1. ソウ。す, す.くう

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 巣 |  | |
| 1.巣  2.巣くう | | 3.巣立つ  4.巣窟 |

1. カン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 完 |  | |
| 1.完了  2.完全 | | 3.完遂  4.完結 |

1. リョウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 了 |  | |
| 1.了解  2.終了 | | 3.了承  4.魅了 |

1. トウ、ト。のぼ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 登 |  | |
| 1.登録  2.登山 | | 3.登る  4.登記  5.登用 |

1. ロク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 録 |  | |
| 1.記録  2.録音 | | 3.録画  4.追録  5.抄録 |

1. シュ。たね、-ぐさ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種 |  | |
| 1.種類  2.種 | | 3.各種  4.種子  5.種痘 |

1. ルイ。たぐ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 類 |  | |
| 1.書類  2.分類 | | 3.人類  4.魚類  5.衣類 |

1. シ、ス。もろもろ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 師 |  | |
| 1.教師  2.医師 | | 3.看護師  4.画師  5.山師 |

1. サ、シャ。すな

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

1. ユ、ユウ。あぶら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 油 |  | |
| 1.醤油  2.石油 | | 3.灯油  4.油  5.搾油 |

1. リョク、ロク。みどり

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 緑 |  | |
| 1.緑茶  2.緑 | | 3.緑地  4.新緑 |

1. コウ、ク。べに

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 紅 |  | |
| 1.紅茶  2.口紅 | | 3.紅玉  4.紅色  5.紅葉(\*) |

1. チョウ。とばり

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 帳 |  | |
| 1.帳  2.帳尻 | | 3.帳場  4.帳面 |

1. コク。つ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 告 |  | |
| 1.広告  2.勧告 | | 3.警告  4.申告  5.公告 |

1. カツ。わ、わり

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 割 |  | |
| 1.割る  2.割合 | | 3.割れる  4.割引  5.役割 |

1. テイ。そこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 底 |  | |
| 1.底  2.損値 | | 3.底本  4.停止 |

