1

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.たち  3.  4.  5. | 6.あの  7.  8.ベトナム  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.だれ/どなた  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.はい  2.いいえ  3.しつれいですが  4.おなまえは？  5.めまして | 6.どうぞよろしく  7.こちらは～さんです  8.インド  9.アメリカ  10.イギリス |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.インドネシア  2.マレーシア  3.  4.タイ  5. | 6.フィリピン  7.ドイツ  8.  9.フランス  10.ブラジル |

2

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.これ  2. それ  3.あれ  4.この～  5.その～ | 6.  7.  8.  9.  10.ノート |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.カード  4.テレホンカード  5. | 6.  7.  8.ボールペン  9.シャープペンシル  10.タバコ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. マッチ  2. ライター  3.はいざら  4.かぎ  5. | 6.かばん  7.  8.  9.「カセット」テー プ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. テレビ  2. ラジオ  3.カメラ  4.  5.電話 | 6.  7.  8.  9.ドア  10.チョコレート |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. コーヒー  2.  3.  4.～  5.ベトナム | 6.  7.そう  8.おいします。  9.どうぞ。  10.ちょっと |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ってく ださい。  2.います  3.そうですか。  4.これから おになります。 | 5.こちらこそ よろしく。  6.[どうも ] ありがとう ございます  7.あ |

3

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ここ  2. そこ  3.あそこ  4.どこ  5.こちら | 6.そちら  7.あちら  8.どちら  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.おい  4.ロビー  5. | 6.  7.  8.[ ] センター  9. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.エレベーター  2.エスカレーター  3.  4. | 5. 「お」国  6.り  7.り  8.くつ  9.ネクタイ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Vâng, dạ, ừ  2.Không  3.Xin lỗi, tôi xin thất lễ  4.Tên bạn là gì?  5.Xin chào anh (dùng khi lần đầu tiên gặp mặt) | 6.Từ nay mong anh giúp đỡ  7.Đây là anh (chị).....  8.Ấn Độ  9.Mỹ  10. Anh |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Bác sỹ  2.Nhà nghiên cứu  3.Kỹ sư  4.Đại học  5.Bệnh viện | 6.Chuyên môn  7.Điện,điện lực  8.Ai, là người nào  9.Tuổi  10. Hội thoại |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tôi (ngôi thứ nhất số ít)  2.Chúng tôi (ngôi thứ nhất số nhiều)  3.Học sinh, sinh viên  4.Nhân viên ngân hàng  5.Người | 6.Người đó, người kia  7.vị đó, vị kia  8.Vietnam  9.giáo viên  10. Tu nghiệp sinh |

**www. KatchUp.vn**

* Web chia sẻ tài liệu Tiếng Nhật
* Kiểm tra bài đã học trong thẻ học
* Luyện thi trắc nghiệm theo cấp độ
* Sản phẩm của KatchUp.vn
* Chia sẻ kinh nghiệm học tập
* **…..**

*1*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. sổ tay  2.danh thiếp  3.card  4.card điện thoại  5.giấy | 6.thư  7.bút chì  8.bút bi  9.bút chì kim  10. thuốc lá |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. cái này  2.cái đó  3.cái kia  4.cái...này  5.cái...đó | 6. sách  7.từ điển  8.tạp chí  9.báo  10. vở |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học Kanji bằng hình ảnh theo cấp độ N5 – N1
* Thẻ học Kanji theo sách Minano Nihongo
* Thẻ học Kanji theo sách Soumatome

*2*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Indonesia  2.Malaysia  3.Hàn Quốc  4.Thái  5.Trung Quốc | 6.Philipin  7.Đức  8. Nhật Bản  9.Pháp  10. Brazil |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. xin hãy chờ  2.sai rồi, không phải  3.thế à  4.hi vọng sẽ được anh quan tâm, giúp đỡ | 5.tôi cũng monganh quan tâm, giúp đỡ  6.cám ơn  7.à, chà, ối chà... |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.cà phê  2.tiếng Anh  3.tiếng Nhật  4.tiếng........  5.tiếng Việt | 6. cái gì  7.thế...  8.xin nhờ ...  9.xin mời  10. một chút |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. tivi  2.radio  3.máy ảnh  4.ô tô  5.điện thoại | 6.ghế  7.bàn  8.cửa sổ  9.cửa ra vào  10. socola |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. diêm  2.bật lửa  3.gạt tàn thuốc lá  4.chìa khóa  5.đồng hồ | 6. cặp, túi xách  7.hộp  8.cái ô  9.băng, casset  10. máy ghi âm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.cầu thang máy  2.cầu thang cuốn  3.nhà  4.công ty | 5. nước, quốc gia  6.quầy, chỗ bán hàng  7.quầy bán rượu vang  8.giày  9. cà vạt |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.văn phòng  2.phòng họp  3.nhà vệ sinh  4.phòng đợi  5.bàn tiếp tân | 6.phòng  7.sân  8.trung tâm  9.cầu thang |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. chỗ này  2.chỗ đó  3.chỗ kia  4.chỗ nào  5.đằng này | 6.đằng đó  7.đằng kia  8.ở đâu  9.lớp học  10. nhà ăn |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học từ vựng theo sách Minano Nihongo
* Thẻ học từ vựng theo sách Soumatome
* ….

