1. カク。くら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 較 |  | |
| 1.較  2.較べる | | 3.較差  4.比較 |

1. ハイ。さかずき

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 杯 |  | |
| 1.杯  2.一杯 | | 3.精一杯  4.乾杯  5.～杯 |

1. フツ。わ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 沸 |  | |
| 1.沸く  2.沸かす | | 3.沸騰  4.沸き立つ  5.沸点 |

1. ホウ。たず、おとず

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訪 |  | |
| 1.訪ねる  2.訪れる | | 3.訪問  4.訪客  5.訪日 |

1. カク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 格 |  | |
| 1.格言  2.格式 | | 3.較差  4.格安 |

1. ソウ。あやつ、みさお

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操 |  | |
| 1.操る  2.操 | | 3.操作  4.体操  5.操縦 |

1. トク。え、う

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 得 |  | |
| 1.得る  2.得る | | 3.所得  4.得意先  5.得手 |

1. カ。あたい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 価 |  | |
| 1.価値  2.価格 | | 3.値  4.地価 |

1. ゼイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 |  | |
| 1.税関  2.税務署 | | 3.消費税  4.税制  5.税率 |

1. チョウ。こ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 超 |  | |
| 1.超す  2.超える | | 3.超過  4.超勤  5.超音波 |

1. キン。なら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 均 |  | |
| 1.均す  2.均等 | | 3.平均寿命  4.均分  5.均質 |

1. カ。くつ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 靴 |  | |
| 1.靴  2.靴下 | | 3.靴墨  4.長靴  5.靴一足 |

1. エキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 液 |  | |
| 1.液化  2.液剤 | | 3.液状  4.液体 |

1. ゾウ、ショウ.。かたど

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 象 |  | |
| 1.象る  2.印象 | | 3.象徴  4.象牙  5.対象 |

1. エイ。するど.い

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鋭 |  | |
| 1.鋭角  2.鋭敏 | | 3.鋭利  4.鋭い |

1. エイ。なが.い

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永 |  | |
| 1.永い  2.永遠 | | 3.永住  4.永年 |

PHÓNG, PHỎNG

1.**たず**ねる:Ghé thăm / Thăm viếng

2.**おとず**れる: Ghé thăm / Ghé chơi

3.**ほう**もん: Sự thăm hỏi

4.**ほう**きゃく: Khách (đến thăm một nơi nào đó)

5.**ほう**にち: Chuyến thăm Nhật Bản

PHÍ, PHẤT

1.**わ**く: Sôi lên

2.**わ**かす: Đun sôi

3.**ふっ**とう: Sủi tăm / Sắp sôi

4.**わ**きたつ: Sôi sục

5.**ふっ**てん: Điểm sôi

BÔI

1.**さかずき**: Chén / Ly

2.いっ**ぱい**: Đầy / No nê / Một cốc

3.せいいっ**ぱい**: Với tất cả sức mạnh

4.かん**ぱい**: Cạn ly

5.～**はい**: Đếm ly, chén

GIÁC, GIẾU, GIẢO

1.**かく**:So sánh

2.**くら**べる: So sánh, so với, thi đấu

3.**かく**さ: Kỹ thuật

4.ひ**かく**: Sự so sánh

GIÁ

1.**か**ち: Trị giá

2.**か**かく: Giá, giá cả

3.**あたい**: Giá, đặt giá

4.ち**か**: Giá đất

ĐẮC

1.**え**る: Thu được / Lĩnh hội

2.**う**る: Giành được / Lấy được

3.しょ**とく:** Thu nhập

4.**とく**いさき: Khách hàng thân thiết

5.**え**て: Sở trường / Điểm mạnh

THAO

1.**あやつ**る: Vận hành / Điều khiển

2.**みさお**: Danh dự / Trinh tiết

3.**そう**さ: Sự thao tác

4.たい**そう**: Bài tập thể dục

5.**そう**じゅう: Việc điều hành / Việc thao tác

CÁCH, CÁC

１．**かく**げん: Cách ngôn, châm ngôn

２．**かく**しき: Cách thức

３．**かく**さ: Sự khác biệt, sự cách biệt

４．**かく**やす: Hạ giá, rẻ

NGOA

1.**くつ**:Giày

2.**くつ**した: Vớ

3.**くつ**ずみ: Xi đánh giày

4.ちょう**か**: Ủng / Giày cổ cao

5.**くつ**いっそく: Một đôi giày

QUÂN, VẬN

1.**なら**す: San phẳng

2.**きん**とう: Sự cân bằng

3.へい**きん**じゅみょう: Tuổi thọ trung bình

4.**きん**ぶん: Sự chia đều

5.**きん**しつ: Sự đồng nhất

SIÊU

1.**こ**す: Làm cho vượt quá (giới hạn)