ĐĂNG

1. **とう**ろく: Sự đăng kí

2.**と**ざん: Sự leo núi

3.**のぼ**る: Leo trèo, lên cao

4.**とう**き: Sự đăng kí

5.**とう**よう: Phân công, chỉ định

LIỄU

1. **りょう**かい: Sự hiểu biết

2.しゅう**りょう**: Sự kết thúc

3.**りょう**しょう: Sự công nhận

4.み**りょう**: Sự mê hoặc, cuốn hút

HOÀN

1. **かん**りょう: Sự hoàn thành, kết thúc

2.**かん**ぜん: Sự hoàn hảo, hoàn toàn

3.**かん**すい: Sự hoàn thành

4.**かん**けつ: Sự kết thúc

SÀO

１．**す**: Tổ(chim, ong), màng bảo vệ

２．**す**くう: Xây tổ, làm tổ

３．**す**だつ: Ra khỏi tổ, bay ra

４．**そう**くつ: Hang, sào huyệt

SƯ

1. きょう**し**: Giáo viên, giảng viên

2.い**し**: Bác sĩ

3.かんご**し**: Y tá, hộ lý

4.え**し**: Họa sĩ

5.やま**し**: Nhà thám hiểm, nhà đầu cơ

LOẠI

1. しょ**るい**: Chừng từ, hồ sơ, tài liệu

2.ぶん**るい**: Sự phân loại

3.じん**るい**: Nhân loại

4.ぎょ**るい**: Loài cá

5.い**るい**: Quần áo

CHỦNG, CHÚNG

1. **しゅ**るい: Chủng loại, loài

2.**たね**: Hạt giống, thể loại

3.かく**しゅ**: Các loại, từng loại

4.**しゅ**し: Hạt giống

5.**しゅ**とう: Tiêm chủng

LỤC

1. き**ろく**: Kỷ lục

2.**ろく**おん: Ghi âm

3.**ろく**が: Ghi hình

4.つい**ろく**: Tái bút, phụ lục

5.しょう**ろく**: Trích dẫn, tóm tắt

HỒNG

1. **こう**ちゃ: Chè đen, hồng trà

2.**く**ちべに: Son môi

3.**こう**ぎょく: Hồng ngọc, ruby

4.**べに**いろ: Màu đỏ

5.もみじ(\*): Lá đỏ

LỤC

1. **りょく**ちゃ: Chè xanh, lục trà

2.**みどり**: Màu xanh lá cây

3.**りょく**ち: Vùng đất xanh

4.しん**りょく**: Xanh tươi

DU

1. しょう**ゆ**: Xì dầu, nước tương

2.せき**ゆ**: Dầu hỏa, dầu hôi

3.とう**ゆ**: Dầu đèn

4.**あぶら**: Dầu, chất nhờn

5.さく**ゆ**: Sự ép dầu

SA

1. **さ**とう: Đường, ăn

2.**すな**: Cát

3.はく**さ**: Cát trắng

4.**さ**じん: Bụi cát

ĐỂ

１．**そこ**: Đáy, ở dưới, điểm thấp nhất

２．**そこ**ね: Giá thấp nhất

３．**てい**ほん: Sách gốc

４．**てい**し: Sự ngừng, chấm dứt

CÁT

1.**わ**る: Chia ra, cắt ra

2.**わり**あい: Tỉ lệ, tỉ suất

3.**わ**れる: Làm vỡ, nứt

4.**わり**びき: Giảm giá, chiết khấu

5.やく**わり**: Phần, vai trò

CÁO

1.こう**こく**: Quảng cáo

2.かん**こく**: Lời khuyên, khuyến cáo

3.けい**こく**: Cảnh báo, cảnh cáo

4.しん**こく**: Báo cáo, trình báo

5.こう**こく**: Thông báo, thông cáo

TRƯỚNG

１．**とばり**: Bức màn, mái che

２．**ちょう**じり: Sổ sách, kế toán

３．**ちょう**ば: Quầy thu ngân

４．**ちょう**めん: Sổ kế toán

1. チ。ね、あたい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 値 |  | |
| 1.値段  2.値上げ | | 3.値下げ  4.値頃  5.底値 |

1. ショウ。あきな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商 |  | |
| 1.商品  2.商店 | | 3.外商  4.商港  5.商人 |

1. シ。ささ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支 |  | |
| 1.支店  2.支社 | | 3.支部  4.支給 |

1. キュウ

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

1. ケイ。かた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型 |  | |
| 1.大型  2.小型 | | 3.新型  4.体型  5.足型 |

1. フ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 府 |  | |
| 1.府庁  2.府立 | |  |

1. ケイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 径 |  | |
| 1.径  2.径路 | |  |

1. サイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 才 |  | |
| 1.才覚  2.才気 | | 3.才女  4.才能 |

1. キョ。あ.げる, あ.がる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 挙 |  | |
| 1.挙がる  2.あげる | | 3.挙行  4.挙動 |

1. サン。ち.る, ち.らす。ち.らかす, ち.らかる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 散 |  | |
| 1.散る  2.散らす | | 3.散らかす  4.散会 |

1. キ。はた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 旗 |  | |
| 1.旗  2.旗揚げ | | 3.旗日  4.旗手 |

1. ラク。から

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 絡 |  | |
| 1.連絡  2.短絡 | | 3.脈絡  4.絡む |

1. ショウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 昭 |  | |
| 1昭  2.昭和 | |  |

1. ショウ。まつ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 松 |  | |
| 1.松  2.松飾り | | 3.松葉杖  4.松竹梅 |

1. キ、ケ。まれ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 希 |  | |
| 1.希望 | |  |

1. ボウ。のぞ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 望 |  | |
| 1.失望  2.望む | | 3.絶望  4.希望 |

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

CHI

1.**し**てん: Chi nhánh (công ty)

2.**し**しゃ: Chi nhánh

3.**し**ぶ: Chi bộ

4.**し**きゅう: Chi cấp

THƯƠNG

1.**しょう**ひん: Hàng hóa, sản phẩm

2.**しょう**てん: Cửa hàng, cửa hiệu

3.がい**しょう**: Ngoại thương

4.**しょう**こう: Thương cảng

5.**しょう**にん: Thương nhân

TRỊ

1.**ね**だん: Giá trị, giá tiền

2.**ね**あげ: Giá tăng, tăng giá

3.**ね**さげ: Giá giảm, giảm giá

4.**ね**ごろ: Giá hợp lý

5.そこ**ね**: Giá sàn

TÀI

1. **さい**かく: Mưu trí, thông minh

2.**さい**き: Tài hoa, nhanh trí

3.**さい**じょ: Nữ nhân tài

4.**さい**のう: Tài năng, khả năng

KÍNH

1. **けい**: Ngõ nhỏ, đường mòn

2.**けい**ろ: Con đường, quá trình

PHỦ

1. **ふ**ちょう: Phủ, quận

2.**ふ**りつ: Thuộc về phủ/ quận

HÌNH

1. おお**がた**: Cỡ lớn

2.こ**がた**: Cỡ nhỏ

3.しん**がた**: Kiểu mới

4.たい**けい**: Hình thể

5.あし**がた**: Dấu chân, vết chân

LẠC

1. れん**らく**: Liên lạc

2.たん**らく**: Đoản mạch (kỹ thuật)

