17

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. れます  2. くします  3. します  4. をつけます  5. に～ | 6. めます  7. します  8. います  9. ぎます  10. かけます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ります  2.に～  3. ってきます  4. ってます | 5. します  6. します  7. 「な」  8. 「な」  9. すごい |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ない  2.  3. ロボット  4.  5. スイッチ | 6. クーラー  7. ヒーター  8.  9. え  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. る | 6.  7.  8. ～までに  9. ですから  10. だめです。 |

|  |
| --- |
| 1.どうしましたか。  2.いです。  3. のど  4. おに。 |

18

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.できます  2.います  3. きます  4. ピアノを～  5. ぎます | 6. します  7. します  8. します  9. めます  10. います |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.めます  2.てます  3. えます  4. します  5. 「な」 | 6.  7.  8. スキー  9. メートル  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. 「お」り  4. ～をします  5. | 6.  7.  8. だいじょうぶです。大丈夫です。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.まだまだだめです。  2.もっと「し」ないと…  3. | 4. へえ  5. それはいね。  6. なかなか  7. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ほんとうですか。  2.  3. ビートルズ |  |

19

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.します  2.します  3. まります  4. ホテルに～  5. なります | 6. ります  7. に～  8. い  9. い  10. い |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.がいい  3. がい  4. ゴルフ  5. ～をします | 6.  7. パチンコ  8. ～をします  9. お  10. ～をいます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.も  3. めて  4. だんだん  5. もうすぐ | 6. おかげさまで。  7.  8. は  9. ダイエット  10. も |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nguy hiểm  2. Tiếng động, âm thanh  3. Người máy  4. Sự cho phép  5. Công tắc điện, cái chuyển mạch | 6. Máy điều hòa, máy lạnh  7. Máy điều hòa, lò sưởi  8. Câu hỏi, vấn đề  9. Câu trả lời  10. Cấm hút thuốc lá |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sờ, ,mó tay, chạm tay [vào máy]  2. Chạm vào máy  3. Đem đi  4. Mang (cái gì) đến | 5. Làm thêm  6. Đi công tác  7. Quan trọng, quý giá  8. Bền, chắc, khỏe  9. Tuyệt vời, cực kỳ, giỏi |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Quên  2. Đánh mất  3. Lo, lo lắng  4. Chú ý, cẩn thận, cảnh giác  5. Cẩn thận với xe ô tô | 6. Ngừng, dừng lại, đỗ (xe)  7. Trả lại  8. Trả, nộp tiền, đóng tiền  9. Cởi (quần áo, giầy…)  10. Đi ra ngoài |

Bài 17

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Có thể, được, có khả năng  2. Hát  3. Chơi [đàn pianô]  4. Chơi đàn piano  5. Bơi | 6. Sửa, chữa  7. Lái (xe), điều khiển  8. Tập, luyên tập  9. Bắt đầu  10. Rửa, giặt |

Bài 18

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Có chuyện gì vậy? Sao vậy?  2. Đau  3. Họng  4. Nhanh chóng bình phục nhé!s |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Giấy bảo hiểm  2. Cảm cúm  3. Sốt  4. Bồn tắm  5. Đi tắm | 6. Áo khoác  7. Đồ lót  8. Đến khi ~, đến ~  9. Vì vậy, cho nên  10. Không được |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thật sao?  2. Bằng mọi cách, nhất định  3. Ban nhạc The Beatles |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Vẫn còn chưa được (câu nói khiêm tốn)  2. Tôi còn phải cố gắng [tập] hơn nữa.  3. Động vật | 4. Thật á! (dùng khi biểu lộ sự ngạc nhiên)  5. Ôi hay quá nhỉ!  6. Mãi mà (dùng với động từ ở dạng phủ  định)  7. Trại nuôi gia súc |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tiền mặt  2. Nhật ký  3. Sự cầu chúc  4. Cầu chúc  5. Trưởng bộ phận, trưởng ban | 6. Trưởng phòng  7. Giám đốc, chủ tịch  8. Không hề gì. Không sao đâu. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tập trung, tập hợp  2. Vứt đi, bỏ đi  3. Trao đổi, đổi  4. Đặt chỗ, đặt trước  5. Dễ, đơn giản | 6. Hỏng hóc, trục trặc  7. Sở thích  8. Trượt tuyết  9. Mét  10. Quốc tế |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Một lần  2. Một lần cũng không (dùng với thể phủ định)  3. Lần đầu tiên  4. Dần dần  5. Sắp | 6. Cảm ơn. Nhờ trời.  7. Cạn ly  8. Sự thật là, thật ra là  9. Việc ăn kiêng  10. Nhiều lần |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tình trạng, sức khỏe  2. Sức khỏe tốt  3. Sức khỏe yếu  4. Gôn  5. Chơi gôn | 6. Môn võ Sư mô của Nhật  7. Trò chơi bắn đạn pachinko  8. Chơi pachinko  9. Trà, trà đạo  10. Học trà đạo |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Quét, quét dọn, làm vệ sinh  2. Giặt (quần áo)  3. Ngủ trọ, nghỉ [ở khách sạn]  4. Nghỉ ở khách sạn  5. Trở nên, trở thành | 6. Trèo, leo (núi)  7. Leo núi  8. Buồn ngủ  9. Mạnh, khỏe  10. Yếu |

