1. シュウ。まわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 周 |  | |
| 1.周り  2.一周年 | | 3.周囲  4.円周  5.周期 |

1. はたけ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 畑 |  | |
| 1.畑  2.米畑 | | 3.花畑  4.麦畑 |

1. ショ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 署 |  | |
| 1.部署  2.税務署 | | 3.署名  4.消防署  5.警察署 |

1. イ。よ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 依 |  | |
| 1.依存  2.依頼 | | 3.依然  4.依然として  5.～に依ると |

1. ライ。たの、たよ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 頼 |  | |
| 1.頼む  2.頼る | | 3.信頼  4.頼もしい  5.頼りない |

1. トウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 到 |  | |
| 1.到着  2.到着駅 | | 3.到着次第  4.到来  5.到達 |

1. シン。もう

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申 |  | |
| 1.申す  2.申し込む | | 3.申し入れ  4.申告  5.申請 |

1. セイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 |  | |
| 1.姓  2.姓名 | | 3.改姓  4.旧姓  5.同姓 |

1. ジョウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 状 |  | |
| 1.年賀状  2.状況 | | 3.病状  4.状態  5.現状 |

1. キ。よろこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 喜 |  | |
| 1.喜ぶ  2.喜び | | 3.喜悦  4.悲喜  5.喜劇 |

1. イ。ゆだ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委 |  | |
| 1.委ねる  2.委員 | | 3.委託  4.委細  5.委任 |

1. ブ。まい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 舞 |  | |
| 1.舞う  2.見舞い | | 3.舞台  4.舞踏  5.舞楽 |

1. レイ、ライ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 礼 |  | |
| 1.お礼  2.礼儀 | | 3.礼拝  4.礼状  5.失礼 |

1. チョウ。は

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 張 |  | |
| 1.張る  2.張り切る | | 3.頑張る  4.引っ張る  5.主張 |

1. セン。あさ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浅 |  | |
| 1.浅い  2.浅ましい | | 3.浅はか  4.浅見  5.浅学 |

1. キュウ、ク。ひさ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 久 |  | |
| 1.久しい  2.久しぶり | | 3.永久  4.久遠  5.耐久 |

Ỷ

1. **い**ぞん: Sự phụ thuộc

2.**い**らい: Sự nhờ vả

3.**い**ぜん: Sự như cũ

4.**い**ぜんとして: Vẫn như trước đây

5.～に**よ**ると: Theo ~

THỰ

1. ぶ**しょ**: Cương vị

2.ぜいむ**しょ**: Phòng thuế

3.**しょ**めい: Chữ ký

4.しょうぼう**しょ**: Cục phòng cháy chữa cháy

5.けいさつ**しょ**: Sở cảnh sát

(ĐỒNG)