2.**こ**える: Vượt quá

3.**ちょう**か: Sự vượt quá

4.**ちょう**きん: Sự làm thêm giờ

5.**ちょう**おんぱ: Sóng siêu âm

THUẾ

1.**ぜい**かん: Hải quan / Thuế quan

2.**ぜい**むしょ: Phòng thuế / Thuế vụ

3.しょうひ**ぜい**: Thuế tiêu thụ

4.**ぜい**せい: Hệ thống thuế

5.**ぜい**りつ: Thuế suất

VĨNH

1. **ながい**: Dài

2.**えい**えん: Vĩnh cửu

3.**えい**じゅう: Cư trú lâu dài

4.**えい**ねん: Nhiều năm, một thời gian dài

DUỆ, NHUỆ

1. **えい**かく: Góc nhọn

2.**えい**びん: Linh hoạt, nhạy bén

3.**えい**り: Sắc bén, nhạy cảm

4.**するどい**: Nhọn, sắc, mãnh liệt

TƯỢNG

1.**かたど**る: Mô phỏng

2.いん**しょう**: Ấn tượng

3.**しょう**ちょう: Biểu tượng / Sự tượng trưng

4.**ぞう**げ: Ngà voi

5.たい**しょう**: Đối tượng

DỊCH

１．**えき**か: Sự dung dịch hóa

２．**えき**ざい: Thuốc nước

３．**えき**じょう: Trạng thái lỏng

４．**えき**たい: Dịch thể, thể lỏng

1. イン。よ.る, ちな.む

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 因 |  | |
| 1.因る  2.因む | | 3. 因果  4.因縁 |

1. エキ, イ。やさ.しい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 易 |  | |
| 1.易々  2.易者 | | 3.易しい |

1. キツ、キチ。つ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 詰 |  | |
| 1.詰まる  2.詰める | | 3.詰問  4.詰らない  5.缶詰 |

1. バク。むぎ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 麦 |  | |
| 1.麦  2.小麦粉 | | 3.麦芽  4.麦茶  5.麦畑 |

1. ジュン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 純 |  | |
| 1.純日本風  2.純潔 | | 3.純朴  4.純真な  5.純益 |

1. ソウ。くさ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 草 |  | |
| 1.草  2.草葉 | | 3.雑草  4.除草剤  5.草案 |

1. イ。えら.い

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偉 |  | |
| 1.偉い  2.偉業 | | 3.偉丈夫  4.偉大 |

1. エン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 演 |  | |
| 1.演じ(ず)る  2.公演 | | 3.演出  4.演劇  5.演説 |

1. カ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 菓 |  | |
| 1.菓子  2.駄菓子 | | 3.菓子折り  4.和菓子  5.洋菓子 |

1. ゾウ、ソウ。おく

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贈 |  | |
| 1.贈る  2.贈答 | | 3.贈り主  4.贈り物  5.受贈 |

1. セイ、ショウ。かえり、はぶ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 省 |  | |
| 1.省みる  2.省く  3.反省 | | 4.省略  5.省エネルギー |

1. ショウ,ジョウ。うけたまわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承 |  | |
| 1.承る  2.承知 | | 3.了承  4.伝承  5.承服 |

1. テン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 展 |  | |
| 1.発展  2.展墓 | | 3.進展  4.展開  5.展示会 |

1. ハ。やぶ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 破 |  | |
| 1.破る  2.破れる | | 3.破壊  4.破片  5.破産 |

1. ショ。ところ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 処 |  | |
| 1.処分  2.処方箋 | | 3.処理  4.処罰  5.処置 |

1. セン。いずみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泉 |  | |
| 1.泉  2.泉水 | | 3.温泉  4.源泉  5.温泉療法 |