Bài 19

|  |  |
| --- | --- |
| 1.しかし  2.「な」  3. にいい  4. ケーキ |  |

20

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ります  2.が  3. べます  4. します | 5. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. うん  4. ううん  5. こっち | 6. そっち  7. あっち  8. どっち  9. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.サラリーマン  2.  3.  4. ビザ | 5. め  6. わり  7. この  8. で  9. ～けど |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.っているよ。  2.へるの？  3. どうするの？  4. どうしようかな。  5. よかったら |  |

21

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.います  2.います  3. にちます  4.  5. 「な」 | 6. じ  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4. たぶん  5. きっと | 6. に  7. そんなに  8. ～について9. の～  10. けれども |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.「は」がんでいます。  2.ちます  3. ります | 4. けます  5. します  6. 「な」  7. すごい  8. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. ニュース  4. スピーチ  5. | 6. アルバイト  7. 「お」  8. ユーモア  9. デザイン  10. ラッシュ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.しかたがありません。  2.～でもみませんか。  3. ぜひないと…。 | 4. もちろん  5. カンガルー  6. キャプテン・クック |

22

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ます  2.きます  3. ります  4. けます  5. | 6. ってきます  7. ってます  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ヘルメット  2.コート  3. スーツ  4. セーター  5. メーカー | 6.  7. またおいします。  8. おにします |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.おれさまでした。  2.まれます  3.  4. アパート | 5.  6. しれ  7.  8. ダイニングキッチン |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cậu (thay cho “anata”)  2. Từ, từ ngữ, từ vựng  3. Ừ (thân mật của “hai”)  4. Không (thân mật của “iie”)  5. Đằng này (thân mật của “kochira”) | 6. Đằng đó (thân mật “sochira”)  7. Đằng kia (thân mật của “achira”)  8. Đằng nào, phía nào (thân mật của “dochira”)  9. Chỗ, địa điểm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cần, cần có [từ điển]  2. Cần từ điển  3. Nghiên cứu, kiểm tra, điều tra  4. Gọi điện thoại | 5. Mình, tớ (từ thay cho “watashi”, đàn ông tự xưng một  cách tự nhiên trong không khí thân mật với nhau) |

Bài 20

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tuy nhiên, nhưng (đứng đầu câu)  2. Vô lý, không thể  3. Tốt cho sức khỏe  4. Bánh ngọt |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nghĩ rằng, cho rằng  2. Nói  3. Có ích, có lợi  4. Tiện lợi  5. Không tiện, bất tiện | 6. Giống, giống nhau, chung  7. Chuyến du lịch thực tập  8. Ý kiến  9. Cuộc họp  10. Câu hỏi |

Bài 21

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tớ chờ cậu nhé. Mình sẽ chờ đấy!  2. Bạn về nước à?  3. Bạn thì thế nào?  4. Mình sẽ thế nào à?  5. Nếu bạn thích, nếu được, nếu ổn |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nhân viên công ty, cán bộ, người làm công ăn lương  2. Giá cả, vật giá  3. Kimono (trang phục truyền thống của Nhật Bản)  4. Visa, hộ chiếu | 5. Đầu tiên, lúc đầu  6. Kết thúc, cuối  7. Mấy hôm gần đây, mấy hôm trước  8. Tất cả mọi người  9. Nhưng (dạng thông thường của “ga”) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ko còn cách nào khác.  2. Bạn có uống… không?  3. Nhất định tôi phải xem… | 4. Đương nhiên, dĩ nhiên  5. Con kangaroo  6. Thuyền trưởng James Cook |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tổng thống  2. Chính trị  3. Bản tin, tin tức  4. Bài phát biểu, bài nói chuyện  5. Trận đấu, trò chơi | 6. Làm thêm, làm partime  7. Câu chuyện  8. Sự hài hước, hóm hỉnh  9. Mẫu thiết kế  10. Giờ cao điểm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. [Nhật Bản] tiên tiến về kỹ thuật.  [Ở Nhật Bản] kỹ thuật phát triển (cao)  2. Thắng, chiến thắng  3. Đủ, đầy đủ | 4. Thua, thất bại  5. Đặt câu hỏi  6. Phí, lãng phí  7. Tuyệt vời, khủng khiếp, kỳ diệu  8. Thủ tướng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kỹ thuật  2. Giao thông  3. Gần đây  4. Có lẽ  5. Chắc chắn | 6. Thật là, quả thật, đúng là  7. Ko đến mức ~ như thế (đi với dạng  phủ định)  8. Về  9. ~ khác  10. Nhưng mà |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cảm ơn nhé. Anh về nhé.  2. Được sinh ra  3. Tiền thuê nhà  4. Chung cư | 5. Phòng kiểu nhật  6. Tủ đựng quần áo kiểu Nhật  7. Chăn  8. Nhà bếp kiêm phòng ăn |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Mũ bảo hiểm, mũ an toàn  2. Áo choàng ngoài, áo măng tô  3. Bộ com lê  4. Áo len  5. Nhà sản xuất | 6. Lời hứa, hẹn  7. Xin để lần khác (cách từ chối gián tiếp)  8. Xin phép tôi về trước |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Mặc (áo sơ mi)  2. Đi (giày), mặc (quần)  3. Đội (mũ)  4. Đeo (kính)  5. Kính | 6. Mang đi  7. Mang đến  8. Phụ tùng, linh kiện  9. Áo, quần áo  10. Mũ |

