.

3.

4.

5.

**Mục lục**

約 ước 47 捨 xả 88

無 vô 100 歯 xỉ 93

viii

**Mục lục**

守 thủ 49 性 tính 23

次 thứ 38 祖 tổ 21

束 thúc 48 座 tọa 64

船 thuyền 102 速 tốc 59

席 tịch 65 最 tối 26

信 tín 73 査 tra 75

星 tinh 81 側 trắc 4

vi

**Mục lục**

両 lưỡng 14 髪 phát 94

枚 mai 30 飛 phi 55

夢 mộng 50 番 phiên 28

危 nguy 85 放 phóng 91

若 nhược 15 負 phụ 42

内 nội 78 過 quá 60

娘 nương 18 君 quân 79

iv

**Mục lục**

様 dạng 1 調 điều 74

島 đảo 66 段 đoạn 35

達 đạt 80 対 đối 46

投 đầu 101 育 dục 22

的 đích 54 当 đương 97

点 điểm 33 階 giai 34

葉 diệp 5 降 giáng 83

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*

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*

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*

T

1.

2.

3.

4.

5.

T

1.

2.

3.

4.

5.

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

**Mục lục**

々 (kép) 39 景 cảnh 6

案 án 76 吉 cát 9

奥 áo 19 招 chiêu 24

泊 bạc 63 機 cơ 56

変 biến 92 共 cộng 12

倍 bội 37 供 cung 13

港 cảng 68 談 đàm 77

i

**Mục lục**

交 giao 70 婚 hôn 11

吸 hấp 90 結 kết 10

険 hiểm 86 橋 kiều 69

号 hiệu 36 記 ký 7

形 hình 8 老 lão 16

横 hoành 96 戻 lệ 89

絵 hội 95 陸 lục 67

iii

**Mục lục**

冊 sách 31 神 thần 72

初 sơ 27 勝 thắng 41

窓 song 3 成 thành 44

賛 tán 43 拾 thập 87

細 tế 99 失 thất 57

他 tha 40 鉄 thiết 58

申 thân 71 取 thủ 25

v

**Mục lục**

遅 trì 61 歳 tuế 29

駐 trú 62 相 tương 2

直 trực 84 将 tướng 20

伝 truyền 98 選 tuyển 53

辞 từ 51 雪 tuyết 82

続 tục 52 絶 tuyệt 45

息 tức 17 億 ức 32

vii

**Thẻ Học **

**Kanji N3-4**

**Thẻ Học **

**Kanji N3-2**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Hướng dẫn:**



1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

1. ハ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1.  2. | | 3.  4.  5. |

**Thẻ Học **

**Kanji N2-2**

**Thẻ Học **

**Kanji N2-1**

T

1.

2.

3.

4.

5.

T

1.

2.

3.

4.

5.

T

1.

2.

3.

4.

5.

T

1.

2.

3.

4.

5.

**Mục lục**

約 ước 47 捨 xả 88

無 vô 100 歯 xỉ 93

viii

**Mục lục**

守 thủ 49 性 tính 23

次 thứ 38 祖 tổ 21

束 thúc 48 座 tọa 64

船 thuyền 102 速 tốc 59

席 tịch 65 最 tối 26

信 tín 73 査 tra 75

星 tinh 81 側 trắc 4

vi

**Mục lục**

両 lưỡng 14 髪 phát 94

枚 mai 30 飛 phi 55

夢 mộng 50 番 phiên 28

危 nguy 85 放 phóng 91

若 nhược 15 負 phụ 42

内 nội 78 過 quá 60

娘 nương 18 君 quân 79

iv

**Mục lục**

様 dạng 1 調 điều 74

島 đảo 66 段 đoạn 35

達 đạt 80 対 đối 46

投 đầu 101 育 dục 22

的 đích 54 当 đương 97

点 điểm 33 階 giai 34

葉 diệp 5 降 giáng 83

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*

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*

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*

T

1.

2.

3.

4.

5.

T

1.

2.

3.

4.

5.