*3*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ワイン  2.下  3. ～  4.  5.～ | 6.いくら  7.  8.  9. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 「ちょっと」すみません。  . 2. いらっしゃい「ませ」。 | 3. じゃ  4. 「これ」を ください。 |

4

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.きます  2.ます  3.きます  4.みます  5.します | 6.わります  7.デパート  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.プール  4.  5. ～ | 6.～ （～ 分 7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.（）  5.おととい | 6.  7.  8.  9.あさって  10. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.～と～  4.そうですか。  5.ですね. | 6.ニューヨーク  7.ペキン  8.ロンドン  9.バンコク  10.ロサンゼルス |

5

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.きます  2.ます  3.ります  4.  5. | 6.  7.  8.スーパー  9.  10.～ |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.バス  5.タクシー | 6.  7.いて  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.１人で  4.  5. | 6.  7.の～  8.  9.  10. |

6

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.thức dậy  2.ngủ  3.làm việc  4.nghỉ  5.học | 6.xong,kết thúc  7.cửa hàng bách hóa  8.ngân hàng  9.bưu điện  10. thư viện |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học ngữ pháp 50 bài Minano Nihongo
* Thẻ học ngữ pháp N3 và N2 Soumatome
* Phụ kiện học tập
* ….

*4*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cho tôi xin lỗi (một chút)  2. Kính mời vào (dùng để chào khách ở các nhà hàng, siêu thị…) | 3. Vậy thì, trong trường hợp đó thì…  4. Xin bán cho tôi (cái này) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.rượu vang  2.tầng hầm  3.tầng....  4.tầng mấy  5.....yên | 6.bao nhiêu tiên  7.trăm  8.nghìn  9.vạn, mười nghìn |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.từ...  2.đến...  3.thứ 2  4.thứ 3  5.thứ 4 | 6.thứ 5  7.thứ 6  8.thứ 7  9.chủ nhật  10. ngày thứ mấy |

|  |  |
| --- | --- |
| *1.tối nay*  *2.hàng sáng*  *3.hàng tối*  *4.hàng ngày*  *5.nghỉ* | *6. nghỉ trưa*  *7.tiếng Nhật*  *8.việc học tập*  *9.bài giảng, giờ giảng*  *10. tham quan* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.buổi trưa  2.sáng  3.trưa  4.tối  5.hôm kia | 6.hôm qua  7.hôm nay  8.ngày mai  9.ngày kia  10. sáng nay |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.bảo tàng mỹ thuật  2.ga  3.bể bơi  4.bây giờ  5....giờ | 6....phút  7.nửa, rưỡi  8.mấy giờ  9.mấy phút  10. buổi sáng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tháng～  2.Tháng mấy?  3.Ngày～ , (～ ngày)  4.Ngày bao nhiêu?  5.Năm～ | 6.Năm bao nhiêu?  7.Khi nào, lúc nào  8.Tuần trước  9.Tuần này  10. Tuần sau, tuần tới |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Đi  2.Đến  3.Về, trở về  4.Nhà máy  5.Ga | 6.Bệnh viện  7.Trường học  8.Siêu thị  9.Hiệu sách  10. Hiệu ~ , cửa hàng ~ |

**www. KatchUp.vn**

* Web chia sẻ tài liệu Tiếng Nhật
* Kiểm tra bài đã học trong thẻ học
* Luyện thi trắc nghiệm theo cấp độ
* Sản phẩm của KatchUp.vn
* Chia sẻ kinh nghiệm học tập
* **…..**

*1*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Số  2.Số mấy  3.~ và ~ (dùng nối 2 danh từ)  4.Thế à? ( tỏ ý mình đang nghe）  5.Gay nhỉ!, căng nhỉ! | 6.New York  7.Bắc Kinh  8.London  9.Bangkok  10. Los Angeles |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học Kanji bằng hình ảnh theo cấp độ N5 – N1
* Thẻ học Kanji theo sách Minano Nihongo
* Thẻ học Kanji theo sách Soumatome

*2*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Cô ấy  2.Gia đình  3.Một mình  4.Thông thường, tàu thường  5.Tốc hành, tàu tốc hành | 6.Cao tốc, tàu cao tốc  7.～tiếp theo  8.Bến tàu số ～  9.Thị trấn Hakata ở Kyushu  10. Thị trấn Fushimi ở Kyoto |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tàu điện  2.Tàu điện ngầm  3.Tàu Shinkansen  4.Xe buýt  5.Taxi | 6.Xe đạp  7.Đi bộ  8.Bạn, bạn bè  9.Người yêu  10. Anh ấy |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tháng trước  2.Tháng này  3.Tháng sau, tháng tới  4.Năm ngoái, năm trước  5.Năm nay | 6.Năm sau, năm tới  7.Sinh nhật, ngày sinh  8.Máy bay  9.Tàu thủy |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.います  3.ご  4.ご  5.ご | 6.パン  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. りんご  2.  3./  4.  5.お | 6.コーヒー  7.  8.ジュース  9.ビール  10.「お」 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ネクタイ  2. シャツ  3.  4.テープ  5.フィルム | 6.  7.  8.ビデオ  9.ピンポン  10.レポート |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.レストラン  4.テニス  5.サッカー | 6.いっしょに  7.ちょっと  8.いつも  9.ときどき  10.それから |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. もしもし  2. ああ  3.｢あした」ひまですか。  4.ええ | 5.いいですね。  6.わかりました。  7.じゃ、また「あした」。  8.メキシコ |