1. **はたけ**: Ruộng nương

2.こめ**ばたけ**: Ruộng lúa

3.はな**ばたけ**: Cánh đồng hoa

4.むぎ**ばたけ**: Ruộng lúa mạch

CHU

1.**まわ**り: Xung quanh

2.いっ**しゅう**ねん: Một năm

3.**しゅう**い: Khu vực xung quanh

4.えん**しゅう**: Chu vi hình tròn

5.**しゅう**き: Chu kỳ

TÍNH

1. **せい**: Họ

2.**せい**めい: Họ và tên

3.かい**せい**: Thay tên đổi họ

4.きゅう**せい**: Tên thời con gái

5.どう**せい**: Sự cùng họ

THÂN

1. **もう**す: Nói / Được gọi là / Tên là

2.**もう**しこむ: Đăng ký

3.**もう**し入れ: Thông cáo, yết thị

4.**しん**こく: Sự trình báo, khai báo

5.**しん**せい: Sự thỉnh cầu, yêu cầu

ĐÁO

1. **とう**ちゃく: Sự đến nơi

2.**とう**ちゃくえき: Ga đến

3.**とう**ちゃくしだい: Ngay sau khi đến nơi

4.**とう**らい: Sự đến

5.**とう**たつ: Sự đạt được

LẠI

1. **たの**む: Nhờ vả

2.**たよ**る: Trông cậy / Phụ thuộc

3.しん**らい**: Sự tin cậy, tín nhiệm

4.**たの**もしい: Đáng tin cậy

5.**たよ**りない: Không đáng tin cậy

VŨ

1. **ま**う: Nhảy múa

2.み**ま**い: Sự đi thăm người ốm

3.**ぶ**たい: Sân khấu / Bệ, đài

4.**ぶ**とう: Sự nhảy múa

5.**ぶ**がく: Sàn nhảy

ỦY

1. **ゆだ**ねる: Giao phó / Ủy thác

2.**い**いん: Ủy viên

3.**い**たく: Sự ủy thác

4.**い**さい: Sự chi tiết / Điều cụ thể

5.**い**にん: Sự ủy nhiệm

HỈ

1. **よろこ**ぶ: Vui mừng / Phấn khởi

2.**よろこ**び: Niềm vui

3.**き**えつ: Sự vui mừng, hạnh phúc

4.ひ**き**: Niềm vui và nỗi buồn

5.**き**げき: Hài kịch

TRẠNG

1. ねんが**じょう**: Thiệp chúc Tết

2.**じょう**きょう: Tình huống / Hoàn cảnh

3.びょう**じょう**: Bệnh tình

4.**じょう**たい: Trạng thái

5.げん**じょう**: Tình trạng hiện tại

CỬU

1. **ひさ**しい: Đã lâu

2.**ひさ**しぶり: Đã bao lâu nay

3.えい**きゅう**: Sự mãi mãi, vĩnh cửu

4.**く**おん: Sự bất diệt, vĩnh viễn

5.たい**きゅう**: Sự kéo dài / Sự chịu đựng

THIỂN

1. **あさ**い: Cạn ráo / Hời hợt

2.**あさ**ましい: Đê tiện

3.**あさ**はか: Sự nhẹ dạ, nông nổi

4.**せん**けん: Tầm nhìn thiển cận

5.**せん**がく: Sự hiểu biết nông cạn

TRƯƠNG

1. **は**る: Căng ra / Kéo dài

2.**は**りきる: Hăng hái, đầy sinh khí

3.がん**ば**る: Cố gắng

4.ひっ**ぱ**る: Kéo / Lôi kéo

5.しゅ**ちょう**: Chủ trương

LỄ

1. お**れい**: Sự cảm ơn / Lời cảm ơn

2.**れい**ぎ: Lễ nghĩa

3.**らい**はい: Sự lễ bái

4.**れい**じょう: Thư cảm ơn

5.しつ**れい**: Sự vô lễ / Sự xin lỗi

1. ゴ。たが

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 互 |  | |
| 1.互い  2.互いに | | 3.相互  4.交互  5.互譲 |

1. ツイ。お

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 追 |  | |
| 1.追う  2.追い付く | | 3.追い越す  4.追加  5.追懐 |

1. シン。の

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 伸 |  | |
| 1.伸びる  2.伸ばす | | 3.伸び伸び  4.伸張  5.伸縮 |

1. ボ。く

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暮 |  | |
| 1.暮れる  2.暮らす | | 3.暮らし  4.お歳暮  5.夕暮れ |

1. カン。な

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 慣 |  | |
| 1.慣れる  2.慣らす | | 3.習慣  4.慣用句  5.慣例 |

1. レン。こい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 恋 |  | |
| 1.恋  2.初恋 | | 3.恋慕  4.失恋  5.恋敵 |

1. ケン。すこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 健 |  | |
| 1.健やか  2.健全 | | 3.健忘  4.保健  5.健勝 |

1. コウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 康 |  | |
| 1.健康  2.健康診断 | | 3.健康保険  4.健康食品 |

1. キ。いの

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 祈 |  | |
| 1.祈る  2.祈り | | 3.祈願  4.祈念  5.祈祷 |

1. フク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 福 |  | |
| 1.福祉  2.社会福祉 | | 3.幸福  4.福引  5.福寿 |

1. ハイ。おが

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拝 |  | |
| 1.拝む  2.拝見 | | 3.参拝  4.参拝者  5.礼拝 |

1. ダ。う

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 打 |  | |
| 1.打つ  2.打ち明ける | | 3.打撃  4.打倒  5.打算的 |

1. コウ。しあわ、さいわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 幸 |  | |
| 1.幸せ  2.幸い | | 3.幸運  4.不幸  5.幸甚 |

1. トツ。つ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 突 |  | |
| 1.突く  2.突き抜ける | | 3.突っ張る  4.煙突  5.衝突 |

1. ゼン、ネン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 然 |  | |
| 1.全然  2.当然 | | 3.突然  4.偶然  5.自然 |

1. ショ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 諸 |  | |
| 1.諸説  2.諸国 | | 3.諸君  4.諸島  5.諸侯 |

MỘ

1. **く**れる: Lặn (Mặt trời)/ Kết thúc (ngày, năm)