MẠCH

1.**むぎ**: Lúa mạch

2.こ**むぎ**こ: Bột mì

3.**ばく**が: Mạch nha

4.**むぎ**ちゃ: Trà lúa mạch

5.**むぎ**ばたけ: Ruộng lúa mạch

CẬT

1.**つ**まる: Đầy / Chật / Bít

2.**つ**める: Nhét vào / Chôn lấp

3.**きつ**もん: Sự thẩm vấn, tra xét

4.**つ**まらない: Chán

5.かん**づめ**: Đồ hộp

DỊCH, DỊ

１．**い**い: Dễ dàng

２．**えき**しゃ: Thầy bói

３．**やさしい**: Dễ, đơn giản

NHÂN

1.**よる**: Dựa vào, nhờ vào

2.**ちなむ**: Có liên quan với

3.**いん**が: Nguyên nhân và kết quả

　 4.**いん**ねん: Số phận, nhân duyên

DIỄN

1. **えん**じ(ず)る: Đóng vai

2.こう**えん**: Sự biểu diễn trước công chúng

3.**えん**しゅつ: Đạo diễn / Bản tuồng

4.**えん**げき: Vở kịch / Diễn kịch

5.**えん**ぜつ: Sự diễn thuyết

 VĨ

１．**えらい**: Vĩ đại

２．**い**ぎょう: Sự nghiệp vĩ đại

３．**い**じょうぶ: Anh hùng, đấng trượng phu

４．**い**だい: Sự vĩ đại

THẢO

1. **くさ**: Cỏ

2.**くさ**ば: Cọng cỏ / Lá cỏ

3.ざっ**そう**: Cỏ dại

4.じょ**そう**ざい: Thuốc diệt cỏ

5.**そう**あん: Bản thảo

THUẦN

1. **じゅん**にほんふう: Phong cách Nhật Bản thuần tuý

2.**じゅん**けつ: Thuần khiết

3.**じゅん**ぼく: Chất phác

4.**じゅん**しんな: Hồn nhiên

5.**じゅん**えき: Doanh thu thuần

THỪA

1. **うけたまわ**る: Tiếp nhận / Nghe

2.**しょう**ち: Sự đồng ý / Sự hiểu rõ

3.りょう**しょう**: Sự công nhận

4.でん**しょう**: Sự lưu truyền / Truyền thuyết

5.**しょう**ふく: Sự phục tùng

TỈNH

1. **かえり**みる: Nhìn lại / Hồi tưởng

2.**はぶ**く: Loại bỏ / Lược bớt

3.はん**せい:** Sự suy nghĩ lại

4.**しょう**りゃく: Giản lược

5.**しょう**エネルギー: Tiết kiệm năng lượng

TẶNG

1. **おく**る: Gửi tặng / Trao tặng

2.**ぞう**とう: Sự tặng quà đáp lại sau khi được nhận quà

3.**おく**りぬし: Người gửi

4.**おく**りもの: Quà tặng

5.じゅ**ぞう**: Sự nhận quà

QUẢ

1. **か**し: Bánh kẹo

2.だ**が**し: Bánh kẹo rẻ tiền

3.**か**しおり: Bánh kẹo hộp

4.わ**が**し: Bánh kẹo kiểu Nhật

5.よう**が**し: Bánh kẹo kiểu Tây

TUYỀN

1. **いずみ**: Suối

2.**せん**すい: Suối nước

3.おん**せん**: Suối nước nóng

4.げん**せん**: Nguồn gốc / Gốc rễ

5.おん**せん**りょうほう: Phương pháp trị liệu bằng suối nước nóng

XỨ

1. **しょ**ぶん: Sự giải quyết / Sự bỏ đi

2.**しょ**ほうせん: Toa thuốc

3.**しょ**り: Sự xử lý

4.**しょ**ばつ: Sự xử phạt

5.**しょ**ち: Sự xử trí / Sự điều trị

PHÁ

1. **やぶ**る: Làm rách / Đột phá, phá

2.**やぶ**れる: Rách / Bị đánh bại

3.**は**かい: Sự phá hoại

4.**は**へん: Mảnh vỡ / Mảnh vụn

5.**は**さん: Sự phá sản

TRIỂN

1. はっ**てん**: Sự phát triển

2.**てん**ぼ: Sự tảo mộ

3.しん**てん**: Sự tiến triển

4.**てん**かい: Sự triển khai, khám phá

5.**てん**じかい: Cuộc triển lãm

1. ホウ、ブ。ゆた、とよ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 豊 |  | |
| 1.豊か  2.豊作 | | 3.豊富  4.豊漁  5.豊年 |

1. フ、フウ。と、とみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 富 |  | |
| 1.富む  2.富 | | 3.富貴  4.富裕  5.富強 |

1. ゲイ。むか

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 迎 |  | |
| 1.迎える  2.迎え | | 3.送迎  4.迎合  5.歓迎 |

1. アツ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 圧 |  | |
| 1.圧する  2.圧搾 | | 3.圧勝  4.圧力 |

1. キョ、コ。い

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 居 |  | |
| 1.居る  2.居間 | | 3.別居  4.居候  5.居城 |

1. チク。きず

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 築 |  | |
| 1.築く  2.改築 | | 3.建築  4.築山  5.建築士 |

1. ト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 徒 |  | |
| 1.生徒  2.徒食 | | 3.徒党  4.徒歩 |

1. ジョウ,チョウ。たた,たたみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 畳 |  | |
| 1.畳む  2.畳 | | 3.～畳  4.青畳  5.畳替え |

1. ヘン。あた、ほと、べ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 辺 |  | |
| 1.辺り  2.辺地 | | 3.海辺  4.辺境  5. |

1. ヤク、エキ

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

1. ハン。さか

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 坂 |  | |
| 1.坂  2.坂道 | | 3.上り坂  4.下り坂 |

1. ジ。てら，でら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 寺 |  | |
| 1.お寺  2.寺院 | | 3.山寺  4.禅寺 |

1. ワン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 湾 |  | |
| 1.湾  2.湾曲 | | 3.台湾  4.港湾  5.～湾 |

1. ジョウ。しろ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城 |  | |
| 1.城  2.城下町 | | 3.荒城  4.城門  5.根城 |

1. コク。たに

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 谷 |  | |
| 1.谷  2.谷川 | | 3.渓谷  4.谷間  5.谷底 |

1. ザイ、サイ、ゾク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 財 |  | |
| 1.財産  2.財界 | | 3.財宝  4.財政  5.文化財 |