7

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ります  2.します  3.かけます  4.あげます  5.あげます | 6.えます  7.います  8.します  9.ります  10.ります |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. はし  3.ナイフ  4.フォーク  5.スプーン | 6.はさみ  7.ドライバー  8.スパナ  9.ペンチ  10. ホッチキス |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. セロ テープ  2. けしゴム  3.  4.お  5.プレゼント | 6.  7.  8.  9.レポート  10.ファクス |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ワープロ  2. パソコン  3. クリスマス  4.  5.父 | 6.お父さん  7.  8.お母さん  9.  10.お兄さん |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. お姉さん  3.  4.さん  5. | 6.さん  7.  8.さん  9.  10.ご |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. お子さん  3. もう  4.まだ  5.これから | 6.「 ～、」すてきですね。  7.。おめでとうございます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ごめんください。  2. いらっしゃい。  3.します. | 4. 「～は」いかがですか。  5. いただきます。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. お  3.ヨーロッパ  4.スペイン  5.いい［シャツ］ですね。 |  |

8

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Cà vạt  2.Áo sơ mi  3.Giầy, đôi giầy  4.Băng, cuộn băng  5.Phim | 6.Ảnh, bức ảnh  7.Phim, bộ phim  8.Băng video  9.Bóng bàn  10. Báo cáo |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Quả táo  2.Hoa quả  3.Sữa  4.Nước, nước lã  5.Nước trà | 6.Cà phê  7.Trà đen  8.Nước hoa quả  9.Bia  10. Rượu |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Thực tập  2.Gặp, gặp gỡ,  3.Cơm, bữa cơm  4.Bữa ăn sáng  5.Bữa ăn trưa | 6.Bánh mì  7.quả trứng  8.miếng thịt  9.con cá  10. Rau |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ăn  2.Uống  3.Hút thuốc lá  4.Viết, vẽ  5.Viết, vẽ | 6.Nghe  7.Xem, nhìn  8.Mua  9.Chụp ảnh  10. Làm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Cắt, gọt  2.Sửa chữa  3.Gọi (điện thoại)  4.Cho, biếu, tặng  5.Nhận, nhận được | 6.Dạy, giảng dạy  7.Học  8.Cho vay, cho mượn, cho thuê  9.Mượn, vay, thuê  10. Gửi |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học từ vựng theo sách Minano Nihongo
* Thẻ học từ vựng theo sách Soumatome
* ….

*3*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.A lô (khi gọi điện thoại)  2.À!  3.(Ngày mai) Bạn có rảnh không?  4.Có. Ừ. Đúng. Vâng | 5.Hay nhỉ! Được đấy nhỉ!  6.Hiểu rồi, nhất trí  7.Hẹn gặp lại  8.Mexico |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Cửa hàng, shop  2.Bài tập về nhà  3.Nhà hàng  4.Tennis  5.Bóng đá | 6.Cùng với  7.1 chút, 1 lát  8.Luôn luôn, lúc nào cũng  9.Thỉnh thoảng  10.Sau đó |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Chị gái (của mình)  2.Chị gái (của người khác)  3.Em trai (của mình)  4.Em trai (của người khác)  5.Em gái (của mình) | 6.Em gái (của người khác)  7.Vợ (của mình)  8.Vợ (của người khác)  9.Chồng (của mình)  10. Chồng (của người khác) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Máy đánh chữ  2.Máy tính cá nhân  3.Giáng sinh  4.Gia đình  5.Bố (của mình) | 6.Bố (của người khác)  7.Mẹ (của mình)  8.Mẹ (của người khác)  9.Anh trai (của mình)  10.Anh trai (của người khác) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Băng dính, cuộn băng dính  2.Cục tẩy  3.Giấy, tờ giấy  4.Tiền  5.Quà, món quà | 6.Hoa, bông hoa  7.Hành lý, đồ đạc  8.Vé, tấm vé  9.Báo cáo, bản báo cáo  10. Fax |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tay, bàn tay  2.Đũa, đôi đũa  3.Dao, con dao  4.Cái dĩa, cái nĩa  5.Cái thìa, cái muỗng | 6.Cái kéo  7.Cái tuốc-lơ-vít  8.Cái mỏ lết  9.Cái kìm  10. Cái dập ghim |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học ngữ pháp 50 bài Minano Nihongo
* Thẻ học ngữ pháp N3 và N2 Soumatome
* Phụ kiện học tập
* ….

