**bản vị.** *tính từ* Chỉ biết chú ý và bênh vực lợi ích của bộ phận mình mà không quan tâm đến lợi ích của các bộ phận khác. 7z *tưởng bản* UỊ.   
**bản vị chủ nghĩa** *tính từ* Có tư tưởng bản vị.   
**bản vị kép** *danh từ* Chế độ tiền tệ dựa trên hai kim loại quý là vàng và bạc làm thước đo giá trị, được tồn tại ở *các* nước tư bản châu Âu, châu Mỹ đến cuối thế kỷ 19, ở Việt Nam trước cách mạng Tháng Tám năm 1945.   
**bản xứ** *danh từ* (dùng phụ sau danh từ). Bản thân đất nước (thuộc địa) được nói đến (thường hàm ý coi khinh, theo quan điểm của chủ nghĩa thực dân). *Dân bản xú.* Chính *sách* thực dân đối *với người bản xứ.*   
**bán,** *động từ* **1** Đổi vật (thường là hàng hoá) lấy tiền. *Bán* hàng. Bán *sức lao động.* Mua *rẻ bán đắt.* **2** Trao cho kẻ khác, không gìn giữ lấy nữa (cái quý giá về tinh thần), để mưu lợi riêng. Bán *nước\*.* Bán rẻ lương bán. Yếu tố ghép trước để cấu tạo danh từ, tính từ, có nghĩa *"nửa,* một *nửa,* không hoàn toàn, *vừa* như thế, vừa khác thế". *Bán cầu\*. Bán phong kiến.* Bán công *khai.* (Đấu *tranh) bán* uũ trang. (Một *nước) bán* thuộc *địa.*   
**bán bình nguyên** *danh từ* Vùng đất vốn là đồi núi bị nước chảy bào mòn làm cho bề mặt hạ thấp và tương đối bằng phẳng.   
**bán buôn** *động từ* Bán cho người kinh doanh trung gian, chứ không bán thẳng cho người tiêu dùng phân biệt với bán lẻ. *Giá bán buôn. Công tỉ bán buôn.*   
**bán cầu** *danh từ* **1** Nửa hình cầu. Hình bán cầu. **2** *Nửa* phần Trái Đất do đường xích đạo chia ra (nam bán cầu và bắc bán cầu) hoặc do đường kinh tuyến gốc chia ra (tây bán cầu và đông bán cầu).   
**bán cầu não** *danh từ* Nửa phải hoặc nửa trái của bộ não, có dạng bán cầu.   
**bán chác** *động từ* (khẩu ngữ). Bán (hàng hoá; nói khái quát).   
**bán chạy** *động từ* † Bán được nhanh, có nhiều người mua. Sách *hay, nên* bán chạy. **2** Bán vội, bán nhanh đi nhằm tránh trước sự thiệt hại Bán *chạy món* hàng *kém phẩm* chất.   
**bán chịu** *động từ* Bán hàng nhận tiền sau, người mua sau một thời gian mới phải trả tiền.   
**bán công** *tính từ* (Trường) theo chế độ nửa quốc lập, nửa dân lập. *Trường đại học bán công.*   
**bán dẫn** *tính từ* 1x chất bán *dẫn.* **2** (kng; thường dùng phụ sau danh từ). (Máy, thiết bị) dùng transistor thay cho đèn điện tử. Máy (thu thanh) *bán* dẫn. *Đài bán dẫn.*   
**bán đảo** *danh từ* Dải đất lớn có biển hoặc đại dương bao bọc, trừ một phía nối với đất liền. *Bán đáo* Đông Dương.   
**bán đấu giá** *động từ* Bán bằng hình thức để cho những người mua lần lượt trả giá, ai trả giá cao nhất thì được mua. Bán *đấu giá* tài sản tịch thu.   
**bán đổ bán tháo** *động từ* (khẩu ngữ). Bán nhanh, bất kể đắt rẻ, chỉ cốt cho chóng hết.   
**bán đứng** *động từ* Bán (cái quý giá về tỉnh thần) một *cách* không ngại ngằn thương tiếc, để mưu lợi riêng. Bán *đứng danh dự.* bán hạ danh từ Cây mọc hoang, lá khía thành ba thuỳ nhọn, hoa màu đỏ bao bọc trong một cái mo, mùi *thối,* củ dùng làm thuốc. bán hoa động từ (kng; thường dùng phụ sau danh từ). Bán dâm (cách nói tránh). Gái *bán* hoa.   
**bán hoá giá** *động từ* Bán hàng với giá hạ nhầm tiêu thụ nốt hàng tồn kho.   
**bán kết** *danh từ* Vòng đấu để chọn đội hoặc vận động viên vào chung kết. Đội bóng *được uào bán kết.*   
**bán khai** *tính từ* Đã qua trạng thái dã man, nhưng chưa tới trình độ văn minh. Dân tộc bán *khai.* bán kính danh từ Đoạn thẳng từ tâm đến một điểm trên đường tròn hoặc mặt cầu; nửa đường kính. Bán kính hình tròn. Đường *bán kính.*   
**bán lẻ đợ,** Bán thẳng cho người tiêu dùng, từng cái, từng ít một; phân biệt với bán buôn. *Giá bán* lẻ, Cửa hàng *bán lẻ.* **bán mạ** *động từ* Mạ một lớp kim loại mỏng để ánh sáng phản xạ một phần, truyền qua một phần.   