3.みゃく**らく**: Mạch lạc

4.**から**む: Liên quan, gặp rắc rối

KÌ

１．**はた**: Lá cờ

２．**はた**あげ: Sáng tạo, bắt đầu sự nghiệp

３．**はた**び: Ngày lễ, ngày treo cờ, ngày Quốc Khánh

４．**き**しゅ: Người đánh cờ, kì thủ

TÁN, TẢN

1.**ちる**: Rơi, rụng, tiêu

2.**ちらす**: Tách ra, vất lung tung

3.**ちらかす**: Vứt bừa bãi

4.**さん**かい: Sự tan họp

5.**さん**ぽ: Sự đi bộ

CỬ

1.**あがる**: Lên, đi lên, nâng lên

2.**あげる**: Nâng lên, đi lên

3.**きょ**こう: Cử hành, kỷ niệm

4.**きょ**どう: Cử động, hành động

VỌNG

1. しつ**ぼう**: Thất vọng

2.**のぞ**む: Mong muốn

3.ぜつ**ぼう**: Tuyệt vọng

4.き**ぼう**: Hi vọng

HI

1. **き**ぼう: Hi vọng

TÙNG

１．**まつ**: Cây thông

２．**まつ**かざり: Trang trí cây thông nhân dip năm mới

３．**まつ**ばづえ: Cái nạng, gậy chống

４．**しょう**ちくばい: Tùng trúc mai

CHIÊU

１．しょう: Rõ ràng

２．しょうわ: Triều đại

1. ハン, バン。いた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板 |  | |
| 1.板  2.板塀 | | 3.板前  4.板書 |

1. カン。か

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 換 |  | |
| 1.交換  2**.**乗り換える | | 3.代金引換  ＝代引き(\*) |

1. ガク。ひたい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 額 |  | |
| 1.金額  2.半額 | | 3.価額  4.出額 |

1. ザイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在 |  | |
| 1.不在  2.現在 | | 3.健在  4.在外 |

1. エイ。さか.える。は.える

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 栄 |  | |
| 1.栄える  2.栄える | | 3.栄光  4.栄転 |

1. ヨ。あず

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 預 |  | |
| 1.預金  2.預ける | |  |

1. イ。ころも

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 衣 |  | |
| 1.衣類  2.衣服 | | 3.衣料  4.衣食 |

1. サン。まい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参 |  | |
| 1.参加  2.参考書 | | 3.参る  4.参考 |

1. キン。つと

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 勤 |  | |
| 1.通勤  2.勤める | | 3.皆勤  4.勤倹  5.勤勉 |

1. タイ。おび

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 帯 |  | |
| 1.携帯電話  2.時間帯 | | 3.帯  4.温帯  5.寒帯 |

1. バイ。うめ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 梅 |  | |
| 1.梅  2.梅干し | | 3.梅雨  4.梅毒 |

1. コ。みずうみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 湖 |  | |
| 1.びわ湖  2.湖 | | 3.湖沼  4.湖水 |

1. ショク。う.える, う.わる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 植 |  | |
| 1.植える  2.植木 | | 3.植字  4.植物 |

1. カク。かど

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角 |  | |
| 1.角度  2.三角形 | | 3.四角い  4.角  5.外角 |

1. レイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 礼 |  | |
| 1.お礼  2.洗礼 | | 3.非礼  4.祭礼  5.失礼 |

1. シ。うかが

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 伺 |  | |
| 1.伺う  2.奉伺 | |  |

TẠI

1. ふ**ざい**: Sự vắng mặt

2.げん**ざい**: Hiện tại

3.けん**ざい**: Sức khỏe tốt

4.**ざい**がい: Ở nước ngoài

NGẠCH

1. きん**がく**: Kim ngạch, lượng tiền

2.はん**がく**: Nửa giá

3.か**がく**: Giá trị, giá

4.で**びたい**: Trán dô

HOÁN

1. こう**かん**: Sự trao đổi

2.のり**か**える: Đổi, chuyển xe (bus)

3.だいきんひきかえ

= だいひき(\*): Tiền trao cháo múc

BẢN

１．**いた**: Bảng, tấm kim loại

２．**いた**べい: Hàng rào, tường gỗ

３. **いた**まえ: Đầu bếp( chuyên làm món ăn Nhật)