*4*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Du lịch  2.Đồ lưu niệm  3.Châu Âu  4.Tây Ban Nha  5.[Áo sơ mi] tốt/đẹp quá nhỉ! |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Xin lỗi, cho hỏi có ai ở nhà không?  2.Xin chào đón bạn!  3.Xin lỗi, xin phép Làm phiền anh | 4.Bạn có dùng ~ không? ( Sử dụng khi mời người khác sử dụng, ăn uống thứ gì đó )  5.Xin mời (nói khi bắt đầu ăn, uống) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Con, con cái (của mình)  2.Con, con cái (của người khác)  3.Rồi, đã  4.Vẫn ~ ( chưa )  5.Từ nay trở đi, từ giờ trở đi | 6.~ đẹp quá!, ~ tuyệt quá!  7.Chúc mừng! |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.きれい「な」  2.ハンサム「な」  3.「な」  4.「な」  5.「な」 | 6.か「な」  7.にぎやか「な」  8.「な」  9.「な」  10.すて「な」 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.きい  2.さい  3.しい  4.い  5.いい（よい） | 6.い  7.い  8.い  9.たい  10.しい |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.しい  2.い  3.い  4.い  5.おもしろい | 6.おいしい  7.しい  8.しい  9.い  10.い |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.どう  7.どんな～  8.どれ  9.  10.あまり～phủ định |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.とても  2.とても  3.～が、～  4.やあ  5.しばらくですね。 | 6.おげんきですか。  7.どうぞこちらへ。  8.「コーヒー」はいかがですか。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.「コーヒー」をもういかがですか。  2.いただきます。 | 3.ごちそうさま「でした」。  4.いいえ、けっこうです。  5.もう～です「ね」。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.そうですね。  2.そろそろします。 | 3. またいらっしゃってください。 |

9

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.かります  2.あります  3.き「な」  4.い「な」  5.「な」 | 6.「な」  7.ひらがな  8.カタカナ  9.  10.ローマ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.み  4.  5. | 6.  7.みかん  8.バナナ  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.クラシック  2.ジャズ  3.コンサート  4.カラオケ  5. | 6.ダンス   ダンスをします  7.ギター   ギターをひきます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.スポーツ   スポーツをします  2.  3.  4.かいお | 5.チケット  6.  7.たくさん  8.すこし  9.よく  10.だいたい |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ぜんぜん（～ない／ません）  2.く  3.く  4.もちろん  5.どうして | 6.～から  7.  8.  9.  10.お |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.い   あたまがいたいです  2.があります  3.をひきます | 4.みます   かいしゃをみます   がっこうをみます  5.ですか |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.すみませんが、  2.残念ですね。  3.もしもし  4.ああ  5. いっしょにいかがですか。 | 6.「～は」ちょっと…….。  7.だめですか。  8.またこんどおねがいします。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Đỏ  2.Xanh  3.Thi, kiểm tra  4.Bài tập (về nhà)  5.Đồ ăn | 6. Hoa Anh Đào  7.Hoa, bông hoa  8.Thị xã, phố, phường  9.Núi, ngọn núi  10. Núi Phú Sĩ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Dễ  2.Đắt, cao  3.Rẻ  4.Thấp  5.Hay, thú vị | 6. Ngon  7. Bận, bận rộn  8. Vui vẻ  9. Trắng  10. Đen |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.To, lớn  2.Nhỏ, bé  3.Mới  4.Cũ  5.Tốt, đẹp | 6. Tồi, xấu  7.Nóng, bức  8.Lạnh, rét (thời tiết)  9.Lạnh (nói về nhiệt độ)  10. Khó |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Đẹp, xinh đẹp, sạch sẽ  2.Đẹp trai  3.Tử tế, tốt bụng, thân thiện  4.Nổi tiếng  5.Khỏe, khỏe mạnh | 6. Yên tĩnh, yên ắng  7.Đông đúc, nhộn nhịp  8.Rảnh rỗi, rỗi rãi  9.Tiện lợi, thuận tiện  10. Đẹp, tuyệt vời |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. À, cái đó thì… (nói khi tạm ngừng và suy nghĩ)  Vâng, Vâng đúng rồi  (nói khi đồng ý với ý kiến khác) | 2. Tôi xin phép ra về (vì đã đến giờ nên về)  3. Lần sau lại đến nhé. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Uống/Dùng thêm (cà phê) nhé/không?  2.Xin mời (nói khi bắt đầu ăn, uống gì đó) | 3. Xin cảm ơn (vì bữa ăn ngon) (nói khi ăn, uống xong)  4. Không, cảm ơn, tôi đủ rồi(nói khi từ chối ăn tiếp).  5. Đã ~ rồi (nhỉ). |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Rất  2.Và rồi  3.~ nhưng ~  4.Này!, chào! (dùng để chào bạn bè)  5.Lâu lắm không gặp nhỉ. | 6. Bạn có khỏe không  7.Xin mời đi lối này.  8. Uống/Dùng (cà phê) nhé/không? |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Nơi, chỗ  2.Ký túc xá  3.Xe ô tô  4.Cuộc sống (hằng ngày)  5.Công việc | 6. Như thế nào, ra sao?  7.~ như thế nào? (+danh từ)  8.Cái nào?  9.Cực kỳ, vô cùng  10. Không ~ lắm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Nhạc cổ điển  2.Nhạc Jazz  3.Hòa nhạc  4.Karaoke  5. Kịch Kabuki  (1 loại kịch truyền thống của Nhật) | 6. Nhảy, khiêu vũ  (động từ) Nhảy, khiêu vũ  7.Đàn ghita  (động từ) Chơi ghita |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Chữ Kanji  2.Món ăn  3.Đồ uống  4.Thịt lợn  5.Thịt gà | 6. Thịt bò  7.Quýt  8.Chuối  9.Âm nhạc  10. Bài hát |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Hiểu  2.Có ( nói về sự sở hữu )  3.Thích  4.Ghét  5.Khéo, giỏi | 6. Kém, vụng  7.Chữ Hiragana  8.Chữ Katakana  9.Chữ cái  10. Chữ La tinh |