**bán mạng** *phụ từ* (khẩu ngữ). Như thục mạng (nghĩa 1). Chạy *bán mạng.*   
**bán mặt cho đất, bán lưng cho trời** Còng lưng làm việc vất vả, dãi dầu ở ngoài trời.   
**bán nguyên âm** *danh từ* Âm có thể làm chức năng nguyên âm hoặc làm chức năng phụ âm tuỳ *vị* trí của nó trong âm tiết, "¡" trong "ai" là một bán nguyên âm.   
**bán nguyệt** *danh từ* (dùng phụ sau danh từ). Nửa mặt tròn. Hình bán nguyệt. ...Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân (ca dao).   
**bán nguyệt san** *danh từ* (cũ). Tạp chí hoặc tập san ra nửa tháng một kì.   
**bán non** *động từ* Bán rẻ trước mùa thu hoạch để nhận tiền trước. *Bán* non *mấy sào lúa.*   
**bán nước** *động từ* Phăn bội tổ quốc, làm tay sai cho kẻ ngoại xâm để mưu lợi riêng.   
**bán nước buôn dân** *động từ* Phản lại nhân dân và tổ quốc, làm tay sai cho kẻ ngoại xâm để muu lợi riêng.   
**bán phá giá** *động từ* Bán ồ ạt hàng hoá với giá thấp hơn giá thị trường, thậm chí chịu lỗ, để tăng khả năng cạnh tranh và chiếm đoạt thị trường.   
**bán rao** *động từ* Bán bằng cách rao tên hàng to lên để mời khách.   
**bán sỉ** *động từ* (ít dùng). **1** Bán buôn. **2** (phương ngữ). Bán lẻ.   
**bán sống bán chết** *tính từ* Ở tình trạng đau đớn hoặc vất vả đến mức như sống dở chết dở, không còn có thể chịu đựng hơn nữa. Bị một *trận đòn* bán sống *bán* chết. Chạy bán sống *bán* chết.   
**bán sơn địa** *danh từ* (thường dùng phụ sau danh từ). Nửa núi nửa đồng bằng. Vùng bán sơn địa.   
**bán thành phẩm** *danh từ* Sản phẩm chưa chế tạo xong hoàn toàn, phải qua một vài khâu gia công *nữa* mới thành *thành phẩm.*   
**bán tháo** *động từ* (kng). Bán với giá thấp hơn hẳn giá thị trường nhằm thu hồi vốn nhanh. Phải *bán tháo lô* hàng bị *tôn đọng.*   
**bán thân** *danh từ* (dùng phụ sau d., động từ). Nửa người. Tượng bán thân. *Ảnh* chụp *bán thân.* bán thân bất toại tính từ (cũ). Liệt *nửa* người.   
**bán tín bán nghỉ** *động từ* Nửa tin *nửa* ngờ, không tin hẳn.   
**bán tống** *động từ* (khẩu ngữ). Bán tống táng.   
**bán tống bán tháo** (kng). Như *bán* đổ *bán tháo.* Bántốngbántháochonhanhđểuê bán tống bán táng động từ (khẩu ngữ). Như *bán|* tống táng (nhưng nghĩa mạnh hơn). ! bán tống táng động từ Bán cho hết hàng tồn kho, thường với giá đặc biệt hạ.   
**bán trả dần** *cũng nói* bán trả góp động từ Bán hàng theo phương thức người mua sẽ trả tiền sau làm nhiều đợt (một phương thức bán bán trôn nuôi miệng (thông tục). Làm đĩ kiếm ăn.   
**bán trời không văn tự** Nói năng, hành động một cách khoác lác, ngang tàng.   
**bán trú** *động từ* Học và ăn ở tại trường cả ngày, chỉ về nhà vào buổi tối. Học sinh bán trú.   
**bán tự động** *tính từ* (Máy móc) không hoàn toàn tự động; *nửa* tự động.   
**bán vợ đợ con** Cho vợ con đi ở đợ để trang trải nợ nắn, do hoàn cảnh túng quẫn đến cùng cực, trong xã hội thời trước.   
**bán xới** *động từ* (khẩu ngữ). Bỏ quê *hương,* xứ sở mâảđi.   
**ban Í** *danh từ* **3** Người quen biết và có quan hệ gần gũi, coi nhau ngang hàng, do hợp tính, hợp ý hoặc cùng cảnh ngộ, cùng chí hướng, cùng hoạt động, v.v.. Bạn nghèo với nhau. *Bạn chiến đấu.* Người *với người là* bạn. **2** (phương ngữ). Người đàn ông đi ở làm thuê theo mùa, theo việc trong xã hội cũ. Ở *bạn. Bạn* ghe. **3** Người đồng tình, ủng hộ. *Bạn đồng minh. Thêm* bạn *bớt* thù. Â (dùng phụ sau danh từ). Đơn vị tổ chức có quan hệ gần gũi. Đội bạn. Nước *bạn.* II động từ (khẩu ngữ). Kết bạn (nói tắt). Bạn *với người* tốt. ban bầu danh từ (ít dùng). Như *bầu* bạn.   
**ban bầy** *danh từ* (cũ; ít dùng). Như bạn bè.