ÁP

1.**あっ**する: Áp đảo, áp chế

2.**あっ**さく:Sự nén, ép

3.**あっ**しょう: Sự thắng lớn

4.**あつ**りょく: Sức ép, áp lực

NGHÊNH

1. **むか**える: Nghênh tiếp / Rước

2.**むか**え: Việc tiếp đón

3.そう**げい**: Việc tiễn và đón

4.**げい**ごう: Sự tâng bốc xu nịnh

5.かん**げい**: Sự nghênh đón nhiệt tình / Chào mừng

PHÚ

1. **と**む: Giàu có / Phong phú

2.**とみ**: Của cải / Tài nguyên

3.**ふう**き: Sự phú quý

4.**ふ**ゆう: Sự giàu có

5.**ふ**きょう: Sự hùng cường

PHONG

1. **ゆた**か: Phong phú, giàu có

2.**ほう**さく: Mùa màng bội thu

3.**ほう**ふ: Sự phong phú, giàu có

4.**ほう**りょう: Sự bắt được nhiều cá

5.**ほう**ねん: Năm được mùa

ĐIỆP

1. **たた**む: Gấp / Xếp / Gập

2.**たたみ**: Chiếc chiếu

3.～**じょう**: Đơn vị đo diện tích của Nhật

4.あお**だたみ**: Chiếu mới

5.**たたみ**がえ: Việc thay chiếu mới

**ĐỒ**

１．せい**と**：Học sinh / học trò

２．**と**しょく：Sự ăn không ngồi rồi

３．**と**とう：Đảng phái / bè đảng

４．**と**ほ：Sự đi bộ

TRÚC

1. **きず**く: Xây dựng

2.かい**ちく**: Việc xây lại, cải tạo

3.けん**ちく**: Kiến trúc

4.**つきやま**: Hòn non bộ

5.けん**ちく**し: Kiến trúc sư

CƯ, KÍ

1. **い**る: Ở / Sống / Có mặt

2.**い**ま: Phòng khách / Phòng đợi

3.べっ**きょ**: Sự sống riêng / Việc sống ly thân

4.**い**そうろう: Kẻ ăn bám

5.**きょ**じょう: Cư trú

**TỰ**

１．お**てら** : Chùa

２．**じ**いん : Chùa chiền

３．やま**でら** : Chùa trên núi

４．ぜん**でら** : Thiền tự

PHẢN

1. **さか**: Con dốc

2.**さか**みち: Đường dốc

3.のぼり**ざか**: Đi lên / Ngày càng tăng lên / Đường dốc

4.くだり**ざか**: Dốc xuống

**DỊCH**

１．**やく**にたつ**:**Cóích/có tác dụng

２．**やく**め：Trách nhiệm/ nhiệm vụ

３．**やく**わり：Vai trò

４．へい**えき**：Việc bắt đi lính

57

BIÊN

1. **あた**り: Ven / Vùng lân cận

2.**へん**ち: Vùng xa xôi hẻo lánh

3.うみ**べ**: Bờ biển

4.**へん**きょう: Biên cương

5.きん**ぺん**: Vùng xung quanh

TÀI

1. **ざい**さん: Tài sản / Của cải

2.**ざい**かい: Giới tài chính

3.**ざい**ほう: Bảo bối

4.**ざい**せい: Tài chính

5.ぶんか**ざい**: Di sản văn học

CỐC

1. **たに**: Thung lũng

2.**たに**かわ: Khe suối / Con suối nhỏ

3.けい**こく**: Thung lũng / Đèo ải

4.**たに**ま: Thung lũng

5.**たに**そこ: Đáy khe

THÀNH

1. **しろ**: Thành / Lâu đài

2.**じょう**かまち: Thị trấn cổ / Phố cổ

3.こう**じょう**: Thành đổ nát

4.**じょう**もん: Cổng thành

5.ね**じろ**: Căn cứ / Trụ sở

LOAN

1. **わん**: Vịnh

2.**わん**きょく: Đường cong

3.たい**わん**: Đài Loan

4.こう**わん**: Cảng

5.～**わん**: Vịnh ~

1. ホウ。たから

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 宝 |  | |
| 1.宝くじ  2.宝石 | | 3.珍宝  4.宝庫  5.国宝 |

1. ブツ、フツ。ほとけ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仏 |  | |
| 1.仏  2.日仏 | | 3.仏者  4.仏教  5.仏像 |

1. オウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 王 |  | |
| 1.王  2.女王 | | 3.王女  4.王子 |

1. ドウ。あかがね

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 銅 |  | |
| 1.銅  2.銅貨 | | 3.銅山  4.青銅器 |

1. トウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 塔 |  | |
| 1.塔  2.テレビ塔 | | 3.管制塔  4.仏塔  5.広告塔 |

1. リャク。ほぼ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 略 |  | |
| 1.略  2.略す | | 3.戦略  4.省略  5.略歴 |

1. ジュン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 順 |  | |
| 1.順  2.順番 | | 3.順調  4.不順  5.道順 |

1. ハン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版 |  | |
| 1.出版  2.版画 | | 3.版権  4.初版  5.版元 |

1. ゲイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 芸 |  | |
| 1.芸能  2.園芸 | | 3.芸者  4.芸術品  5.工芸 |

1. フク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 複 |  | |
| 1.複写  2.重複 | | 3.複製  4.複写紙  5.複合 |

1. カン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 刊 |  | |
| 1.朝刊  2.月刊 | | 3.刊行  4.日刊  5.新刊 |

1. ソウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 層 |  | |
| 1.層  2.一層 | | 3.層別  4.年齢層  5.高層 |

1. カン。あま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甘 |  | |
| 1.甘い  2.甘やかす | | 3.甘草  4.甘味料 |

1. シン。から、つら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 辛 |  | |
| 1.辛い  2.辛い | | 3.辛抱  4.辛子 |

1. メン。わた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 綿 |  | |
| 1.綿  2.綿密 | | 3.海綿  4.綿菓子  5.綿棒 |

1. キュウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 旧 |  | |
| 1.旧  2.旧暦 | | 3.旧教  4.復旧  5.旧式 |

ĐỒNG

1. **あかがね**: Đồng (kim loại)