**www. KatchUp.vn**

* Web chia sẻ tài liệu Tiếng Nhật
* Kiểm tra bài đã học trong thẻ học
* Luyện thi trắc nghiệm theo cấp độ
* Sản phẩm của KatchUp.vn
* Chia sẻ kinh nghiệm học tập
* **…..**

*1*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Xin lỗi, cho tôi hỏi  (dùng khi bắt đầu câu chuyện)  2.Tiếc nhỉ!, tiếc quá nhỉ!  3.Alô (khi nghe điện thoại)  4.Oh! | 5. Bạn tham gia cùng không?  6. Cái đó thì… (dùng khi muốn gián tiếp từ chối)  7.Không được sao?  8.Để lần khác nhé. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Đau, nhức  - Đau đầu, nhức đầu  2.Bị sốt  3.Bị cảm | 4. Nghỉ (không đến)  - Nghỉ làm (không đến công ty làm việc)  - Nghỉ học  5. Có việc gì đấy? |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Không…một chút nào, hoàn toàn không  2.Nhanh  3.Sớm  4.Tất nhiên  5.Vì sao, tại sao (từ để hỏi) | 6. Vì ~, bởi ~  7.Bệnh, ốm  8.Thuốc  9.Đầu  10. Bụng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Thể thao  (động từ) Chơi thể thao  2.Bóng chày  3.Tranh, bức tranh  4.Tiền lẻ  5.Vé, tấm vé (ticket) | 6. Thời gian  7.Nhiều (phó từ)  8.Ít, một ít, một chút (phó từ)  9.Hay, thường, giỏi (phó từ)  10. Khoảng, độ, đại khái |

10

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.います  2.あります  3.いろいろ「な」  4.  5. | 6.  7.ろ  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5.く | 6.  7.  8.セロテープ  9.パスポート  10.ベッド |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.スイッチ  4.  5.テーブル | 6.  7.の  8.の  9.の  10.の |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.ポスト  4.ビル  5.り   バスのりば | 6.  7.  8.―～   いちばんむずかしい  9.～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.あのう  2.チリソース  3. |  |

11

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.います  2.こどもが～  3.います  4.にほんに～  5.かかります | 6.つ  7.つ  8.つ  9.つ  10.つ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.つ  2.つ  3.つ  4.つ  5. | 6.いくつ  7.  8.  9.～  10.～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.～  2.～  3.  4.  5. | 6.  7.  8.エアメール  9.  10.はがき |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5.～ | 6.～  7.～か  8.～  9.～ぐらい  10.どのぐらい |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.で  2.みんな  3.～だけ  4.いいですね  5.おでかけですか | 6.ちょっと～まで  7.いっていらっしゃい  8. いってまいります |

12

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.「な」  2.「な」  3.しい  4.い  5.い | 6.い  7.い  8.い  9.い  10.ひとが～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ない  2.ひとが～  3.かい  4.かい  5.しい | 6.い  7.い  8.しい  9.い  10.いい |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.コーヒーが～  2.い  3.い  4.  5. | 6.  7.り  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Pin, cục pin  2.Hộp, cái hộp  3.Công tắc điện  4.Tủ lạnh  5.Bàn (bàn tròn, bàn ăn)  6.Giá, kệ (bầy hàng) | 7.Người đàn ông, người con trai  8.Người phụ nữ, người con gái  9.Bé trai, con trai (dùng cho trẻ con)  10. Bé gái, con gái (dùng cho trẻ con) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Trong, bên trong  2.Ngoài, bên ngoài  3.Bên cạnh (cạnh sát)  4.Ở giữa  5.Gần (ở vị trí gần) | 6. Cái, đồ, vật, thứ…  7.Bản đồ  8.Băng dính  9.Hộ chiếu  10. Giường |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Có (biểu thị sự tồn tại của người)  2.Có (biểu thị sự tồn tại của vật)  3.Nhiều loại, các loại  4.Trên, bên trên  5.Dưới, bên dưới | 6. Trước, phía trước  7.Sau, phía sau, đằng sau  8.Bên phải  9.Bên trái  10. Trong, bên trong |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học Kanji bằng hình ảnh theo cấp độ N5 – N1
* Thẻ học Kanji theo sách Minano Nihongo
* Thẻ học Kanji theo sách Soumatome

*2*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Có (dùng cho người, động vật, chỉ sự sở hữu)  2.Có con  3.Ở (chỉ sự tồn tại)  4.Ở Nhật Bản  5.Mất, tốn (thời gian, tiền bạc) | 6. 1 cái (sử dụng để đếm vật nói chung)  7.2 cái  8.3 cái  9.4 cái  10. 5 cái |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học từ vựng theo sách Minano Nihongo
* Thẻ học từ vựng theo sách Soumatome
* ….

