**BÀI TẬP ÔN TỪ VỰNG N3**

**Top of Form**

1. れているときは、（　　　）のあるをべて、よくみましょう。

: ảnh hưởng

: sự thèm ăn

: sức khỏe

: dinh dưỡng

* Khi bạn mệt mỏi, hãy ăn thứ gì đó có dinh dưỡng và nghỉ ngơi cho thật tốt.

.  のせいでが　( 　　 )　していて、がにまない。\*

:ngừng hoạt động

: hỏng hóc

* Vì kẹt xe tại công trường nên xe cộ hoàn toàn không thể đi tiếp được

.の を　(  　　)　するために、をくするがわれている。

=> để giải quyết vấn đề tắc nghẽn đường phía trước nhà ga thì công trường đường đang được tiến hành mở rộng.

4. して、ててをたので、 (　　　)　のをめるのをれてしまった。

やっと

ぐっすり

そっと

うっかり

=>vì ngủ dậy muộn nên tôi vội vàng ra ngoài, cuối cùng thì tôi đã quên đóng cửa phòng.

. このは、わたしのに　( 　　)　っているので、きやすいです。

うっかり

ぴったり

ぺらぺら

ふらふら

=> vô tình là đôi giày này vừa với chân tôi nên tôi có thể đi dễ dàng.

6. ーにしたいは、(　　 )　に、、をいてください。

7. さんは、いつも　( 　　)　をって、みんなをわせます。

. さっきんだときににできた　( 　　)　に、をった。

れ

=> tôi bôi một ít thuốc lên vết thương bị ngã trước đó.

. このあたりでーをりるには、の　( 　　)　としてだ。

=> để thuê một căn hộ gần đây thì cần có chi phí là 50.000 yên/tháng.

. がまってしまったので、しいに　(　　　 )　した。

. こののに　(　　 )　するたちは、きなをっている。

=>mọi người trong cuốn tiểu thuyết này đều mong chờ một giấc mơ cao cả.

12. めてさんにったときには、おとなしいだという　(　　 )　をけた。

. たちの　( 　　)　は、ので になることです。

* Mục tiêu của chúng tôi là dành vị trí số 1 trong cuộc thi tiếp theo.

. このは の　( 　　)　には、がになる。

=>Vườn bách thảo này giảm giá vé vào cửa cho nhóm từ 20 người trở lên.

15. にはやなどの　( 　　)　はあまりない。

=> Nhật Bản không có nhiều tài nguyên như dầu mỏ và vàng.

16. さんのはとてもな　(　　 )　がする。

え

し

* Quần áo của Tanaka-san trông rất là chỉn chu.

. のがいんですが、でをべる　( 　　)　はありませんか\*

* Máy tính đang trong tình trạng tồi tệ. Liệu có cách nào để tôi có thể tự điều tra nguyên nhân không ?

. をたとき、(　　  )　していてしまった。

* Tôi đã xem bộ phim hôm qua và cảm động đến phát khóc.

. がのを　( 　　)　したので、がなかなかわらなかった

* Vì mỗi người một câu trả lời nên cuộc họp mãi vẫn chưa kết thúc.

. このはにする　( 　　)　がある。\*

* Con vật này hoạt động vào ban đêm.

. たくさんいしたので、ったをまで　( 　　)　してもらった。

* Tôi đã mua rất nhiều thứ, vì thế họ đã giao chúng đến tận nhà.

. このはからがんで、のとして　(　　 )　した。

* Thương mại của thị trấn này thì đã hưng thịnh từ thời xưa, và đã từng là trung tâm của nền kinh tế.

. わたしのふるさとは　( 　　)　がんで、やをたくさんっています。

* Quê hương tôi thì phổ biến là cây hoa màu, và chúng tôi trồng rất nhiều lúa và rau.

. のは、が,で、が,なので、( 　　)　,かか ります。\*

* Đối với chuyến đi này, phí đi lại sẽ là 5.000 yên và phí khách sạn sẽ là 10.000yên, vậy tổng cộng sẽ là 15.000 yên

. のに、いすをー　(　　 )　でべてください。

* Vui lòng xếp ghế trong phòng cách nhau một mét.