Bài 22

|  |  |
| --- | --- |
| 1.パリ  2.の  3. レジャー  4. うーん |  |

23

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.きます  2.します  3. します  4. きます  5. まります | 6. ます  7. が～  8. ります  9. ります  10. ります |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.を～  2.がります  3.  4. しい  5. しい | 6. しい  7. い  8.  9. おつり  10. かいお |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ボタン  2.  3.  4.  5. まっすぐ | 6. よく  7. ったな。  8. にいますか。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. きます  2. し  3.  4. サイズ  5. つまみ | 6.  7.  8.  9. ～  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. |  |

24

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. を~  3. くれます  4. ーします  5. れてく | 6. 連れて来る  7. 説明  8. 案内  9. 紹介  10. 人形 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. べます  2.  3. ー  4.  5. で | 6. この  7. ですか  8. ってください |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. に  4.  5. の | 6. れます  7. コーヒー／おちゃを~ |

25

*www.KatchUp.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. えます  2. けます  3. めます  4.を~  5. れます | 6. スイッチを~  7. ります  8. スイッチを~  9. けます  10. します |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. いを~  2. い  3.  4.  5. | 6. ったこと  7. ピクニック  8. もし「～たら」  9. いくら「～ても」  10. いつでも |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 「いろいろ」おせわに なりました。  2. どうぞ おで。  3. また いましょう。 | 4. きます  5. に~  6. ります  7. を~  8. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. グループ  4. チャンス | 5.  6. いっぱい のみましょう。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sang, qua đường  2. Rẽ, quẹo  3. Điều chỉnh  4. Buồn, đau khổ  5. Sướng, vui sướng | 6. Lẻ loi, cô đơn, buồn  7. Buồn ngủ  8. Nghĩa, ý nghĩa  9. Tiền thừa  10. Tiền lẻ ̉ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hỏi  2. Đẩy, ép, ấn  3. Quay, vặn, xoay  4. Chạy, vận hành  5. Ngừng, dừng lại | 6. Ra, chạy ra  7. Vé ra  8. Thắc mắc, không ổn, phiền, khó khăn  9. Gắng sức, cố gắng  10. Sang, qua |

Bài 23

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Paris  2. Vạn lý trường thành  3. Sách trắng giải trí  4. Để tôi xem đã. |  |

Bài 24

|  |
| --- |
| 1. Tòa nhà  2. Thẻ đăng ký người nước ngoài |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kéo, lôi  2. Chuyển đi, chuyển nhà  3. Hỏng hóc, trục trặc  4. Cỡ, kích cỡ  5. Quả đấm cửa | 6. Ngã tư  7. Góc, góc đường  8. Điểm đỗ xe, bãi đỗ xe  9. Thứ ~ (thứ tự)  10. Năm mới, ngày đầu năm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nút, cúc, khuy  2. Đèn giao thông  3. Đường  4. Cầu  5. Thẳng | 6. Thường, hay  7. Chết rồi! Gay quá!  8. Dùng (cái này) để làm gì? |