2.**く**らす: Mưu sinh, sống

3.**く**らし: Cuộc sống / Sinh kế

4.おせい**ぼ**: Quà tặng dịp cuối năm

5.ゆう**ぐ**れ: Hoàng hôn

THÂN

1. **の**びる: Lớn thêm, dài thêm

2.**の**ばす: Kéo dài, trì hoãn

3.**の**び**の**び: Một cách thong dong

4.**しん**ちょう: Sự mở rộng

5.**しん**しゅく: Sự co giãn

TRUY

1. **お**う: Đuổi theo / Bận rộn

2.**お**いつく: Đuổi kịp

3.**お**いこす: Chạy vượt / Vượt qua

4.**つい**か: Sự thêm vào

5.**つい**かい: Sự hồi tưởng, hoài niệm

HỔ

1. **たが**い: Cả hai bên

2.**たが**いに: Cùng nhau, lẫn nhau

3.そう**ご**: Sự tương hỗ lẫn nhau

4.こう**ご**: Sự hỗ trợ, tương tác

5.**ご**じょう: Sự nhượng bộ, thỏa hiệp

KHANG

1. けん**こう**: Sức khỏe

2.けん**こう**しんだん: Khám sức khoẻ

3.けん**こう**ほけん: Bảo hiểm y tế

4.けん**こう**しょくひん: Thức ăn tốt cho sức khoẻ

KIỆN

1. **すこ**やか: Khỏe mạnh, cường tráng, chắc khoẻ

2.**けん**ぜん: Sư khỏe mạnh

3.**けん**ぼう: Sự đãng trí

4.ほ**けん**: Sự bảo vệ sức khoẻ

5.**けん**しょう: Sức khoẻ tốt

LUYẾN

1. **こい**: Tình yêu

2.はつ**こい**: Mối tình đầu

3.**れん**ぼ: Sự phải lòng

4.しつ**れん**: Sự thất tình

5.**こい**がたき: Tình địch

QUÁN

1. **な**れる: Trở nên quen với

2.**な**らす: Làm cho quen

3.しゅう**かん**:Tập quán, thói quen

4.**かん**ようく: Thành ngữ

5.**かん**れい: Thông lệ, quy ước

ĐẢ

1. **う**つ: Đánh, đập

2.**う**ちあける: Nói thẳng thắn

3.**だ**げき: Đòn đánh, cú sốc / Cú đánh bóng

4.**だ**とう: Hạ gục, lật đổ

5.**だ**さんてき: Tính toán, vụ lợi

BÁI

1. **おが**む: Cúi lạy, khấn đầu

2.**はい**けん: Chiêm ngưỡng

3.さん**ぱい**: Sự thờ phụng

4.さん**ぱい**しゃ:Người đi đền, chùa

5.らい**はい**: Lễ bái

PHÚC

1. **ふく**し: Phúc lợi

2.しゃかい**ふく**し: Phúc lợi xã hội

3.こう**ふく**: Hạnh phúc

4.**ふく**びき: Chơi xổ số, rút thăm

5.**ふく**じゅ: Hạnh phúc và sống lâu

KÝ

1. **いの**る: Cầu nguyện

2.**いの**り: Lời cầu nguyện

3.**き**がん: Sự cầu nguyện

4.**き**ねん: Kinh cầu nguyện

5.**き**とう: Lời khẩn cầu, cầu nguyện

CHƯ

1. **しょ**せつ: Ý kiến / Câu chuyện

2.**しょ**こく: Nhiều nước, các nước

3.**しょ**くん: Kính thưa quý ông bà

4.**しょ**とう: Quần đảo, nhóm đảo

5.**しょ**こう: Hoàng thân, vua chúa

NHIÊN

1. ぜん**ぜん**: Hoàn toàn

2.とう**ぜん**: Hiển nhiên

3.とつ**ぜん**: Đột nhiên

4.ぐう**ぜん**: Sự tình cờ, ngẫu nhiên

5.し**ぜん**: Tự nhiên

ĐỘT

1. **つ**く: Đâm, chọc / Thở ra

2.**つ**きぬける: Xuyên qua, đục thủng

3.**つ**っぱる: Cố chấp / Đau tức / Giữ được

4.えん**とつ**: Ống khói

5.しょう**とつ**: Xung đột, va chạm

HẠNH

1. **しあわ**せ: Hạnh phúc

2.**さいわ**い: May mắn / Sự gặp may

3.**こう**うん: Vận may

4.ふ**こう**: Bất hạnh

5.**こう**じん: Lòng biết ơn, rất vui

1. ジョウ。なさ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 情 |  | |
| 1.情け  2.事情 | | 3.情感  4.友情  5.表情 |

1. タイ。しりぞ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 退 |  | |
| 1.退く  2.退職 | | 3.退院  4.引退  5.退屈 |

1. カイ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 介 |  | |
| 1.紹介  2.紹介状 | | 3.仲介  4.介抱  5.介入 |

1. シ、ジ。つぎ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 次 |  | |
| 1.次  2.次々 | | 3.次回  4.次男  5.次第に |

1. ショウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 章 |  | |
| 1.章  2.次章 | | 3.記章  4.校章  5.文章 |

1. ゴ。あやま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 誤 |  | |
| 1.誤る  2.誤り | | 3.誤解  4.誤算  5.誤認 |

1. シ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 詞 |  | |
| 1.動詞  2.助詞 | | 3.形容詞  4.賀詞  5.台詞 |

1. フク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 副 |  | |
| 1.副社長  2.副賞 | | 3.副題  4.副作用  5.副詞 |

1. イ。かこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 囲 |  | |
| 1.囲む  2.囲い | | 3.雰囲気  4.範囲  5.周囲 |

1. セン。もっぱ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 専 |  | |
| 1.専ら  2.専念 | | 3.専用  4.専門  5.専門学校 |

1. シ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 史 |  | |
| 1.歴史  2.史書 | | 3.史学  4.史跡  5.秘史 |

1. イキ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 域 |  | |
| 1.地域  2.広域 | | 3.海域  4.区域  5.空域 |

1. サイ。まつ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 祭 |  | |
| 1.祭る  2.祭り | | 3.祭日  4.祭壇  5.芸術祭 |

1. サ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 査 |  | |
| 1.調査  2.検査 | | 3.査問  4.市場調査  5.査収 |

1. ソウ。あらそ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 争 |  | |
| 1.争う  2.争い | | 3.競争  4.紛争  5.争議 |

1. ショウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 将 |  | |
| 1.将来  2.将軍 | | 3.将士  4.将棋  5.将棋倒し |