４．ばんしょ: Sự viết lên bảng

THAM

1.**さん**か: Tham gia

2.**さん**こうしょ: Sách tham khảo

3.**まい**る: Đi

4.**さん**こう: Tham khảo

Y, Ý

1. **い**るい: Quần áo

2.**い**ふく: Y phục

3.**い**りょう: Quần áo, đồ để mặc

4.**い**しょく: Cơm áo

DỰ

1. **よ**きん: Tiền đặt cọc, tiền gửi

2.**あず**ける: Giao cho, giao phó

VINH

１．**さかえる**: Hưng thịnh, phồn vinh

２． **はえる**: Chiếu, ánh lên, rạng ngời

３．**えい**こう: Hưng vong, lúc thịnh lúc suy

４．**えい**てん: Sự thăng chức, được thăng chức

HỒ

1. びわ**こ**: Hồ Biwa

2.**みずうみ**: Hồ

3.**こ**しょう: Ao, đầm, hồ

4.**こ**すい: Nước hồ

 MAI

1. **うめ**: Quả mận, mơ

2.**うめ**ぼし: Ô mai, mơ muối

3.**ばい**う: Mùa mưa vàng( tháng 6, tháng 7)

4.**ばい**どく: Bệnh giang mai

ĐỚI

1. けい**たい**でんわ: ĐTDĐ

2.じかん**たい**: Múi giờ, khoảng thời gian

3.**おび**: Thắt lưng

4.おん**たい**: Ôn đới

5.かん**たい**: Hàn đới

CẦN

1. つう**きん**: Sự đi làm

2.**つと**める: Đảm nhiệm

3.かい**きん**: Có mặt đầy đủ

4.**きん**けん: Cần kiệm, tiết kiệm

5.**きん**べん: Cần cù, chăm chỉ

TỨ

1. **うかが**う: Đến thăm, hỏi thăm

2.ほう**し**: Hỏi thăm sức khỏe, vấn an

LỄ

1. お**れい**: Sự cảm ơn

2.せん**れい**: Lễ rửa tội

3.ひ**れい**: Sự vô lễ, thất lễ

4.さい**れい**: Tế lễ, cuộc tế lễ

5.しつ**れい**: Xin thất lễ, xin lỗi

GIÁC

1. **かく**ど: Góc độ

2.さん**かく**けい: Hình tam giác

3.し**かく**い: Vuông, tứ giác

4.**かく**: Góc

5.がい**かく**: Góc ngoài

THỰC, TRĨ

１．**うえる**: Trồng, trồng trọt

２．**うえ**き: Trồng cây, trồng vườn

３．**しょく**じ: Sự xếp chữ

４．**しょく**ぶつ: Thực vật, rau cỏ

1. ヒョウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 標 |  | |
| 1.標記  2.標語 | | 3.標的  4.標本 |

1. ケツ。か.ける, か.く

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欠 |  | |
| 1.欠く  2.欠ける | | 3.欠員  4.欠陥 |

1. カン。あせ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汗 |  | |
| 1.汗  2.汗をかく | | 3.寝汗  4.汗顔  5.汗疹 |

1. ルイ、レイ。なみだ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涙 |  | |
| 1.涙  2.涙を流す | | 3.感涙  4.血涙 |

1. イ。うつ

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

1. ナン。むずか

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 難 |  | |
| 1.困難  2.難問 | | 3.難しい  4.海難 |

1. カン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 簡 |  | |
| 1.簡単  2.簡約 | | 3.簡略 |

1. タン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 単 |  | |
| 1.単語  2.単位 | | 3.単色  4.単数 |

1. ソウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 想 |  | |
| 1.感想  2.予想 | | 3.愛想  4.回想 |

1. テキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 適 |  | |
| 1.適当  2.快適 | | 3.最適  4.適性 |

1. ドク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 毒 |  | |
| 1.毒する  2.毒舌 | | 3.毒物  4.毒虫 |

1. サク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 昨 |  | |
| 1.昨日  2.昨夜 | | 3.昨年  4.昨今  5.昨晩 |

1. キ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 汽 |  | |
| 1.汽車  2.汽船 | | 3.汽笛 |

1. リュウ, ル。なが

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流 |  | |
| 1.流す  2.流れ | | 3.流布  4.流言 |

1. シュク、シュウ。いわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 祝 |  | |
| 1.祝日  2.祝う | | 3.お祝い  4.祝宴  5.祝辞 |