*3*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.này,~ / dạ thưa, ~(biểu thị thái độ ngập ngừng, khi bắt đầu câu chuyện)  2. Tương ớt  3.Phía sâu bên trong |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Công viên  2. Đại sứ quán  3.Hòm thư, hộp thư  4.Tòa nhà cao tầng  5.Nơi lên xe (các phương tiện công cộng)  - Trạm dừng xe buýt | 6. Tỉnh  7.Tỉnh Kanagawa  8.~ nhất  - Khó nhất  9. Cái giá hàng thứ ~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tất cả là, tổng cộng là  2.Mọi người, các bạn  3.Chỉ ~ thôi  4.Thời tiết đẹp nhỉ!  5.Anh đi ra ngoài đấy à? | 6. Tôi đi tới ~ một chút  7. Anh đi rồi về nhé  (Dùng khi người ở nhà nói với người đi ra ngoài)  8. Tôi đi rồi về  (Dùng khi người đi ra ngoài nói với người ở nhà) |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Chuyển phát nhanh  2.Thư bảo đảm  3.Nước ngoài  4.Một ngày  5.~ tiếng đồng hồ | 6. ~ tuần  7.~ tháng  8.~ năm  9.Khoảng ~ (ước tính số lượng hoặc thời gian)  10. Khoảng bao lâu, bao nhiêu |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.~ tờ, chiếc, cái (đơn vị dùng để đếm vật mỏng)  2.~ lần (đơn vị chỉ tần xuất)  3.Anh chị em  4.Bố mẹ  5.Vé | 6. Phong bì  7.Tem  8.Thư hàng không  9.Thư đường biển  10. Bưu thiếp (thư) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6 cái  2. 7 cái  3. 8 cái  4. 9 cái  5. 10 cái | 6. Bao nhiêu cái  7.1 người  8.2 người  9.~ người  10. ~ chiếc, ~ cái (dùng để đếm máy móc, xe cộ…) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Thích cà phê  2.Nặng  3.Nhẹ  4.Thời tiết  5.Mưa | 6. Tuyết  7.Có mây  8.Mùa  9.Mùa xuân  10. Mùa hè |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ít, vắng  2.Vắng người  3.Ấm (về thời tiết)  4.Ấm (về nhiệt độ)  5.Mát | 6. Ngọt  7.Cay  8.Vui  9.Trẻ  10. Thích |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Rỗi, rảnh  2.Đơn giản  3.Bận  4.Gần  5.Xa | 6. Sớm (về thời gian)  7.Nhanh (về tốc độ)  8.Chậm, muộn  9.Nhiều, đông  10. Đông người |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học ngữ pháp 50 bài Minano Nihongo
* Thẻ học ngữ pháp N3 và N2 Soumatome
* Phụ kiện học tập
* ….

*4*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.パーティー  5. | 6.クラス  7.「お」り  8.  9.すきき  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.「お」すし  2.てんぷら  3.いけばな  4.もみじ  5.どちら | 6.どちらも  7.ずっと  8.はじめて  9.でも  10.ただいま |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.おかえりなさい  2.すごいですね  3.ぎおんまつり  4.ホンコン | 5.シンガポール6.まいにちや  7.ABC ストア  8.ジャパン |

13

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.びます  2.ります  3.を～  4.えます  5.ぎます | 6.えます  7.れます  8.します  9.を～  10.を～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.します  2.いします  3.します  4.します  5.を～ | 6.見物します  7.町を～  8.見学します  9.工場を～  10.大変（な） |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ります  2.に~  3.ます  4.へやを  5.しい | 6.しい  7.い  8.い  9.ラジカセ  10.ステレオ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.お  2.  3.プール  4.  5. | 6.り  7.～をします  8.スキー  9.～をします  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.～をします  3.  4.～をします  5.も | 6.  7.～ごろ  8.どこか  9.か  10.いいてんきですね。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.そうですね。  2.おなかがすきます。  3.おなかがいっぱいです。 | 4.のどがかわきます。  5.そうしましょう。  6.ごは？ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.どん  3.おちください。  4.に  5.ロシア |  |

14

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.びます  2.ぎます  3.ちます  4.ります  5.います | 6.います  7.します  8.えます  9.えます  10.します |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.を～  2.せます  3.ります  4.が～  5.つけます | 6.けます  7.めます  8.めます  9.がります  10.へ～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ちます  2.めます  3.コピーします  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.エアコン  2.タイプ  3.ワープロ  4.～  5.し | 6.き  7.み  8.ゆっくり  9.もう  10.また |

**www. KatchUp.vn**

* Web chia sẻ tài liệu Tiếng Nhật
* Kiểm tra bài đã học trong thẻ học
* Luyện thi trắc nghiệm theo cấp độ
* Sản phẩm của KatchUp.vn
* Chia sẻ kinh nghiệm học tập
* **…..**