THỨ

1. **つぎ**: Tiếp theo

2.**つぎつぎ**: Lần lượt kế tiếp

3.**じ**かい: Lần sau

4.**じ**なん: Con trai thứ

5.**し**だいに: Dần dần, từng bước một

GIỚI

1. しょう**かい**: Sự giới thiệu

2.しょう**かい**じょう: Giấy giới thiệu

3.ちゅう**かい**: Trung gian, môi giới

4.**かい**ほう: Sự chăm sóc, trông nom

5.**かい**にゅう: Sự can thiệp

THOÁI

1. **しりぞ**く: Rút lui, thoái lui

2.**たい**しょく: Sự nghỉ việc

3.**たい**いん: Sự xuất viện

4.いん**たい**: Sự rút lui, nghỉ

5.**たい**くつ: Sự mệt mỏi, chán chường, buồn tẻ

TÌNH

1. **なさ**け: Lòng trắc ẩn / Sự cảm thông

2.じ**じょう**: Sự tình / Nguyên cớ

3.**じょう**かん: Tình duyên

4.ゆう**じょう**: Tình bạn

5.ひょう**じょう**: Biểu cảm

PHÓ

1. **ふく**しゃちょう: Phó Giám Đốc

2.**ふく**しょう: Giải thưởng phụ

3.**ふく**だい: Phụ đề

4.**ふく**さよう: Tác dụng phụ

5.**ふく**し: Phó từ

TỪ

1. どう**し**: Động từ

2.じょ**し**: Trợ từ

3.けいよう**し**: Tính từ

4.が**し**: Sự chúc mừng, lời chúc

5.**せりふ(\*)**: Khản năng nói

NGỘ

1. **あやま**る: Sai lầm / Mắc lỗi

2.**あやま**り: Lỗi lầm / Nhầm lẫn

3.**ご**かい: Sự hiểu lầm, hiểu sai

4.**ご**さん: Sự tính nhầm, tính sai

5.**ご**にん: Sự ngộ nhận

CHƯƠNG

1. **しょう**: Chương(sách)

2.じ**しょう**: Chương tiếp theo

3.き**しょう**: Huy chương

4.こう**しょう**: Huy hiệu của trường

5.ぶん**しょう**: Văn chương

VỰC

1. ち**いき**: Vùng, khu vực, vành đai

2.こう**いき**: Vùng rộng lớn

3.かい**いき**: Vùng biển

4.く**いき**: Khu vực

5.くう**いき**: Vùng trời

SỬ

1. れき**し**: Lịch sử

2.**し**しょ: Sách sử

3.**し**がく: Sử học

4.**し**せき: Di tích lịch sử

5.ひ**し**: Bí sử

CHUYÊN

1. **もっぱ**ら: Hầu hết, chủ yếu

2.**せん**ねん: Sự miệt mài, say mê

3.**せん**よう: Chuyên dụng

4.**せん**もん: Chuyên môn

5.**せん**もんがっこう: Trường chuyên

VI

1. **かこ**む: Vây quanh, bao quanh

2.**かこ**い: Hàng rào

3.ふん**い**き: Bầu không khí

4.はん**い**: Phạm vi

5.しゅう**い**: Chu vi

TƯƠNG, TƯỚNG

1. **しょう**らい: Tương lai

2.**しょう**ぐん: Tướng quân

3.**しょう**し: Tướng sĩ

4.**しょう**ぎ: Cờ tướng

5.**しょう**ぎだおし: Sự đổ dần dần hàng loạt

TRANH

1. **あらそ**う: Đấu tranh / Xung đột

2.**あらそ**い: Sự tranh giành

3.きょう**そう**: Sự cạnh tranh

4.ふん**そう**: Sự phân tranh

5.**そう**ぎ: Sự bãi công / Sự tranh luận

TRA

1. ちょう**さ**: Sự điều tra

2.けん**さ**: Sự kiểm tra

3.**さ**もん: Sự thẩm vấn, tra hỏi

4.しじょうちょう**さ**: Điều tra thị trường

5.**さ**しゅう: Sự kiểm nhận

TẾ, SÁI

1. **まつ**る: Thờ cúng

2.**まつ**り: Lễ hội

3.**さい**じつ: Ngày lễ, ngày nghỉ

4.**さい**だん: Đàn tế trời phật

5.げいじゅつ**さい**: Lễ hội nghệ thuật

1. ゾウ。にく

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 憎 |  | |
| 1.憎い  2.憎がる | | 3.憎まれ口  4.憎まれっ子  5.愛憎 |

1. サツ。ころ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 殺 |  | |
| 1.殺す  2.人殺し | | 3.殺到  4.殺菌剤  5.自殺 |

1. ヒ。かな

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 悲 |  | |
| 1.悲しい  2.悲しむ | | 3.悲恋  4.悲観  5.悲惨 |

1. チ。は

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 恥 |  | |
| 1.恥じる  2.恥 | | 3.恥ずかしい  4.恥知らず  5.恥辱 |

1. キュウ

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

1. ワ。なご、やわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 和 |  | |
| 1.和む  2.和やか | | 3.和らぐ  4.和解  5.和風 |

1. アイ。いと

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 愛 |  | |
| 1.愛しい  2.愛着 | | 3.親愛  4.愛敬  5.恋愛 |

1. チュウ。なか

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仲 |  | |
| 1.仲  2.仲直り | | 3.仲違い  4.仲間  5.仲裁 |

1. リョウ。よ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 良 |  | |
| 1.良い  2.仲良く | | 3.良質  4.良好  5.改良 |

1. ケイ。かたむ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 傾 |  | |
| 1.傾く  2.傾ける | | 3.傾向  4.傾聴  5.傾倒 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 横 |  | |
| 1.横  2.横たわる | | 3.横顔  4.横着  5.横目 |

1. トウ。ゆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 湯 |  | |
| 1.お湯  2.湯飲み | | 3.湯気  4.湯殿  5.熱湯 |

1. キョウ。おそ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 恐 |  | |
| 1.恐れる  2.恐れ | | 3.恐らく  4.恐慌  5.恐妻家 |