1. キョク。ま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 曲 |  | |
| 1.曲  2.曲線 | | 3.曲がる  4.曲げる  5.歌曲 |

LỆ

1. **なみだ**: Nước mắt

2.**なみだ**をながす: Khóc lóc

3.かん**るい**: Cảm động

4.けつ**るい**: Huyết lệ, nước mắt cay đắng

HÃN

1. **あせ**: Mồ hôi

2.**あせ**をかく: Đổ mồ hôi

3.ね**あせ**: Mồ hôi trộm

4.**かん**がん: Xấu hổ, ngượng, thẹn

5.**あせ**も: Rôm sảy

KHIẾM

１．**かく**: Thiếu, không đủ, đập vỡ

２．**かける**: Sứt, mẻ, thiếu

３．**けつ**いん: Không đủ người

４．**けっ**かん: Khuyết điểm

TIÊU, PHIÊU

１．**ひょう**き: Dấu, nhãn hiệu

２．**ひょう**ご: Biểu ngữ, khẩu hiệu

３．**ひょう**てき: Bia ( bắn súng), mục tiêu

４．**ひょう**ほん: Biểu bảng, điển hình

ĐƠN

1. **たん**ご: Từ đơn, từ vựng

2.**たん**い: Đơn vị, tín chỉ

3.**たん**しょく: Đơn sắc, một màu

4.**たん**すう: Số ít, số đơn

GIẢN

1. **かん**たん: Đơn giản

2.**かん**やく: Ngắn gọn

3.**かん**りゃく: Sự giản lược

NẠN

1. こん**なん**: Khó khăn, vất vả

2.**なん**もん: Vấn đề nan giải

3.**むずか**しい: Khó

4.かい**なん**: Sự đắm tàu

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

TẠC

1. **さく**じつ (きのう): Hôm qua

2.**さく**や (ゆうべ): Đêm qua

3.**さく**ねん: Năm ngoái

4.**さっ**こん: Ngày nay, gần đây

5.**さく**ばん: Tối qua

ĐỘC, ĐỐC

１．**どく**する: Độc hại, có hại

２．**どく**ぜつ: Lời nói cay độc

３．**どく**ぶつ: Vật có độc

４．**どく**むし: Côn trùng độc

THÍCH

1. **てき**とう: Tương thích, thích hợp

2.かい**てき**: Dễ chịu, sảng khoái

3.さい**てき**: Thích hợp nhất

4.**てき**せい: Năng khiếu

TƯỞNG

1. かん**そう**: Cảm tưởng

2.よ**そう**: Linh cảm, tiên đoán

3.あい**そう**: Sự thiện cảm

4.かい**そう**: Sự hồi tưởng

KHÚC

1. **きょく**: Khúc, điệu (nhạc)

2.**きょく**せん: Đường cong

3.**ま**がる: Uốn cong, rẽ

4.**ま**げる: Bẻ, gập

5.か**きょく**: Ca khúc, giai điệu

CHÚC, CHÚ

1. **しゅく**じつ: Ngày lễ

2.**いわ**う: Ăn mừng, chúc mừng

3.お**いわ**い: Sự chúc mừng, quà mừng

4.**しゅく**えん: Tiệc mừng

5.**しゅく**じ: Lời chúc mừng

 LƯU

１．**なが**す: Thả trôi, thông, lan

２．**なが**れ: Dòng, dòng chảy

３．**る**ふ: Sự lưu truyền, lan rộng

４．りょうげん: Lời đồn đại

KHÍ

１．**き**しゃ: Tàu hỏa

２．**き**せん: Thuyền máy chạy hơi nước

３．**き**てき: Sáo, còi

1. ギョ, リョウ。あさ.る

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 漁 |  | |
| 1.漁獲  2.漁村 | | 3.漁師  4.漁火 |

1. タン。すみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 炭 |  | |
| 1.炭  2.炭鉱 | | 3.炭素  4.炭田 |

1. ヘイ。なら、なみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 並 |  | |
| 1.並ぶ  2.並べる | | 3.歯並び  4.平行  5.並木 |

1. シン。み

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 身 |  | |
| 1.身長  2.独身 | | 3.身分  4.刺身  5.自身 |

1. ボク。まき

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 牧 |  | |
| 1.牧  2.牧童 | | 3.牧場  4.牧舎 |

1. テキ。ふえ

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

1. ヨク。ほ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 欲 |  | |
| 1.食欲  2.意欲 | | 3.欲しい  4.性欲  5.欲求 |