*1*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bạn về rồi đấy à (Lời chào của người ở nhà với người đi về)  2.Siêu quá nhỉ, kinh quá nhỉ!  3.Lễ hội Gion  4.Hồng Kông | 5.Singapore  6. (Tên Cửa hàng) Mainichi  7.(Tên Cửa hàng) ABC  8.Nhật Bản |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Món sushi  2.Món tôm tẩm bột rán  3.Nghệ thuật cắm hoa  4.Cây lá đỏ  5.Cái nào, đằng nào, loại nào, thứ nào | 6. Cái nào cũng, đằng nào cũng  7.Hơn nhiều, hơn hẳn (so với cái khác)  8.Lần đầu, đầu tiên  9.Nhưng  10. Tôi đã về đây (lời chào của người đi về nhà) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Mùa thu  2.Mùa đông  3.Chuyến du lịch, sự du lịch  4.Bữa tiệc, buổi liên hoan  5.Tiệm, cửa hàng | 6. Lớp học  7.Lễ hội  8.Thế giới  9.Món nhúng  10. Gỏi |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Quà lưu niệm  2.Tòa thị chính, ủy ban nhân dân  3.Bể bơ  4.Kinh tế  5.Mỹ thuật | 6. Việc câu cá (danh từ)  7.Câu cá  8.Việc trượt tuyết (danh từ)  9.Trượt tuyết  10. Cuối tuần |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Vào [phòng]  2.Vào phòng  3.Ra khỏi, rời [phòng]  4.Rời khỏi phòng  5.Muốn có (cái gì) | 6. Buồn, cô đơn  7.Rộng, rộng rãi  8.Chật, chật hẹp  9.Máy radio cát xét  10. Giàn máy nghe nhạc |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Lấy vợ, lấy chồng, cưới, lập gia đình  2.Mua hàng, sắm đồ  3.Ăn cơm  4.Đi bộ [trong công viên]  5.Đi bộ trong công viên | 6. Tham quan, xem [phố]  7.Xem phố  8.Tham quan, kiến tập [ở nhà máy]  9.Kiến tập ở nhà máy  10. Vất vả |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Chơi, đi chơi  2.Gửi [hàng, bưu kiện]  3.Gửi hàng hóa  4.Đổi, thay  5.Bơi lội | 6. Đón  7.Mệt mỏi  8.Gửi [thư], nộp [báo cáo, bài tập…]  9.Gửi thư  10. Nộp bài tập về nhà |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học Kanji bằng hình ảnh theo cấp độ N5 – N1
* Thẻ học Kanji theo sách Minano Nihongo
* Thẻ học Kanji theo sách Soumatome

*2*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Suất ăn cố định  2.Món gyudon  3.Xin chờ một chút ạ.  4.Riêng rẽ, từng phần  5.Nước Nga |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ừ nhỉ  2.Đói bụng  3.No bụng | 4. Khát nước  5.Ừ, làm thế đi.  6.Quý khách gọi món gì ạ? |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Buổi họp, hội nghị  2.Tổ chức hội nghị  3.Sự đăng ký (danh từ)  4.Đăng ký  5.Luôn luôn | 6. Thỉnh thoảng  7.khoảng chừng (về thời gian)  8.Nơi nào đó  9.Cái gì đó  10. Trời đẹp quá nhỉ. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Máy lạnh, máy điều hòa  2.Máy chữ  3.Máy chữ điện tử  4.~ cách  5.Cách nói | 6. Cách viết  7.Cách đọc  8.Từ từ, thong thả, chậm  9.Một lần nữa, lại  10. Lại, nữa |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Cầm, nắm, mang  2.Bắt đầu  3.Phô tô  4.Lời, tiếng nói, từ  5.Tên | 6. Địa chỉ  7.Muối  8.Đường  9.Ô, dù  10. Bản đồ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Cho biết địa chỉ  2.Cho xem  3.[mưa, tuyết] rơi  4.Mưa rơi  5.Bật (tivi, đài, máy tính…) | 6. Mở (cửa)  7.Đóng (cửa)  8.Ngừng, dừng lại, đỗ (xe)  9.Rẽ  10. Rẽ phải |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Gọi  2.Vội vàng, nhanh  3.Chờ, đợi  4.Cầm, lấy  5.Giúp, giúp đỡ, làm đỡ | 6. Nói  7.Kể, bảo, nói chuyện  8.Nhớ, thuộc  9.Cho biết, dạy, chỉ bảo  10. Tắt (tivi, đài, máy tính…) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.もうし  2.すぐ  3. あとで  4. さあ、いいですよ。  5. あれ？ | 6. はありませんか  7. こちらはいかがですか。  8. ううん．．．  9. すみません。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. またます。  2. をへがってください。  3. まっすぐ | 4. これでおいします。  5. おり  6. |

15

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.います  2.ります  3. に～  4. ちます  5. きます | 6. ります／ります  7. ります  8. ります  9. ちます  10. みます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.します  2.っています  3. っています  4. んでいます  5. に～ | 6.  7.  8.  9. タオル  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.カタログ  2.  3.  4. ソフト  5. プレイガイド | 6.  7.  8.  9. の「」  10. の「」 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.に  2.いします  3. ご  4.  5. |  |