Bài 25

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tất cả, toàn bộ  2. Sự chuẩn bị (danh từ)  3. Bên cạnh đó, ngoài ra  4. Cơm hộp  5. Ngày của mẹ | 6. Pha chế, làm  7. Pha cà phê / Pha trà |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Xem xét, điều tra  2. Danh thiếp  3. Tháp Tokyo  4. Thành Osaka  5. Tự mình | 6. Mấy hôm trước, vừa qua  7. Thật sao?  8. Cố gắng lên |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tiễn  2. Tiễn người  3. Cho, biếu(cho mình)  4. Sao chụp, photo  5. Đưa (ai) đi, dẫn đi | 6. Đưa (ai) đến, dẫn đến  7. Thuyết minh, giải thích  8. Hướng dẫn, dẫn đường  9. Giới thiệu  10. Búp bê |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Quê, nông thôn  2. Đại sứ quán  3. Nhóm, tổ  4. Cơ hội | 5. Trăm triệu  6. Hãy cùng uống một chén nào. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Xin cảm ơn ông về tất cả những gì ông  đã giúp tôi  2. Chúc (anh) lên đường mạnh khỏe  3. Hẹn gặp lại | 4. Đến nơi  5. Đến ga  6. Có tuổi  7. Già, có tuổi  8. Sự thuyên chuyển, chuyển công tác |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sửa sai, chữa lỗi  2. Nhầm, sai, sai lầm  3. Dụng cụ, công cụ  4. Tu nghiệp tổng quát  5. Thế giới | 6. Chuyện phiền toái, sự phiền phức  7. Picnic  8. Nếu (~ thì)  9. Cho dù (~ đến mấy đi chăng nữa)  10. Bất cứ lúc nào |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Suy nghĩ  2. Tiếp, tiếp tục  3. Thôi, bỏ, từ bỏ  4. Bỏ học, thôi học  5. Bật, ấn | 6. Bật công tắc  7. Tắt, ngắt  8. Tắt công tắc  9. Dọn dẹp, sắp xếp  10. Sửa, sửa chữa |

26

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1.れます  -「時間・かいぎに~」  2.間に合います  3.やります  4.みます | 5.つきます  「・エアコンが～」  6.えます  「・エアコンが～」 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.きます  「ドアが～」  2.まります  「ドアが～」  .します | 「・だちに～」  4.がいい  5.がい  6.おかしい  7.つまらない |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. い  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8. ガス  9. せんたくき  10. ～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. こんな～(DT)  3. そんな～(DT)  4. あんな～(DT)  5. こうやって  6. に | 7. おになります  8. こちらこそ  9. します  10. しみます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. します  「パーティーに～」  3. がいい  4. がい  5. | 6.  7.  8. ボランティア  9. ～べん  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ずいぶん  2.  3. いつでも  4. どこでも  5. だれでも | 6. でも  7.  8. の（５５）  9. ごみ  10. ・・ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. き  2.  3.  4.  5. お | 6. ガス  7. ～  8. メール  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. の |  |

27

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ちます  2. えます  3. 「やま／うみが～」  4. こえます  5. します | 6. 「おと／おんがくが～」  7. できます  8. くうこう／こうじょうが～  9. きます  10. に～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6. 夕べ  7. ウイスキー  8. クリーニング  9. カーテン  10. ～め |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. むこう  2. そば  3. ～  4.  5. に | 6. なかなか  7. はっきり  8. どこでも  9. ～しか  10. しかわかりません |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. います  2. ります  3. 「を～」  4. ります  5. 「み／きょかを～」 | 6. きます  7. 「コースを～」  8. びます  9. てます  10. けます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ペット  2.  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. マンション |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. パーティールーム  2. ～  3. ２０  4. ほとんど  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Đáng sợ  2.Tình trạng  3.Ký túc xá  4.Người quản lý  5.Bữa tối | 6. Bồn tắm kiểu Nhật  7. Nước nóng  8. Ga, khí đốt  9. Máy giặt  10. Máy~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Mở, được mở  2.Cửa mở  3.Đóng, bị đóng  4.Cửa đóng  5.Liên lạc  6.Liên lạc với công ty / bạn bè | 7.Thuận tiện  8.Không thuận tiện  9.Kỳ lạ, buồn cười  10. Chán, buồn tẻ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Muộn, chậm  2.Muộn giờ  3.Đúng giờ, kịp  4.Đúng giờ, kịp họp  5.Làm, chơi, tổ chức… | 6.Xem xét  7.Bật, được bật  8.Đèn sáng / Máy điều hòa chạy  9.Tắt, dập  10. Đèn tắt / Máy điều hòa tắt |