2.**どう**か: Tiền đồng

3.**どう**ざん: Mỏ đồng

4.せい**どう**き: Đồ thiếc

**VƯƠNG**

１．**おう** : Vua

２．じょ**おう** : Nữ hoàng

３．**おう**じょ : Công chúa

４．**おう**じ : Hoàng tử

PHẬT

1**. ほとけ**: Phật

2.にち**ふつ**: Nhật Bản và Pháp

3.**ぶっ**しゃ: Phật tử

4.**ぶっ**きょう: Đạo Phật / Phật giáo

5.**ぶつ**ぞう: Tượng phật

BẢO

1. **たから**くじ: Vé số

2.**ほう**せき: Đá quý

3.ちん**ぽう**: Châu báu

4.**ほう**こ: Bảo tàng / Kho tàng

5.こく**ほう**: Kho báu quốc gia

BẢN

1. しゅっ**ぱん**: Sự xuất bản

2.**はん**が: Tranh khắc gỗ

3.**はん**けん: Bản quyền

4.しょ**はん**: Xuất bản lần đầu tiên

5.**はん**もと: Nhà xuất bản

THUẬN

1. **じゅん**: Trật tự / Lượt

2.**じゅん**ばん: Thứ tự / Lần lượt

3.**じゅん**ちょう: Sự thuận lợi / Sự trôi chảy

4.ふ**じゅん**: Sự không theo quy luật

5.みち**じゅん**: Đường dẫn đến

LƯỢC

1. **ほぼ / りゃく**: Khoảng, áng chừng / Sự lược bỏ

2.**りゃく**す: Lược bỏ / Viết tắt

3.せん**りゃく**: Chiến lược

4.しょう**りゃく**: Sự giản lược

5.**りゃく**れき: Lý lịch vắn tắt

THÁP

1. **とう**: Đài / Tháp / Chùa

2.テレビ**とう**: Tháp truyền hình

3.かんせい**とう**: Tháp, chòi canh

4.ぶっ**とう**: Chùa

5.こうこく**とう**: Biển quảng cáo

TẰNG

1. **そう**: Tầng / Lớp

2.いっ**そう**: Thêm một bậc / Tầm cao mới

3.**そう**べつ: Sự phân tầng

4.ねんれい**そう**: Nhóm tuổi

5.こう**そう**: Cao tầng

KHAN, SAN

1. ちょう**かん**: Báo ra buổi sáng

2.げっ**かん**: Tạp chí phát hành hàng tháng / Hàng tháng

3.**かん**こう: Sự phát hành

4.にっ**かん**: Sự phát hành theo ngày

5.しん**かん**: Ấn phẩm mới

PHỨC

1. **ふく**しゃ: Bản sao

2.じゅう**ふく**: Sự lặp lại

3.**ふく**せい: Sự phục chế / Sự sao y

4.**ふく**しゃし: Giấy than

5.**ふく**ごう: Sự phức hợp

VÂN

1. **げい**のう: Nghệ thuật

2.えん**げい**: Nghệ thuật cây cảnh

3.げいしゃ: Nghệ nhân

4.**げい**じゅつひん: Tác phẩm nghệ thuật

5.こう**げい**: Nghề thủ công

CỰU

1. **きゅう**: Cổ, cũ kỹ

2.**きゅう**れき: Âm lịch

3.**きゅう**きょう: Đạo Thiên chúa

4.ふっ**きゅう**: Sự trùng tu

5.**きゅう**しき: Cổ hủ / Lạc hậu

MIÊN

1. **わた**: Sợi bông / Cotton

2.**めん**みつ: Sự cẩn thận, tỉ mỉ

3.かい**めん**: Bọt biển

4.**わた**がし: Kẹo bông gòn

5.**めん**ぼう: Tăm bông

**TÂN**

１．**から**い：Cay

２．**つら**い：Khổ sở / đau khổ

３．**しん**ぼう：Sự kiên nhẫn /chịu đựng

４．**から**し：Cây mù tạt / mù tạt

**CAM**

１．**あま**い：Ngọt

２．**あま**やかす：Nuông chiều

３．**かん**ぞう：Cam thảo

４．**かん**みりょう：Đồ ngọt

1. コウ。あつ、あか

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厚 |  | |
| 1.厚い  2.厚意 | | 3.厚顔  4.厚着  5.厚紙 |

1. リュウ。つぶ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 粒 |  | |
| 1.粒  2.粒子 | | 3.砂粒  4.雨粒  5.米粒 |

1. キョク、ゴク。きわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 極 |  | |
| 1.極める  2.極 | | 3.積極的  4.消極的  5.極秘 |

1. カク。かわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 革 |  | |
| 1.革  2.革命 | | 3.皮革  4.行革  5.革新 |

1. キュウ、グ。もと

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 求 |  | |
| 1.要求  2.求人 | | 3.請求書  4.求める  5.求職 |

1. キョ。ゆる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 許 |  | |
| 1.許す  2.特許 | | 3.許可  4.許容  5.許諾 |

1. キュウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 給 |  | |
| 1.給料  2.高給 | | 3.供給  4.時給  5.給油所 |

1. ヨ。あた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 与 |  | |
| 1.与える  2.関与 | | 3.給与  4.賞与  5.供与 |

1. オウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 応 |  | |
| 1.応じる  2.対応 | | 3.応急  4.応募 |

1. テイ。ほど

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 程 |  | |
| 1.程  2.程なく | | 3.旅程  4.程度  5.課程 |

1. セイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制 |  | |
| 1.体制  2.制止 | | 3.規制  4.制作  5.制限 |

1. コウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 講 |  | |
| 1.講習会  2.講演 | | 3.講和  4.休講  5.講堂 |

1. キュウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 級 |  | |
| 1.高級  2.中級 | | 3.上級  4.学級  5.階級 |

1. キ。もと

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基 |  | |
| 1.基  2.基づく | | 3.基準  4.基金  5.基礎 |

1. ドウ。みちび

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 導 |  | |
| 1.導く  2.先導 | | 3.指導  4.導線  5.導入 |

1. テイ。にわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 庭 |  | |
| 1.庭  2.庭木 | | 3.家庭  4.校庭  5.庭先 |

CÁCH

1. **かわ**: Da

2.**かく**めい: Cách mạng

3.ひ**かく**: Da thuộc / Đồ da

4.ぎょう**かく**: Sự cải cách hành chính

5.**かく**しん: Đổi mới / Cách tân

CỰC

1. **きわ**める: Bồi dưỡng / Tìm hiểu đến cùng

2.**ごく**: Vô cùng / Cực kỳ

3.せっ**きょく**てき: Tích cực

4.しょう**きょく**てき: Tiêu cực

5.**ごく**ひ: Bí mật tuyệt đối

LẠP

1. **つぶ**: Hạt / Hột

2.**りゅう**し: Phần tử / Hạt

3.すな**つぶ**: Hạt sạn

4.あま**つぶ**: Giọt mưa

5.こめ**つぶ**: Hạt gạo

HẬU

1. **あつ**い: Dày

2.**こう**い: Lòng tốt, tử tế

3.**こう**がん: Trơ tráo, trơ trẽn

4.**あつ**ぎ: Quần áo dày, áo ấm

5.**あつ**がみ: Giấy bìa, giấy cứng

DỰ, DỮ, DƯ

1. **あた**える: Tặng / Đem đến / Gây ra

2.かん**よ**: Sự tham dự / Sự liên quan

3.きゅう**よ**: Tiền lương

4.しょう**よ**: Tiền thưởng

5.きょう**よ**: Sự cung cấp

CẤP

1. **きゅう**りょう: Tiền lương

2.こう**きゅう**: Lương cao

3.きょう**きゅう**: Sự cung cấp

4.じ**きゅう**: Tiền lương trả theo giờ

5.**きゅう**ゆしょ: Trạm xăng

HỨA

1. **ゆる**す: Cho phép / Tha thứ

2.とっ**きょ**: Bằng sáng chế / Sự cho phép đặc biệt

3.**きょ**か: Sự cho phép, chấp nhận

4.**きょ**よう: Sự khoan dung

5.**きょ**だく: Sự tán thành

CẦU

1. よう**きゅう**: Yêu cầu, thỉnh cầu

2.**きゅう**じん: Tuyển dụng

3.せい**きゅう**しょ: Hóa đơn

4.**もと**める: Nhờ vả

5.**きゅう**しょく: Sự tìm việc làm

GIẢNG

1. **こう**しゅうかい: Khóa học ngắn hạn

2.**こう**えん: Bài giảng / Diễn giảng

3.**こう**わ: Hòa bình

4.きゅう**こう**: Nghỉ dạy

5.**こう**どう: Giảng đường

CHẾ

1. たい**せい**: Thể chế / Tổ chức

2.**せい**し: Sự cản trở / Sự kiềm chế

3.き**せい**: Quy định / Quy chế

4.**せい**さく: Sự chế tác

5.**せい**げん: Sự hạn chế

TRÌNH

1. **ほど**: Khoảng / Đến mức / Bằng

2.**ほど**なく: Chẳng bao lâu nữa

3.りょ**てい**: Hành trình

4.**てい**ど: Mức độ / Trình độ

5.か**てい**: Khóa học

ỨNG

1. **おう**じる: Phù hợp / Trả lời / Đáp ứng / Đăng ký

2.たい**おう**: Sự đối ứng, hỗ trợ

3.**おう**きゅう: Sơ cứu, cấp cứu

4.**おう**ぼ: Đăng ký / Ứng tuyển

ĐÌNH

1. **にわ**: Sân vườn

2.**にわ**き: Cây trồng trong vườn

3.か**てい**: Gia đình

4.こう**てい**: Sân trường

5.**にわ**さき: Khoảng sân nhỏ trước cửa nhà

ĐẠO

1. **みちび**く: Hướng dẫn / Dẫn dắt

2.せん**どう**: Sự dìu dắt / Sự chỉ đạo

3.し**どう**: Sự chỉ đạo, chỉ giáo

4.**どう**せん: Đường dây

5.**どう**にゅう: Sự đưa vào / Sự giới thiệu

CƠ

1. **もと**: Cơ sở / Nguồn gốc

2.**もと**づく: Dựa vào / Căn cứ vào

3.**き**じゅん: Tiêu chuẩn / Quy chuẩn

4.**き**きん: Ngân quỹ / Quỹ

5.**き**そ: Nền tảng / Căn bản

CẤP

1. こう**きゅう**: Cao cấp

2.ちゅう**きゅう**: Trung cấp

3.じょう**きゅう**: Thượng cấp

4.がっ**きゅう**: Lớp, cấp học

5.かい**きゅう**: Giai cấp

1. ビョウ。ねこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 猫 |  | |
| 1.猫  2.子猫 | | 3.猫の額  4.猫ばば  5.猫被り |