1. ダイ, テイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第 |  | |
| 1.第一  2.第一印象 | | 3.第一線  4.第六感 |

1. キ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 紀 |  | |
| 1.紀  2.紀元 | | 3.紀行 |

1. コ。よ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 呼 |  | |
| 1.呼吸  2.呼ぶ | | 3.歓呼  4.点呼  5.呼応 |

1. コウ。あつ、あか

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

1. チ。お.く, -お.き

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 置 |  | |
| 1.置く  2.置き忘れる | | 3.置き物  4.置き場 |

1. メイ。な

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鳴 |  | |
| 1.鳴く  2.鳴る | |  |

1. イ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 胃 |  | |
| 1.胃  2.胃液 | | 3.胃癌  4.胃腸科 |

1. ミャク。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 脈 |  | |
| 1.脈  2.脈打つ | | 3.脈拍  4.脈絡 |

1. ホウ。むく

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 報 |  | |
| 1.予報  2.報告 | | 3.悲報  4.報償  5.朗報 |

THÂN, QUYÊN

1. **しん**ちょう: Tầm vóc, chiều cao

2.どく**しん**: Sự độc thân

3.**み**ぶん: Vị trí trong xã hội

4.さし**み**: Gỏi cá, sasimi

5.じ**しん**: Chính mình (bản thân)

TỊNH, TINH

1. **なら**ぶ: Được xếp, bài trí

2.**なら**べる: Sắp, bày, đặt

3.は**なら**び: Sự sắp xếp của răng

4.**へい**こう: Song hành, song song

5.**なみ**き: Hàng cây

THÁN

１．**すみ**: Mỏ than

２．**たん**こう: Mỏ than

３．**たん**そ: Nguyên tố cacbon

４．**たん**でん: Ruộng than, mỏ than

NGƯ

１．**ぎょ**かく: Công nghiệp cá, nghề cá

２．**ぎょ**そん: Làng chài, làng đánh cá

３．**りょう**し: Người đánh cá

４．いさりび: Lửa gọi cá ( cho những người đánh cá đêm)

ĐỆ

１．**だい**いち: Lần thứ nhất ( số 1)

２．**だい**いちいんしょう: Ấn tượng đầu tiên

３．**だい**いっせん: Tiền tuyến, tuyến đầu

４．**だい**ろくかん: Giác quan thứ 6

DỤC

1. しょく**よく**: Thèm ăn

2.い**よく**: Ý chí, khát vọng

3.**ほ**しい: Muốn, mong muốn

4.せい**よく**: Tình dục

5.**よっ**きゅう: Sự thèm muốn, khao khát

ĐỊCH

１．**てき**: Ống

２．**ふえ**: Sáo, còi

MỤC

１．**まき**: Trại chăn nuôi, cánh đồng cỏ

２．**ぼく**どう: Mục đồng, trẻ chăn gia súc

３．**ぼく**じょう: Bãi chăn nuôi

４．**ぼく**しゃ: Chuồng gia súc

TRÍ

１．**おく**: Đặt, để

２．**おき**わすれる: Để thất lạc

３．**おき**もの: Đồ trang trí

４．**おき**ば: Sân, kho, nhà để ô tô

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

HÔ, HÁ

1. **こ**きゅう: Sự hô hấp, hít thở

2.**よ**ぶ: Gọi, kêu

3.かん**こ**: Sự tung hô

4.てん**こ**: Sự điểm danh

5.**こ**おう: Sự hưởng ứng, đáp ứng

KỈ

１．**き**: Thời đại, năm

２．**き**げん: Kỷ nguyên

３．**き**こう: Buổi nói chuyện có chiếu phim về cuộc du hành thám hiểm

BÁO

1. よ**ほう**: Dự báo

2.**ほう**こく: Báo cáo

3.ひ**ほう**: Tin buồn

4.**ほう**しょう: Sự bồi thường

5.ろう**ほう**: Tin tốt lành

MẠCH

１．**みゃく**: Mạch máu, mạch

２．**みゃく**うつ: Mạch đập, ngoan cường

３．**みゃく**はく: ( nhịp) mạch

４．**みゃく**らく: Mạch lạc, quan hệ

VỊ

１．**い**: Dạ dày, bao tử

２．**い**えき: Dịch dạ dày, dịch vị

３．**い**がん: Ung thư dạ dày

４．**い**ちょうか: Khoa về dạ dày

MINH

1. **な**く: Rống, kêu, hót, hú

2.**な**る: Kêu, reo

1. セイ。は

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 晴 |  | |
| 1.晴れる  2.晴れ | | 3.快晴  4.晴天 |