Bài 26

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nơi đặt, nơi để  2. Ngang, cạnh ngang  3. Cái bình  4. Vỏ hộp  5. Nước nóng | 6. Ga  7. Công ty…  8. Thư điện tử  9. Vũ trụ  10. Tàu vũ trụ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Khá là  2. Trực tiếp  3. Lúc nào cũng  4. Ở đâu cũng  5. Ai cũng | 6. Cái gì cũng  7. Kênh truyền hình Nhật Bản  8. Ngày của trẻ em  9. Rác  10. Thứ 2, 4, 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tham gia  2. Tham gia bữa tiệc  3.Dễ chịu  4.Khó chịu  5.Toàn soặn báo | 6.Võ judo, nhu đạo  7.Thế vận hội, hội thao  8.Tình nguyện  9.Tiếng vùng~  10. Lần tới |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Cách~  2.Như thế này…  3.Như thế đó…  4.Như thế kia…  5.Làm như thế này | 6.(Làm, đi…) trước  7.Mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ  8.Tôi cũng vậy  9.Tìm kiếm  10. Đăng kí |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Giọng, giọng nói  2. Sông  3. Biển  4. Chữ  5. Chiều qua | 6.Tối qua  7. Rượu uý t ki  8. Cửa hàng giặt là  9. Rèm cửa  10. Thứ ́ ~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đánh  2. (có thể) nhìn thấy  3. Có thể nhìn thấy núi/biển  4. (có thể) nghe thấy  5. Thao tác, điều khiển | 6. Có thể nghe thấy tiếng động/âm nhạc  7. Hoàn thành, làm xong  8. Hoàn thành sân bay/nhà máy  9. Tới (Nhật)  10. Tới (Nhật) |

Bài 27

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nhà du hành vũ trụ  2. Riêng biệt, khác biệt |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Phòng tổ chức tiệc  2. Sau~  3. 20 năm sau  4. Hầu như, gần như  5. Sân bay Kansai | 6. Tên khu phố ở Tokyo  7. Tên địa danh  8. Làm đồ mộc vào ngày chủ nhật  9. Giá sách  10. Giấc mơ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Con vật cưng  2. Sóng, sóng biển  3. Cảnh, phong cảnh  4. Ban ngày  5. Ngày xưa, ngày trước | 6. Dụng cụ, đạo cụ  7. Máy bán hàng tự động  8. Mua bán qua mạng  9. Nhà bếp  10. Chung cư |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nuôi  2. Chạy  3. Chạy trên đường  4. Lấy  5. Xin nghỉ/phép | 6. Mở, khai trương  7. Mở khóa học  8. Bay  9. Xây, xây dựng  10. Gắn, bật… |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Phía bên kia  2. Bên cạnh  3. Bên, phía, hướng  4. Góc  5. Giỏi | 6. Mãi mà không(Dùng thể phủ  đi ̣ nh)  7. Rõ ràng  8. Nơi nào cũng  9. Chỉ (đi với dạng phủ định)  10. (Tôi) chỉ biết tiếng Nhật |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. すばらしい  2.  3. に  4.  5. | 6.  7. えば  8.  9.  10. |

28

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. びます  2. ります  3. 「メモを～」  4. みます  5. きます | 6. 「が～」  7. 「な」  8. しい  9. うまい  10. まずい |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. い  2. らかい  3. かわいい  4. い  5. い | 6.  7.  8.  9. におい  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. かたち  2. デザイン  3.  4.  5. | 6. メモ  7. ドラマ  8. マニュアル  9.  10. べんとう |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. メニュー  3.  4.  5. ニュース | 6. それに  7. それで  8. やっと  9. ずいぶん  10. れます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. みます  3. います  4. います  5. 「・に～」 | 6. おしゃべり  7. 「な」  8. い  9. ちょうどいい  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. ガム  4. ボーナス  5. | 6.  7.  8.  9. さん  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. さん  2. しばらく  3. たいてい  4. 「ちょっと」おいがあるんですが | 5. ホームステイ  6. おらせ  7. にち  8.  9. |

29

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. みます  2. /が~  3. すきます  4. /が~  5. れます | 6. いす・コンピュ-タ-が~  7. れます  8. コップ.グラスが~  9. れます  10. /ほねが~ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. れます  2. かみ.ふくが~  3. れます  4. ひもが~  5. れます | 6. ふく・ぼうしが~  7. かります  8. かぎが～  9. えます  10. とします |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. います  2.  3. ちゃわん  4. コップ  5. ガラス | 6.  7.  8.  9.  10. ズボン |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ポケット  2. くつした  3. ていき  4. てちょう  5. しょるい | 6. いまの  7. れ  8.  9. このくらい  10. ～りょうめ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ああ,よかった。  2. かまいません  3. ほんとうだ  4. れます  5. ボタンが~ | 6. きます  7. ポケットが~  8. まります  9. エレベーターが  10. れます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. します  2. この  3.  4.  5. | 6. おにどうぞ  7. えていません |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cứng,cứng rắn  2. Mềm, mềm dẻo  3. Đáng yêu  4. Mạnh  5. Yếu | 6. Anh ấy  7. Cô ấy  8. Vị  9. Mùi  10. Màu sắc |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Lựa chọn  2. Ghi  3. Ghi chép  4. Nhờ vả  5. Nở  6. Hoa nở | 7. Nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn  8. Tốt bụng, hiền lành  9. Ngọt, giỏi  10. Chán, dở, kém |

