**bản hạ** *danh từ* Cây mọc hoang. lá khia thành ba thuy nhọn, hoa mâu đỏ bao bọc trong một cái mo, mùi thối, củ dùng làm thuốc.

**bắn non**  *động từ* Bản rẻ trước mùa thụ hoạch để nhận tiễn trước, Nán non mấy sao lúa.

**bảng hệ** *danh từ* Quan hệ họ hàng theo dòng bên, trong đỏ không ai sinh ra ai, gồm anh, chỉ, em, chủ, bác, cô, v.v.; phân biệt với rực hệ.