1. ネツ。あつ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 熱 |  | |
| 1.熱  2.熱い | | 3.熱傷  4.熱帯  5.熱情 |

1. ショク。ふ、さわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 触 |  | |
| 1.触る  2.触れる | | 3.接触  4.感触  5.触覚 |

1. トウ。とも

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灯 |  | |
| 1.灯す  2.灯光 | | 3.灯台  4.灯油  5.灯明 |

SỈ

1. **は**じる: Cảm thấy xấu hổ

2.**は**じ: Sự xấu hổ

3.**は**ずかしい: Ngượng ngùng, e thẹn, xấu hổ

4.**は**じしらず: Sự không biết xấu hổ

5.**ち**じょく: Sự sỉ nhục

BI

1. **かな**しい: Buồn, phiền não

2.**かな**しむ: Buồn rầu, thương tâm

3.**ひ**れん: Tình yêu mù quáng

4.**ひ**かん: Sự bi quan

5.**ひ**さん: Sự bi thảm

SÁT

1. **ころ**す: Giết

2.ひと**ごろ**し: Giết người

3.**さっ**とう: Sự chen lấn

4.**さっ**きんざい: Thuốc sát trùng

5.じ**さつ**: Tự sát

TĂNG

1. **にく**い: Đáng ghét

2.**にく**がる: Oán hận

3.**にく**まれぐち: Lời lẽ đáng ghét

4.**にく**まれっこ: Gã tồi, thằng cha đáng ghét

5.あい**ぞう**: Yêu và hận

TRỌNG

1. **なか**: Quan hệ

2.**なか**なおり: Giảng hòa, làm lành

3.**なか**たがい: Sự bất hòa

4.**なか**ま: Bạn bè, đồng nghiệp

5.**ちゅう**さい: Trọng tài

ÁI

1. **いと**しい: Đáng yêu, dễ mến

2.**あい**ちゃく: Sự quyến luyến

3.しん**あい**: Tình yêu sâu đậm

4.**あい**きょう: Yêu mến và kính trọng

5.れん**あい**: Tình yêu

HÒA

1. **なご**む: Điềm tĩnh, thư thái

2.**なご**やか: Sự hòa nhã, êm dịu

3.**やわ**らぐ: Được nới lỏng / Dịu đi

4.**わ**かい: Sự hòa giải

5.**わ**ふう: Kiểu Nhật

CẦU

1. **きゅう**: Hình cầu, quả bóng

2.ち**きゅう**: Trái đất

3.たっ**きゅう**: Bóng bàn

4.や**きゅう**: Bóng chày

5.でん**きゅう**: Bóng đèn

THANG

1. お**ゆ**: Nước nóng

2.**ゆ**のみ: Chén trà

3.**ゆ**げ: Hơi nước

4.**ゆ**どの: Phòng tắm

5.ねっ**とう**: Nước sôi

HOÀNH

1. **よこ**: Bên cạnh, chiều ngang

2.**よこ**たわる: Nằm, trải dài

3.**よこ**がお: Khuôn mặt nhìn nghiêng

4.**おう**ちゃく: Lười biếng

5.**よこ**め: Sự liếc mắt

KHUYNH

1. **かたむ**く: Nghiêng về

2.**かたむ**ける: Khiến cho có chiều hướng

3.**けい**こう: Xu hướng

4.**けい**ちょう: Sự chú ý nghe

5.**けい**とう: Sự cống hiến

LƯƠNG

1. **よ**い: Tốt

2.なか**よ**く: Quan hệ tốt

3.**りょう**しつ: Chất lượng tốt

4.**りょう**こう: Sự tốt đẹp

5.かい**りょう**: Sự cải thiện, cải tiến

ĐĂNG

1. **とも**す: Bật đèn

2.**とう**こう: Ánh đèn

3.**とう**だい: Hải đăng, đèn pha

4.**とう**ゆ: Dầu hỏa

5.**とう**みょう: Đèn cúng

XÚC

1.**さわ**る: Sờ vào

2.**ふ**れる: Tiếp xúc, chạm / Vi phạm

3.せっ**しょく**: Sự tiếp xúc

4.かん**しょく**: Cảm giác

5.**しょっ**かく: Xúc giác

NHIỆT

1. **ねつ**: Nhiệt, cơn sốt

2.**あつ**い: Nóng, oi bức

3.**ねっ**しょう: Vết bỏng

4.**ねっ**たい: Nhiệt đới

5.**ねつ**じょう: Lòng hăng say, nhiệt huyết

KHỦNG

1. **おそ**れる: Lo sợ, sợ hãi

2.**おそ**れ: Nỗi sợ, mối lo ngại

3.**おそ**らく: Có lẽ, có thể

4.**きょう**こう: Sự khủng hoảng, khiếp đảm

5.**きょう**さいか: Người sợ vợ

1. ユ。あぶら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 油 |  | |
| 1.油  2.油田 | | 3.給油所  4.油脂  5.油断 |

1. ヨ。あま

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 余 |  | |
| 1.余る  2.余す | | 3.余り  4.余計  5.余波 |

1. モウ。け

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 毛 |  | |
| 1.毛  2.眉毛 | | 3.毛穴  4.羊毛  5.毛糸 |

1. シ。いと

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 糸 |  | |
| 1.糸  2.生糸 | | 3.糸口  4.原糸  5.釣り糸 |

1. はだ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 肌 |  | |
| 1.肌  2.肌色 | | 3.肌着  4.肌身  5.柔肌 |