Bài 28

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tuyệt vời, xuất sắc  2. Thần kì, bí ẩn  3. Tự do, tùy ý  4. Chuyện tranh  5. Nhân vật chính | 6. Hình dạng  7. Ví dụ như là…  8. Bầu trời  9. Tự mình  10. Tương lai |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Lực, sức mạnh  2. Lương  3. Kẹo cao su  4. Tiền thưởng  5. Tiểu thuyết  6. Nhà viết tiểu thuyết | 7. Ca sỹ  8. Con trai(của mình)  9. Con trai(người khác)  10. Con gái(của mình) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Múa, nhảy múa  2. Cắn, nhai  3. Khác, không đúng  4. Đi lại, đi (đi học, đi làm)  5. Đi học đại học / Đi làm | 6. Nói chuyện, tán gẫu  7. Nhiệt tình  8. Vĩ đại  9. Vừa văn, vừa đủ, vừa khít, vừa xinh  10. Thói quen, phong tục, tập quán |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Quán cà phê  2. Thưc đơn  3. Ngày  4. Gió  5. Tin tức | 6. Hơn nữa  7. Vì thế, và  8. Cuối cùng thì … (sau rất nhiều khó khăn)  9. Khá là…( Dùng khi ngạc nhiên)  10. Bán chạy, bán tốt |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hình thức  2. Thiết kế  3. Kinh nghiệm  4. Hàng hóa  5. Giá cả | 6. Ghi nhớ , note  7. Phim truyền hình  8. Sách chỉ dẫn  9. Chương trình  10. Cơm hộp |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Rách, bị rách  2. Giấy / Quần áo bị rách  3. Đứt  4. [Dây đứt]  5. Bẩn, bị bẩn | 6. Quần áo / Mũ bị bẩn  7. Bị khóa  8. (Cửa) bị khóa  9. Nhầm, nhầm lẫn  10. Rơi, đánh rơi, làm rơi, làm mất |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đông, đông đúc  2. Đường / Xe đông  3. Vắng, vắng vẻ  4. Đường / Xe vắng  5. Hỏng, bị hỏng, hỏng hóc | 6. Ghế / Mãy tính bị hỏng  7. Vỡ, bị vỡ  8. Cốc / Kính bị vỡ  9. Gãy, bị gãy  10. Cây / Xương bị gãy |

Bài 29

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Con gái(người khác)  2. Lâu lâu, một lúc  3. Thường thường  4. Tôi có việc muốn nhờ anh một chút | 5. Ở trọ cùng nhà chủ  6. Thông báo  7. Ngày tháng  8. Phòng tập thể dục  9. Miễn phí |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Chỉ, chỉ định  2. Vùng này, quanh đây  3. Động đất  4.Tường, bức tường  5. Cái kim | 6. Xin mời dùng, đi ~ trước  7. Tôi không nhớ  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. [Ôi] tốt quá!  2. Không sao đâu  3. Đúng vậy  4. Tuột, bị trệch, bị lệch  5. Khuy tuột | 6. Có, có gắn, được gắn  7. Được gắn túi  8. Dừng, ngưng  9. Thang máy dừng  10. Ngã, đổ, đổ bệnh |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Túi (áo, quần)  2. Tất  3. Định kì / Vé tháng  4. Sổ tay  5. Giấy tờ | 6. Chuyến tàu vừa rồi  7. Đồ bỏ quên  8. Giá để đồ trên tàu xe  9. Cỡ như thế này  10. Toa xe thứ… |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nhặt, nhặt được  2. Đĩa, cái đĩa  3. Bát, cái bát  4. Cốc, cái cốc  5. Kính | 6. Cái túi, túi đựng  7. Găng tay  8. Dây, sợi dây  9. Ví  10. Quần, quần dài |

30

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. けます  3. べます  4. しまう  5. せます | 6. ろします  7. きます  8. きます  9. じゅんびする  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. きし  3. テーブル  4. カレンダー  5. ポスター | 6.  7. ハンガー  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ドリル  2. ハンマー  3.  4. の  5. り | 6. ん  7.  8. まだ  9. きれいに  10. ちゃんと |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ご「でした」  2. ります  3. えます  4. します  5. まとめる | 6. けます  7. めます  8. らせます  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. おさん  3.  4.  5. | 6.  7. ミーティング  8. ごみ  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. | 6.  7. ～ほど  8.  9. なにかご  がありますか |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. い  2. しい  3. | 4. ある~  5.  6. すると |