1. タン。さが、さぐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 探 |  | |
| 1.探す  2.探る | | 3.人探し  4.探訪  5.探検 |

1. カイ。はい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灰 |  | |
| 1.灰  2.灰皿 | | 3.灰色  4.火山灰  5.灰燼 |

1. ゲキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 劇 |  | |
| 1.劇  2.悲劇 | | 3.楽劇  4.劇作家  5.劇場 |

1. ヨウ。おど

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 踊 |  | |
| 1.踊る  2.踊り場 | | 3.踊り子  4.日本舞踊 |

1. ヒツ。ひき

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 匹 |  | |
| 1.匹  2.一匹 | | 3.匹敵  4.数匹  5.匹夫 |

1. かい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 貝 |  | |
| 1.貝  2.貝殻 | |  |

1. ジョウ、セイ。む

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 蒸 |  | |
| 1.蒸す  2.蒸し暑い | | 3.蒸気  4.蒸発 |

1. カン。ほ、ひ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 干 |  | |
| 1.干す  2.干る | | 3.煮干  4.梅干し  5.干天 |

1. チク。たけ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 竹 |  | |
| 1.竹  2.竹の子 | | 3.竹林  4.竹垣 |

1. コン。ね

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 根 |  | |
| 1.根  2.大根 | | 3.屋根  4.根気  5.根性 |

1. サ、シャ。すな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 砂 |  | |
| 1.砂糖  2.砂 | | 3.白砂  4.砂塵 |

1. ガン。ふく

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 含 |  | |
| 1.含む  2.含める | | 3.含み笑い  4.含蓄  5.含有 |

1. トウ。つつ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筒 |  | |
| 1.筒  2.封筒 | | 3.筒音  4.水筒  5.竹筒 |

1. ソツ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卒 |  | |
| 1.卒業  2.新卒 | | 3.卒倒  4.卒論 |

1. セキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 績 |  | |
| 1.功績  2.成績 | | 3.好成績  4.実績  5.戦績 |

KỊCH

1. **げき**: Kịch

2.ひ**げき**: Thảm kịch / Bi kịch

3.がく**げき**: Nhạc kịch / Opera

4.**げき**さっか: Nhà soạn kịch

5.**げき**じょう: Nhà hát, sân khấu

HÔI, KHÔI

1. **はい**: Tro

2.**はい**ざら: Gạt tàn thuốc

3.**はい**いろ: Màu xám

4.かざん**ばい**: Nham thạch

5.**かい**じん: Đống hoang tàn / Tro tàn, cát bụi

THÁM, THAM

1. **さが**す: Tìm kiếm / Lục lọi

2.**さぐ**る: Sờ thấy, mò thấy / Dò ra

3.ひと**さが**し: Sự tìm kiếm người

4.**たん**ぼう: Phóng sự điều tra

5.**たん**けん: Sự thám hiểm

MIÊU

1. **ねこ**: Con mèo

2.こ**ねこ**: Mèo con

3.**ねこ**のひたい: Nhỏ xíu, bé tẹo, chật hẹp (nhà cửa)

4.**ねこ**ばば: Kẻ trộm

5.**ねこ**かぶり: Sự giả bộ ngây thơ

CHƯNG

1. **む**す: Hấp / Chưng cách thủy

2.**む**しあつい: Nóng nực, oi bức

3.**じょう**き: Hơi nước

4.**じょう**はつ: Sự bốc hơi, biến mất

**BỐI**

１．**かい**: Sò, ốc

２．**かい**がら: Vỏ sò

THẤT

1. **ひき**: Tấm (đếm vải) / Con (đếm những con vật nhỏ)

2.いっ**ぴき**: Một con

3.**ひっ**てき: Đối thủ xoàng

4.すう**ひき**: Vài con

5.**ひっ**ぷ: Người cục mịch, thô lỗ

**DŨNG**

１．**おど**る：Nhảy múa

２．**おど**りば**:**Vũtrường

３．**おど**りこ**:**Vũ công

４．にほんぶ**よう**：Múa truyền thống Nhật bản

SA

1. **さ**とう: Đường, đường ăn

2.**すな**: Cát

3.はく**さ**: Cát trắng

4.**さ**じん: Bụi cát

CĂN

1. **ね**: Rễ , cội rễ

2.だい**こん**: Củ cải trắng

3.や**ね**: Mái nhà

4.**こん**き: Sự kiên nhẫn

5.**こん**じょう: Bản tính / Sự can đảm, gan dạ

**TRÚC**

１．**たけ**: Cây tre

２．**たけ**のこ: Măng tre

３．**ちく**りん: Rừng tre

４．**たけ**がき: Hàng rào tre

CAN, KIỀN, CÀN

1**. ほ**す: Phơi / Làm khô

2.**ひ**る: Khô

3.に**ぼ**し: Cá mòi khô (thường dùng để nấu súp MISO)