1. ジュウ。やわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 柔 |  | |
| 1.柔らかい  2.柔軟 | | 3.柔道  4.柔順  5.懐柔 |

1. コウ。かお

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 香 |  | |
| 1.香る  2.香り | | 3.香水  4.香辛料  5.香木 |

1. ナン。やわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 軟 |  | |
| 1.軟らかい  2.軟派 | | 3.軟骨  4.軟性  5.軟禁 |

1. ヨウ。と

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 溶 |  | |
| 1.溶ける  2.溶かす | | 3.溶く  4.溶岩  5.溶液 |

1. タク

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 濯 |  | |
| 1.洗濯  2.洗濯機 | | 3.洗濯物  4.洗濯屋 |

1. ト。ぬ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 塗 |  | |
| 1.塗る  2.塗り立て | | 3.黒塗り  4.塗装  5.塗擦 |

1. デイ。どろ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泥 |  | |
| 1.泥  2.泥棒 | | 3.泥沼  4.泥酔  5.泥土 |

1. オウ。き

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 黄 |  | |
| 1.黄色  2.黄金 | | 3.黄身  4.卵黄  5.黄昏(\*) |

1. ト

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 途 |  | |
| 1.途中  2.用途 | | 3.中途  4.途端  5.途切れる |

1. グ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 具 |  | |
| 1.道具  2.家具 | | 3.具合  4.具体的  5.雨具 |

1. ショウ。ゆか、とこ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 床 |  | |
| 1.床  2.床屋 | | 3.床板  4.臨床  5.病床 |

MỊCH

1. **いと**: Sợi chỉ

2.き**いと**: Tơ tằm

3.**いと**ぐち: Manh mối, đầu mối

4.げん**し**: Sợi tơ dùng để dệt

5.つり**いと**: Dây cước câu cá

MAO

1. **け**: Lông, tóc

2.まゆ**げ**: Lông mày

3.**け**あな: Lỗ chân lông

4.よう**もう**: Lông cừu

5.**けい**と: Sợi len

DƯ

1. **あま**る: Bị bỏ lại, dư thừa

2.**あま**す: Để thừa

3.**あま**り: Không mấy, ít

4.**よ**けい: Sự dư thừa

5.**よ**は: Hậu quả

DU

1. **あぶら**: Dầu ăn

2.**ゆ**でん: Mỏ dầu

3.きゅう**ゆ**しょ: Cây xăng

4.**ゆ**し: Mỡ, chất béo

5.**ゆ**だん: Sự cẩu thả, lơ đễnh

NHUYỄN

1. **やわ**らかい: Mềm, xốp

2.**なん**ぱ: Sự tán tỉnh, cưa cẩm

3.**なん**こつ: Sụn

4.**なん**せい: Sự đàn hồi

5.**なん**きん: Sự quản thúc tại gia

HƯƠNG

1.**かお**る: Tỏa hương

2.**かお**り: Mùihương

3.**こう**すい: Nước hoa

4.**こう**しんりょう: Hương liệu, chất tạo mùi

5.**こう**ぼく: Trầm hương

NHU

1. **やわ**らかい: Mềm, mềm dẻo

2.**じゅう**なん: Sự linh hoạt

3.**じゅう**どう: Võ Judo

4.**じゅう**じゅん: Dễ bảo

5.かい**じゅう**: Sự hòa giải, xoa dịu

CƠ

1. **はだ**: Da, da dẻ, bề mặt

2.**はだ**いろ: Màu da người

3.**はだ**ぎ: Quần áo lót

4.**はだ**み: Thân thể

5.やわ**はだ**: Làn da mềm

NÊ

1. **どろ**: Bùn

2.**どろ**ぼう: Kẻ trộm

3.**どろ**ぬま: Đầm lầy

4.**でい**すい: Sự say bí tỉ

5.**でい**ど: Bùn đất

ĐỒ

1. **ぬ**る: Sơn / Thoa, bôi

2.**ぬ**りたて: Vừa mới được sơn lại

3.くろ**ぬ**り: Sơn đen

4.**と**そう: Sự sơn

5.**と**さつ: Sự bôi thuốc

TRẠC

1. せん**たく**: Giặt giũ

2.せん**たく**き: Máy giặt

3.せん**たく**もの: Quần áo đã giặt

4.せん**たく**や: Cửa hàng giặt ủi

DUNG

1. **と**ける: Tan ra, chảy ra

2.**と**かす: Làm nóng chảy bằng nhiệt

3.**と**く: Làm tan ra

4.**よう**がん: Dung nham

5.**よう**えき: Dung dịch

SÀNG

1. **とこ**: Nền nhà

2.**とこ**や: Hiệu cắt tóc (nam)

3.**ゆか**いた: Tấm lát sàn

4.りん**しょう**: Sự lâm sàng

5.びょう**しょう**: Giường bệnh

CỤ

1. どう**ぐ**: Dụng cụ

2.か**ぐ**: Đồ gia dụng

3.**ぐ**あい: Tình trạng, điều kiện

4.**ぐ**たいてき: Cụ thể, rõ ràng

5.あま**ぐ**: Đồ đi mưa

ĐỒ

1. **と**ちゅう: Dọc đường, trên đường

2.よう**と**: Sự ứng dụng

3.ちゅう**と**: Giữa chừng

4.**と**たん: Ngay khi, vừa lúc

5.**と**ぎれる: Ngưng, bị gián đoạn

HOÀNG

1. **き**いろ: Màu vàng

2.**おう**ごん: Hoàng kim, bằng vàng

3.**き**み: Lòng đỏ trứng gà

4.らん**おう**: Lòng trắng trứng gà

5.たそがれ**(\*)**: Hoàng hôn

1. キ。うつわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 器 |  | |
| 1.器  2.食器 | | 3.楽器  4.器用  5.器官 |