31

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. めます  2. まとめる  3. てます  4. ます  5.を～ | 6.  7.  8.  9.  10. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4. め  5. わり | 6. の~  7. こんどの  8. もうすぐ  9. ゆっくり  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. いいなあ  2. よかったら,~  3. よかったら、いっしょにいきませんか  4. え  5. いいんですか | 6. たのしみに しています  7. まります  8. しきが~  9. けます  10. つけます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. じます  3. まります  4. けます  5. しけんを~ | 6. する  7. に~  8. する  9. を～  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. する  2. かいぎに~  3.  4.  5. | 6.  7.  8.  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5. お［さん］ | 6. だれか  7. ～の方  8. ずっと  9. に  10. の |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cái khoan, máy khoan  2. Cái búa  3. Thao tác  4. Chỗ cũ  5. Xung quanh | 6. Chính giữa  7. Tài liệu  8. Còn, chưa(Đi với thể phủ định)  9. Làm sạch sẽ  10. Ngay ngắn, cẩn thận |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Giá, kệ sách  2. Ngăn kéo  3. Bàn tròn  4. Lịch  5. Áp phích | 6. Tủ lạnh  7. Móc áo, treo quần áo  8. Kho, nhà kho  9. Kệ, bệ, giá  10. Công cụ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dán  2. Treo  3. Bày biện, sắp xếp, xếp hàng  4. Cất  5. Chất lên | 6. Đem xuống, dỡ xuống  7. Lau, lau chùi  8. Để, giữ nguyên như thế  9.Chuẩn bị  10. Tường |

Bài 30

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tròn  2. Vui, sướng  3. Ghét, sợ | 4. Có/ Một  5. Trái đất  6. Thế rồi, thế là |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Gương, tấm gương  2. Bậc thềm, hiên nhà  3. Hành lang  4. Ao  5. Đồn công an | 6. Góc (phòng, nhà)  7. Khoảng (về lượng)  8. Nguyện vọng  9. Anh có nguyện vọng gì không? |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ôn tập  2. Con (người khác)  3. Giờ học  4. Dự định  5. Bảng lịch trình, thời gian biểu | 6. Sách hướng dẫn  7. Buổi họp  8. Thùng rác  9. Búp bê  10. Lọ hoa |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cảm ơn anh đã vất vả (Người bề trên nói với người dưới)  2. Trang trí  3. Trồng  4. Để lại, trả lại  5. Thu gom lại, tóm tắt | 6. Dọn dẹp, cất dọn  7. Quyết định  8. Thông báo  9. Trao đổi, bàn bạc, thảo luận  10. Chuẩn bị bài, học trước |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Giám đốc  2. Trưởng ban, trưởng phòng  3. Trưởng khoa, chủ nhiệm  4. Lúc đầu, thời gian đầu  5. Lúc cuối, thời gian cuối | 6. ～ tới  7. Chủ Nhật tới  8. Sắp  9. Chậm, từ từ, thong thả  10. Chăm chỉ, cần cù |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Mùa xuân  2. Mùa hè  3. Mùa thu  4. Mùa đông  5. Sân bay, phi trường | 6. Quê, nhà quê  7. Bố mình  8. Mẹ mình  9. Anh trai mình  10. Chị gái mình |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Quyết định  2. Tóm tắt, tổng hợp  3. Xây dựng  4. Ra  5. Tốt nghiệp đại học | 6. Trao đổi, thảo luận  7. Xuất phát, khởi hành  8. Đi công tác  9. Dự định  10. Nghỉ giải lao |

Bài 31

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nhà thờ  2. Cao học  3. Vườn bách thú  4. Suối nước nóng  5. Khách | 6. Ai đó  7. Phía  8. Suốt, mãi  9. Mỗi tháng  10. Bình thường |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tham dự, có mặt  2. Đi họp  3. Nghỉ dài ngày  4. Bài luận, bài văn  5. Triển lãm | 6. Đám cưới, lễ cưới  7. Đám tang, lễ tang  8. Lễ  9. Công ty mẹ  10. Chi nhánh, công ty con |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ở lại, còn lại  2. Đóng, nhắm (mắt)  3. Tập trung  4. Nhận  5. Dự thi | 6. Nhập học  7. Vào đại học  8. Tốt nghiệp  9. Tốt nghiệp đại học |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hay quá nhỉ  2. Nếu được thì ～  3. Nếu được thì cùng đi nhé  4. Ủa!  5. Có được không? | 6. Tôi rất chờ mong!  7. Bắt đầu  8. (Buổi lễ) bắt đầu  9. Tiếp tục  10. Tìm thấy |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. インタ-ネット  2. ［な］  3.  4.  5. に | 6.  7. しい  8. しぜん  9. すばらしさ  10. が つきます |