4.うめ**ぼ**し: Ô mai

5.**かん**てん: Trời hạn

TÍCH

1. こう**せき**: Công lao / Thành tựu

2.せい**せき**: Thành tích

3.こうせい**せき**: Thành tích tốt

4.じっ**せき**: Thành tích thực tế

5.せん**せき**: Chiến tích

**TỐT**

１．**そつ**ぎょう：Sự tốt nghiệp

２．しん**そつ**：Mới tốt nghiệp

３．**そっ**とう：Sự ngất

４．**そつ**ろん：Luận án tốt nghiệp

ĐỒNG

1. **つつ**: Ống / Ống hình trụ dài

2.ふう**とう**: Bao thư

3.**つつ**おと: Tiếng súng

4.すい**とう**: Bi đông đựng nước

5.たけ**づつ**: Sáo trúc

HÀM

1. **ふ**くむ: Bao gồm, đựng

2.**ふく**める: Bao gồm

3.**ふく**みわらい: Sự mỉm cười

4.**がん**ちく: Sự hàm súc / Xúc tích

5.**がん**ゆう: Sự chứa đựng / Bao hàm

1. イ。うつ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 移 |  | |
| 1.移動  2.移る | | 3.移す  4.移管  5.移行 |

1. コウ。ふ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 更 |  | |
| 1.更ける  2.更かす | | 3.尚更  4.更新  5.更生 |

1. エツ、オツ。こ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 越 |  | |
| 1.越す  2.越える | | 3.越権  4.卓越  5.越南 |

1. コウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 郊 |  | |
| 1.郊外  2.近郊 | | 3.近郊都市 |

**Mục lục**

版 bản 56 干 can 89

宝 bảo 49 根 căn 91

辺 biên 41 更 canh 98

杯 bôi 2 告 cáo 8

貝 bối 87 給 cấp 71

革 cách 68 級 cấp 77

甘 cam 61 詰 cật 19

i

**Mục lục**

演 diễn 24 踊 dũng 85

畳 điệp 40 講 giảng 76

庭 đình 80 郊 giao 100

徒 đồ 39 含 hàm 93

銅 đồng 52 厚 hậu 65

筒 đồng 94 許 hứa 70

与 dữ 72 刊 khan 59

iii

**Mục lục**

仏 phật 50 均 quân 11

沸 phí 3 砂 sa 92

豊 phong 33 超 siêu 10

訪 phóng 4 財 tài 48

富 phú 34 辛 tân 62

複 phức 58 層 tằng 60

菓 quả 25 贈 tặng 26

v

**Mục lục**

卒 tốt 95 寺 tự 44

値 trị 16 象 tượng 14

展 triển 29 泉 tuyền 32

程 trình 74 応 ứng 73

築 trúc 38 芸 vân 57

竹 trúc 90 越 việt 99

辞 từ 5 無 vô 18

vii

**Hướng dẫn:**



**Thẻ Học **

**Kanji N2-3**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Hướng dẫn:**



“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

**Hướng dẫn:**



**Thẻ Học **

**Kanji N2-3**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

GIAO

1. **こう**がい: Ngoại ô / Ngoại thành

2.きん**こう**: Ngoại ô / Ngoại thành

3.きん**こう**とし: Thị trấn lân cận

VIỆT

1. **こ**す: Vượt qua, vượt quá

2.**こ**える: Vượt qua, vượt lên, hơn

3.**えっ**けん: Sự vượt thẩm quyền

4.たく**えつ**: Sự xuất sắc

5.**えつ**なん: Việt Nam

CANH, CÁNH

1. **ふ**ける: Khuya khoắt, về khuya

2.**ふ**かす: Thức khuya

3.なお**さら**: Hơn nữa / Càng thêm

4.**こう**しん: Sự đổi mới / Sự cập nhật

5.**こう**せい: Sự phục hồi, tái tổ chức

DI

1. **い**どう: Việc dời đi, sự di chuyển

2.**うつ**る: Di chuyển, lây nhiễm

3.**うつ**す: Dọn, di chuyển, lây

4.**い**かん: Chuyển giao trái khoán

5.**い**こう: Sự di trú

**Mục lục**

王 vương 51

処 xử 31

viii

**Mục lục**

探 tham 82 承 thừa 28

身 thân 1 純 thuần 21

城 thành 46 順 thuận 55

操 thao 6 税 thuế 9

草 thảo 22 績 tích 96

塔 tháp 53 省 tỉnh 27

匹 thất 86 組 tổ 15

vi

**Mục lục**

灰 khôi 83 猫 miêu 81

劇 kịch 84 募 mộ 17

粒 lạp 66 迎 nghênh 35

湾 loan 45 靴 ngoa 12

略 lược 54 破 phá 30

麦 mạch 20 泊 phách 36

綿 miên 63 坂 phản 43

iv

**Mục lục**

求 cầu 69 極 cực 67

制 chế 75 供 cung 13

蒸 chưng 88 旧 cựu 64

固 cố 23 得 đắc 7

基 cơ 78 導 đạo 79

谷 cốc 47 移 di 97

居 cư 37 役 dịch 42

ii

**Hướng dẫn:**



**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn

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

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

**Hướng dẫn:**



**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn

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

Facebook: KatchupFlashcard

[www.facebook.com/katchup.vn](http://www.facebook.com/katchup.vn)

Cám ơn các bạn đã ủng hộ!

*Katchup Flashcard*

**Hướng dẫn:**



**Giải thích kí hiệu :**

* バ。うま

Âm On : バ*(Ghi bằng Katakana)*

Âm Kun: うま*(Ghi bằng hiragana)*

www.katchup.vn