1. ソウ、ショウ。よそお

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 装 |  | |
| 1.装う  2.包装 | | 3.装飾  4.装置  5.衣装 |

1. ザツ、ゾウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 雑 |  | |
| 1.雑貨  2.複雑 | | 3.雑談  4.雑菌  5.雑巾 |

1. シ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 誌 |  | |
| 1.雑誌  2.週刊誌 | | 3.日誌  4.航海日誌  5.誌上 |

1. シ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 資 |  | |
| 1.資源  2.資料 | | 3.資材  4.資格  5.資産 |

1. クン

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訓 |  | |
| 1.訓練  2.特訓 | | 3.訓読み  4.訓育  5.教訓 |

1. レン。ね

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 練 |  | |
| 1.練る  2.試練 | | 3.練習  4.老練  5.調練 |

1. カ。くわ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加 |  | |
| 1.加える  2.加わる | | 3.加入  4.加工  5.加算 |

1. エン。の

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 延 |  | |
| 1.延びる  2.延ばす | | 3.延長  4.延長戦  5.延期 |

1. カン。くだ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管 |  | |
| 1.管  2.保管 | | 3.管内  4.血管  5.管制 |

1. キ。しる

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 記 |  | |
| 1.記す  2.記号 | | 3.記憶  4.記入  5.記事 |

1. メイ。まよ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 迷 |  | |
| 1.迷う  2.迷惑 | | 3.迷子  4.迷妄  5.迷信 |

1. ヘイ、ビョウ。たい、ひら

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 平 |  | |
| 1.平ら  2.平日 | | 3.平気  4.平穏  5.平仮名 |

1. フウ、ホウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 封 |  | |
| 1.開封  2.封筒 | | 3.封建  4.同封  5.封鎖 |

1. イ。くらい

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位 |  | |
| 1.位  2.位取り | | 3.地位  4.位置  5.首位 |

1. イ。こと

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 異 |  | |
| 1.異なる  2.異動 | | 3.異常  4.異議  5.異物 |

CHÍ

1. ざっ**し**: Tạp chí

2.しゅうかん**し**: Tạp chí hàng tuần

3.にっ**し**: Sổ nhật ký, sổ ghi nhớ

4.こうかいにっ**し**: Nhật ký hải trình

5.**し**じょう: Trên tạp chí

TẠP

1. **ざっ**か: Hàng tạp hóa

2.ふく**ざつ**: Sự phức tạp

3.**ざつ**だん: Sự nói chuyện phiếm

4.**ざっ**きん: Vi sinh vật, tạp khuẩn

5.**ぞう**きん: Vải che bụi

TRANG

1. **よそお**う: Làm đẹp / Ngụy trang

2.ほう**そう**: Bao bì

3.**そう**しょく: Trang trí, trang hoàng

4.**そう**ち: Sự lắp đặt trang thiết bị

5.い**しょう**: Trang phục

KHÍ

1.**うつわ**: Chậu, bát / Tài năng

2.しょっ**き**: Bát đĩa

3.がっ**き**: Nhạc cụ

4.**き**よう: Sự khéo léo, tinh xảo

5.**き**かん: Bộ máy, cơ quan

GIA

1. **くわ**える: Thêm vào, gia tăng

2.**くわ**わる: Gia nhập / Tăng cường

3.**か**にゅう: Tham gia, gia nhập

4.**か**こう: Gia công

5.**か**さん: Phép cộng

LUYỆN

1. **ね**る: Hoạch định / Trau chuốt

2.し**れん**: Sự thử thách

3.**れん**しゅう: Sự luyện tập

4.ろう**れん**: Giàu kinh nghiệm

5.ちょう**れん**: Sự tập luyện (quân đội)