1. ウン。くも、ぐも

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 雲 |  | |
| 1.雲  2.暗雲 | | 3.青雲  4.闇雲 |

1. スイ。ふ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吹 |  | |
| 1.吹く  2.鼓吹 | | 3.吹雪 |

1. チョウ。はらわた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 腸 |  | |
| 1.腸捻転  2.腸 | |  |

1. ガ。め

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 芽 |  | |
| 1.芽  2.芽生え | | 3.芽生える |

1. シン。ふる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 震 |  | |
| 1.地震  2.震度 | | 3.強震  4.微震  5.震災 |

1. ハ。なみ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 波 |  | |
| 1.電波  2.波 | | 3.津波  4.年波  5.波音 |

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. ボ。つの

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 募 |  | |
| 1.募集  2.応募 | | 3.募金 |

1. ショク、ソク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職 |  | |
| 1.職場  2.職業 | | 3.転職  4.職員  5.汚職 |

1. ヨウ。い

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 容 |  | |
| 1.美容院  2.内容 | | 3.寛容  4.形容  5.美容 |

1. ギ、。わざ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技 |  | |
| 1.技術  2.技術者 | | 3.技師  4.技巧  5.技能 |

1. ハン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 般 |  | |
| 1.一般  2.一般に | | 3.先般  4.全般 |

1. ム。つと

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 務 |  | |
| 1.事務  2.公務員 | | 3.事務所  4.税務署  5.職務 |

1. カ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 課 |  | |
| 1.第一課  2.課長 | | 3.考課  4.課業  5.課題 |

1. キュウ。たま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 球 |  | |
| 1.地球  2.野球 | | 3.電球  4.気球  5.水球 |

TRÀNG, TRƯỜNG

１．**ちょう**ねんてん: Lồng ruột

２．**はらわた**: Ruột, nội tạng, linh hồn

XUY, XÚY

1. **ふ**く: Thổi

2.こ**すい**: Cổ vũ, cổ xúy

3.**ふ**ぶき: Bão tuyết

VÂN

1.**くも**: Mây

2.あん**うん**: Mây đen

3.せい**うん**: Mây xanh

4.やみ**くも**: Đột nhiên

TINH

1.**は**れる: Tạnh, nắng

2.**は**れ: Trời nắng

3.かい**せい**: Thời tiết đẹp

4.**せい**てん: Trời quang đãng

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

BA

1. でん**ぱ**: Sóng điện

2.**なみ**: Làn sóng

3.つ**なみ**: Sóng thần (do động đất)

4.とし**なみ**: Tuổi già

5.**なみ**おと: Tiếng sóng

CHẤN

1. じ**しん**: Động đất

2.**しん**ど: Độ của trận động đất

3.きょう**しん**: Bão táp

4.び**しん**: Động đất nhẹ

5.**しん**さい: Thảm họa động đất

NHA

１．**め**: Mầm, may mắn

２．**め**ばえ: Mầm cây, chồi

３．**め**ばえる: Nảy, mọc

KĨ

1.**ぎ**じゅつ: Kĩ thuật

2.**ぎ**じゅつしゃ: Nhà kĩ thuật

3.**ぎ**し: Kĩ sư

4.**ぎ**こう: Kĩ xảo

5.**ぎ**のう: Kĩ năng

DUNG

1. び**よう**いん: Thẩm mỹ viện

2.ない**よう**: Nội dung

3.かん**よう**: Khoan dung

4.けい**よう**: Hình dáng, dáng vẻ

5.び**よう**: Vẻ đẹp, dung nhan

CHỨC

1. **しょく**ば: Nơi làm việc

2.**しょく**ぎょう: Nghề nghiệp

3.てん**しょく**: Sự chuyển nghề

4.**しょく**いん: Công chức

5.お**しょく**: Tham nhũng

MỘ

1. **ぼ**しゅう: Quyên góp, chiêu mộ

2.おう**ぼ**: Đăng kí, ứng tuyển

3.**ぼ**きん: Quyên tiền

CẦU

1. ち**きゅう**: Địa cầu, trái đất

2.や**きゅう**: Bóng chày

3.でん**きゅう**: Bóng đèn

4.き**きゅう**: Khí cầu, bong bóng

5.すい**きゅう**: Bóng nước

KHÓA

1. だいいっ**か**: Bài 1

2.**か**ちょう: Trưởng nhóm

3.こう**か**: Ước lượng, đánh giá

4.**か**ぎょう: Bài học (ở trường)