16

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.きます  2.ります  3. に～  4. ります  5. を～ | 6. りえます  7. します  8. います  9. びます  10. シャワーを~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.れます  2.します  3. ります  4. に～  5. ます | 6. を～  7. めます  8. を～  9. します  10. い |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.い  2.い  3. い  4. い  5. い | 6. るい  7. い  8. い  9. がい  10. がいい |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1.おなか  2.シャワー  3. ハンバーグ  4. サービス  5. ジョギング | 6. ～をします  7.  8. 「お」  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.～  2.どの  3. どうやって  4.  5. ～ごろ | 6. まだまだです。  7. なんでもいいです。  8. なんにしますか。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.にします。  2.ええと．．．  3. おきしですか  4. まず | 6. キャッシュカード  7.  8. に  9. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.～します  2.ボタン  3. アジア  4. バンドン  5. ベラクルス | 6. フランケン  7. フエ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dùng, sử dụng  2. Ngồi [vào ghế]  3. Ngồi vào ghế  4. Đứng  5. Đặt, để | 6. Làm, chế tạo  7. Bán  8. Biết  9. Cầm, nắm, mang  10. Cư trú, sống, ở |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học từ vựng theo sách Minano Nihongo
* Thẻ học từ vựng theo sách Soumatome
* ….

*3*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tôi sẽ lại đến.  2. Hãy rẽ phải ở chỗ đèn giao thông.  3. Thẳng | 4. Mong anh giúp cho như thế nhé.  5. Tiền thừa, tiền trả lại  6. Tên 1 thị trấn ở Osaka |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Một chút nữa  2. Ngay lập tức  3. Sau đây, sau đó  4. Được đấy. Tất nhiên rồi  5. Ồ! (dùng khi ngạc nhiên hoặc nghi ngờ) | 6. Có [loại rẻ] không?  7. Loại này thế nào?  8. Chà… (tiếng thốt ra khi đang suy nghĩ mà  chưa quyết định)  9. [Rất] xin lỗi. |

**www. KatchUp.vn**

* Thẻ học ngữ pháp 50 bài Minano Nihongo
* Thẻ học ngữ pháp N3 và N2 Soumatome
* Phụ kiện học tập
* ….

*4*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đặc biệt là  2. Nhớ lại  3. Gia đình (gia đình của người khác)  4. Trường trung học phổ thông  5. Tên 1 quận mua sắm ở Osaka |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cát ta lô  2. Thời gian biểu  3. Quần áo  4. Phần mềm  5. Đại lý bán vé, phòng bán vé | 6. Độc thân  7. Nha sĩ  8. Cửa hàng cắt tóc  9. [em gái] lớn  10. [em gái] nhỏ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nghiên cứu  2. Biết  3. Có, mang, đang cầm, đang nắm  4. Sống, sinh sống [ở Tokyo]  5. Sống ở Tokyo | 6. Cấm hút thuốc lá  7. Sản phẩm, hàng  8. Xà phòng  9. Khăn lau, khăn mặt  10. Tài liệu, nguyên liệu |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thân thể  2. Mặt  3. Mắt  4. Mũi  5. Miệng | 6. Tai  7. Răng  8. Tóc  9. Tay  10. Chân |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ngắn  2. Nặng  3. Nhẹ  4. Rộng, thoáng  5. Hẹp, chật | 6. Sáng, sáng sủa  7. Tối, mù mịt  8. Trẻ  9. Cao (chiều cao của người)  10. Thông minh |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cho vào, lồng vào  2. Lấy ra, đưa ra, nộp (báo cáo)  3. Vào (trường)  4. Vào đại học  5. Ra, ra khỏi, tốt nghiệp | 6. Ra trường  7. Nghỉ, thôi (việc)  8. Thôi việc  9. Ấn, đẩy  10. Dài, lâu |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đi bộ, bước đi  2. Lên, đi [tàu điện]  3. Lên tàu điện  4. Xuống [khỏi tàu điện]  5. Xuống khỏi tàu điện | 6. Thay, đổi  7. Ăn cơm, ăn uống  8. Rửa, tắm rửa, giặt  9. Tắm [bằng vòi hoa sen], giội nước,  tưới nước  10. Tắm vòi tắm hoa sen |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sự xác nhận (danh từ)  2. Nút, cúc áo  3. Asia/Châu Á  4. Bandung (Indonesia)  5. Veracruz (Mexico) | 6. Franken (Đức)  7. Huế |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tôi chọn [món đấy]  2. À…  3. (Ngài) Rút tiền ạ?  4. Trước tiên, trước hết | 6. Thẻ ATM  7. Mã Pin  8. Tiếp theo  9. Số tiền |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Số ～  2. ~ nào  3. Làm thế nào  4. Nhiều thứ khác nhau  5. Gần, khoảng chừng | 6. Không tôi vẫn còn kém lắm  7. Cái gì cũng được. Thế nào cũng được.  8. Bạn muốn (ăn, uống) gì? |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bụng  2. Hương sen, vòi hoa sen  3. Hamburger (thịt bò băm viên  4. Dịch vụ  5. Việc chạy bộ (danh từ) | 6. Chạy bộ  7. Màu xanh lá cây  8. Chùa  9. Đền  10. Du học sinh |