HUẤN

1. **くん**れん: Sự huấn luyện, dạy bảo

2.とっ**くん**: Sự huấn luyện đặc biệt

3.**くん**よみ: Cách đọc theo âm Nhật

4.**くん**いく: Rèn giũa, giáo dục

5.きょう**くん**: Lời giáo huấn

TƯ

1. **し**げん: Tài nguyên

2.**し**りょう: Tài liệu, tư liệu

3.**し**ざい: Vật liệu

4.**し**かく: Bằng cấp / Địa vị

5.**し**さん: Tài sản

MÊ

1. **まよ**う: Lạc đường, bị lúng túng

2.**めい**わく: Sự làm phiền, quấy rầy

3.**まい**ご(\*): Đứa trẻ đi lạc

4.**めい**もう: Ảo tưởng, ảo giác

5.**めい**しん: Sự mê tín

KÍ

1. **しる**す: Đánh dấu

2.**き**ごう: Kí hiệu

3.**き**おく: Kí ức, trí nhớ

4.**き**にゅう: Sự ghi vào

5.**き**じ: Phóng sự, bài báo

QUẢN

1. **くだ**: Ống

2.ほ**か**ん: Sự bảo quản

3.**かん**ない: Bên trong

4.けっ**かん**: Mạch máu, huyết quản

5.**かん**せい: Sự quản chế, điều khiển

DUYÊN

1. **の**びる: Kéo dài, giãn ra

2.**の**ばす: Làm giãn ra / Trì hoãn

3.**えん**ちょう: Sự kéo dài

4.**えん**ちょうせん: Hiệp phụ

5.**えん**き: Sự trì hoãn

DỊ

1. **こと**なる: Khác với, khác

2.**い**どう: Sự thay đổi

3.**い**じょう: Dị thường

4.**い**ぎ: Khiếu nại, phản đối

5.**い**ぶつ: Vết tích

VỊ

1. **くらい**、**ぐらい**: Khoảng

2.**くらい**どり: Sự làm tròn số

3.ち**い**: Địa vị

4.**い**ち: Vị trí

5.しゅ**い**: Đứng đầu

PHONG

1. かい**ふう**: Mở niêm phong, mở thư

2.**ふう**とう: Phong bì

3.**ほう**けん: Phong kiến

4.どう**ふう**: Sự gửi kèm theo

5.**ふう**さ: Sự phong tỏa

BÌNH

1. **たい**ら: Sự bằng phẳng

2.**へい**じつ: Ngày thường

3.**へい**き: Sự bình tĩnh, dửng dưng

4.**へい**おん: Sự yên bình

5.**ひら**がな: Hiragana

1. ショウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 賞 |  | |
| 1.賞  2.賞与 | | 3.賞賛  4.賞味期限  5.受賞 |

1. ゾウ。つく

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 造 |  | |
| 1.造る  2.製造 | | 3.構造  4.改造  5.創造 |

1. カ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可 |  | |
| 1.可  2.可燃性 | | 3.可能  4.可笑しい  5.許可 |

1. ビョウ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 秒 |  | |
| 1.秒  2.数秒 | | 3.秒時計  4.秒速  5.秒読み |

**Mục lục**

畑 (đồng) 2 周 chu 1

愛 ái 55 諸 chư 32

拝 bái 27 章 chương 37

悲 bi 49 専 chuyên 42

平 bình 93 肌 cơ 69

球 cầu 51 具 cụ 79

誌 chí 84 久 cửu 16

i

**Mục lục**

喜 hí 10 可 khả 99

互 hổ 17 康 khang 24

和 hòa 54 器 khí 81

黄 hoàng 77 恐 khủng 61

横 hoành 59 傾 khuynh 58

訓 huấn 86 健 kiện 23

香 hương 71 祈 ký 25

iii

**Mục lục**

柔 nhu 70 床 sàng 80

軟 nhuyễn 72 殺 sát 53

副 phó 40 恥 sỉ 50

封 phong 94 史 sử 43

福 phúc 26 憎 tăng 52

慣 quán 21 造 tạo 98

管 quản 90 雑 tạp 83

v

**Mục lục**

装 trang 82 詞 từ 39

状 trạng 9 将 tương 48

争 tranh 47 委 ủy 11

仲 trọng 56 囲 vi 41

張 trương 14 位 vị 95

追 truy 18 舞 vũ 12

資 tư 85 域 vực 44

vii

**Hướng dẫn:**



**Thẻ Học **

**Kanji N2-2**

“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 N2-2**

“HÃY LÀ **MỘT CON TEM**.

**GẮN CHẶT VÀO MỤC TIÊU**

CHO TỚI KHI **ĐẾN ĐÍCH**”

*Katchup Flashcard*

MIỂU

1. **びょう**: Giây

2.すう**びょう**: Vài giây

3.**びょう**どけい: Đồng hồ bấm giây

4.**びょう**そく: (Vận tốc) trên giây

5.**びょう**よみ: Giai đoạn khẩn trương / Sự đếm theo giây

KHẢ

1. **か**: Có thể, được phép

2.**か**ねんせい: Tính dễ cháy

3.**か**のう: Có khả năng

4.**おか**しい(\*): Kỳ quặc, nực cười

5.きょ**か**: Sự cho phép, phê duyệt

TẠO

1. **つく**る: Chế tạo

2.せい**ぞう**: Sự chế tạo, sản xuất

3.こう**ぞう**: Cấu tạo, cơ cấu

4.かい**ぞう**: Sự đổi mới, cải tạo

5.そう**ぞう**: Sự sáng tạo

THƯỞNG

1. **しょ**う: Giải thưởng

2.**しょう**よ: Tiền thưởng

3.**しょう**さん: Sự tán thưởng

4.**しょう**みきげん: Thời hạn sử dụng

5.じゅ**しょう**: Sự nhận giải

**Mục lục**

触 xúc 63

依 ỷ 4

viii

**Mục lục**

祭 tế 45 次 thứ 36

申 thân 7 署 thự 3

伸 thân 19 賞 thưởng 97

湯 thang 60 姓 tính 8

浅 thiển 15 情 tình 33

良 thiện 57 査 tra 46

退 thoái 34 濯 trạc 74

vi

**Mục lục**

記 ký 91 糸 mịch 68

頼 lại 5 秒 miểu 100

礼 lễ 13 暮 mộ 20

恋 luyến 22 泥 nê 76

練 luyện 87 誤 ngộ 38

毛 mao 67 然 nhiên 31

迷 mê 92 熱 nhiệt 62

iv

**Mục lục**

打 đả 28 油 du 65

灯 đăng 64 余 dư 66

到 đáo 6 溶 dung 73

異 dị 96 延 duyên 89

塗 đồ 75 加 gia 88

途 đồ 78 介 giới 35

突 đột 30 幸 hạnh 29

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