5.**か**だい: Chủ đề, đề tài

VỤ, VŨ

1. じ**む**: Công việc, việc

2.こう**む**いん: Công chức

3.じ**む**しょ: Phòng làm việc

4.ぜい**む**しょ: Phòng thuế, thuế vụ

5.しょく**む**: Nhiệm vụ, công việc

BÀN, BAN, BÁT

1. いっ**ぱん**: Thông thường, bình thường, chung

2.いっ**ぱん**に: Nói chung

3.せん**ぱん**: Gần đây, mới đây

4.ぜん**ぱん**: Tổng quát, toàn bộ

1. サイ、サ。ふたた

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 再 |  | |
| 1.再入国  2.再ダイヤル | | 3.再生  4.再来週 |

1. セツ、ショウ。つ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 接 |  | |
| 1.接続  2.面接 | | 3.近接  4.接待  5.間接 |

1. ガイ, カイ。まち

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 街 |  | |
| 1.街道  2.街頭 | | 3.街路樹  4.街 |

1. シ、ジ。しめ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 示 |  | |
| 1.表示  2.指示 | | 3.示す  4.暗示  5.呈示 |

**Mục lục**

奥 áo, úc 65 勤 cần 41

波 ba 87 告 cáo 14

泊 bạc, phách 79 級 cấp 20

般 ban 93 割 cát 15

報 báo 80 求 cầu 88

疲 bì 72 球 cầu 96

倍 bội 16 震 chấn 86

i

**Mục lục**

角 giác 46 希 hi 31

簡 giản 55 型 hình 21

届 giới 29 湖 hồ 44

荷 hà 33 呼 hô, há 74

汗 hãn 51 換 hoán 34

吸 hấp 70 完 hoàn 2

厚 hậu 75 婚 hôn 62

iii

**Mục lục**

緑 lục 11 婦 phụ 24

枚 mai 13 砂 sa 9

鳴 minh 77 初 sơ 78

募 mộ 89 師 sư 8

難 nạn 54 昨 tạc 60

額 ngạch 35 再 tái 97

暖 noãn 84 在 tại 36

v

**Mục lục**

宅 trạch 30 想 tưởng 57

遅 trì 49 酒 tửu 69

値 trị 17 選 tuyển 59

虫 trùng 66 雪 tuyết 85

伺 tứ 48 雲 vân 82

続 tục 99 望 vọng 32

息 tức 73 務 vụ 94

vii

**Hướng dẫn:**



**Thẻ Học **

**Kanji N3-4**

“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 N3-4**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

KÌ, THỊ

1. ひょう**じ**: Sự biểu thị

2.し**じ**: Chỉ thị

3.**しめ**す: Chỉ ra, cho thấy

4.あん**じ**: Sự ám thị, sự gợi ý

5.てい**じ**: Cuộc triển lãm

NHAI

１．**かい**どう: Đường cao tốc

２．**がい**とう: Đường phố

３．**がい**ろじゅ: Cây hai bên đường

４．**まち**: Đường phố

TIẾP

1. **せつ**ぞく: Sự tiếp tục, kế tiếp

2.めん**せつ**: Sự phỏng vấn

3.きん**せつ**: Tiếp cận

4.**せっ**たい: Tiếp đãi

5.かん**せつ**: Gián tiếp

TÁI

1. **さい**にゅうこく: Tái nhập cảnh

2.**さい**ダイヤル: Quay số lại (ĐT)

3.**さい**せい: Tái sinh, sống lại

4.**さ**らいしゅう: Tuần sau nữa

**Mục lục**

吹 xuy, xúy 83

衣 y, ý 39

viii

**Mục lục**

細 tế 43 商 thương 18

参 tham 40 船 thuyền 45

身 thân 68 鼻 tị 23

失 thất 50 接 tiếp 98

示 thị 100 消 tiêu 27

適 thích 58 晴 tình 81

取 thủ 37 並 tịnh 67

vi

**Mục lục**

紅 hồng 12 絡 lạc 28

結 kết 61 礼 lễ 47

泣 khấp 76 戻 lệ 1

科 khoa 22 涙 lệ 52

課 khóa 95 了 liễu 3

曲 khúc 64 類 loại 7

技 kĩ 92 録 lục 5

iv

**Mục lục**

支 chi 19 移 di 53

折 chiết, đề 26 帯 đới 42

祝 chúc 63 単 đơn 56

職 chức 90 油 du 10

種 chủng 6 預 dự 38

骨 cốt 25 欲 dục 71

登 đăng 4 容 dung 91

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