32

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. れます  2. みます  3. が～  4. ります  5. おふろに～ | 6. る  7. つける  8. を～  9. がります  10. ねつが～ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. がります  2. ねつが～  3. ります  4. ～  5. ます | 6. せきが～  7. けがをします  8. にいい  9. にい  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. せき  3. アレルギー  4. けが  5. やけど | 6. のど  7. エンジン  8. モーター  9. おに  10. よこに なって ください |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. ります  3. きます  4. かぜが～  5. きます | 6. ねつが～  7. ひきます  8. かぜを～  9. やします  10. ります |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. たります  2. くじが~  3.  4.  5. | 6. しけんに~  7.  8. しけんに～  9.  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. おかしい  2. うるさい  3. インフルエンザ  4.  5. | 6.  7. チーム  8.  9. もしかしたら  10. それは いけませんね。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. こんなに  2. そんなに  3. あんなに  4. オリンピック  5. | 6. きすぎ  7. ストレス  8. をします  9. ゆっくりします  10. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. ち |  |

33

*www.katchup.vn*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ります  2. ります  3. を~  4. びます  5. げます | 6. げます  7. かめます  8. らせます  9. きがえる  10. ［な］ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ごみ  2. ランプ  3. クレーン  4. レバー  5. トラック  6. | 7.  8.  9.  10. あんぜんぐつ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. ち入り禁止  3.  4. ファックス  5. ロッカー | 6. どういう～  7. さっき  8. かならず  9. げます  10. ぎます |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2. あきらめる  3. げます  4. えます  5. ちます | 6.  7. だめ［な］  8.  9. ファイト  10. マーク |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Giảm, xuống  2. Sốt (giảm xuống)  3. Khỏi  4. Khỏi ốm  5. Ra | 6. Ho  7. Làm  8. Có lợi cho sức khỏe  9. Có hại cho sức khỏe  10. Bệnh cảm |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Trời nắng, quang đãng  2. Dừng, nghỉ  3. Mưa tạnh  4. Vào  5. Tắm (bồn tắm) | 6. Cân, đo (nhiệt độ, kích thước)  7. Thêm  8. Bôi thuốc, thoa thuốc  9. Tăng, lên cao  10. Sốt (lên cao) |

Bài 32

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Internet  2. Chán, buồn tẻ  3. Bầu trời  4. Thành thị  5. Tự do, 1 cách tự do | 6. Toàn thế giới  7. Xinh đẹp  8. Thiên nhiên, tự nhiên  9. Sự tuyệt vời  10. Để ý, quan tâm tới |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Buồn cười  2. Ồn ào  3. Bệnh cúm gia cầm  4. Mặt trời  5. Sao | 6. Nước máy  7. Đội  8. Tối nay  9. Có lẽ là  10. Thế thì không ổn rồi |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Trúng  2. Trúng số  3. Tập thể dục  4. Thành công  5. Thất bại | 6. Thi trượt  7. Đỗ  8. Thi đỗ  9. Lo lắng  10. Đầy đủ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Trở lại  2. Trời nhiều mây  3. Thổi  4. Gió thổi  5. Tiếp tục | 6. Tiếp tục sốt  7. Trúng  8. Bị cảm  9. Làm lạnh  10. Khổ, khó khăn |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sốt  2. Ho  3. Dị ứng  4. Vết thương  5. Bỏng | 6. Họng  7. Động cơ  8. Mô tơ  9. Chúc (bạn) chóng khỏi bệnh  10. Hãy nằm xuống |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Giữ gìn, tuân thủ  2. Chạy  3. Chạy trên đường  4. Vận chuyển, chở  5. Nâng lên | 6. Hạ xuống  7. Xác nhận  8. Thông báo, cho biết  9. Thay quần áo  10. Cản trở, làm phiền |

Bài 33

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tình yêu  2. Giàu có |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Như thế này  2. Như thế đó  3. Như thế kia  4. Olympic  5. Dạ dày | 6. Làm việc quá nhiều  7. Stress  8. Làm quá sức  9. Nghỉ ngơi cho thoải mái  10. Sức khỏe |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Máy giặt  2. Máy~  3. Cửa thoát hiểm  4. Miễn phí  5. Hôm nay không làm việc | 6. Đang~  7. Đang họp  8. Đang trong giờ học  9. Đang bán hàng  10. Đang sử dụng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Thu xếp, sắp đặt trật tự  2. Chán nản, từ bỏ  3. Ném  4. Truyền đạt  5. Đánh, gõ | 6. Sử dụng  7. Không được  8. Chỗ  9. Cố lên  10. Dấu hiệu, biển hiệu |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cấm sử dụng  2. Cấm vào  3. Công ty mẹ  4. Máy Fax  5. Tủ sắt nhỏ | 6. ~ là gì, là như thế nào  7. Vừa rồi  8. Nhất định, phải  9. Chạy trốn  10. Làm ồn |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Rác  2. Đèn  3. Cầu trục, cần cẩu  4. Đòn bẩy  5. Xe tải | 6. Quy tắc, nội quy  7. Nguy hiểm  8. An toàn  9. Trên hết, số 1, quan trọng nhất  10. Giầy an toàn |