Intermediate Kanji – *B2* | **L12 | 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栄 | HV: VINH | 訓読み:さかーえる  　　　　はーえる | 栄える　さかえる　Hưng thịnh, phồn thịnh | |
| 意味: Vẻ vang, phồn vinh | 音読み:エイ | 栄光　えいこう　　Vinh quang  光栄　こうえい　　Quang vinh  共栄　きょうえい　Cùng nhau thịnh vượng-phát đạt-phồn vinh | |
|  |  |  |  |  |
| 酸 | HV: TOAN | 訓読み: すーい | 酸い　すい　　　　Chua, axit | |
| 意味: Chua. Đau ê ẩm. Axít | 音読み: サン | 酸化　さんか　　　Sự oxi hóa  酸性　さんせい　　Tính axit, vị chua | |
|  |  |  |  |  |
| 秒 | HV: MIỂU | 訓読み: |  | |
| 意味: Giây | 音読み: ビョウ | 何秒　なんびょう　Mấy giây  分秒　ふんびょう　Chốc lát  毎秒　まいびょう　Từng giây | |
|  |  |  |  |  |
| 糖 | HV: ĐƯỜNG | 訓読み: |  | |
| 意味: Đường ăn, chất ngọt | 音読み: トウ | 砂糖　さとう　　　Đường  糖化　とうか　　　Sự hóa đường  白糖　はくとう　　Đường tinh chế, đường mía, đường trắng | |
|  |  |  |  |  |
| 炭 | HV: THÁN | 訓読み: すみ | 炭　　すみ　　　　Than củi | |
| 意味: Than | 音読み: タン | 木炭　もくたん　　Than củi  石炭　せきたん　　Than đá, than củi | |
|  |  |  |  |  |
| 脂 | HV: CHI | 訓読み: あぶら | 脂　　あぶら　　　　Béo, mập  脂性　あぶらしょう　Tính béo | |
| 意味: Mỡ (động vật) | 音読み: シ | 油脂　ゆし　　　　Dầu mỡ, chất béo  牛脂　ぎゅうし　　Mỡ bò | |

Intermediate Kanji – *B2* **| L12 | 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肪 | HV: PHƯƠNG | 訓読み: |  | |
| 意味: Mỡ lá, mỡ | 音読み: ボウ | 脂肪　　　しぼう　　　Mỡ  皮下脂肪　ひかしぼう　Lớp mỡ dưới da | |
|  |  |  |  |  |
| 穀 | HV: CỐC, LỘC, DỤC | 訓読み: |  | |
| 意味: Ngũ cốc, thóc lúa | 音読み: コク | 穀食　こくしょく　Thực phẩm hạt  穀物　こくもつ　　Ngũ cốc  五穀　ごこく　　　Ngũ cốc  脱穀　だっこく　　Sự đập lúa | |
|  |  |  |  |  |
| 植 | HV: THỰC, TRĨ | 訓読み:  　　　　うーえる  　　　　うーわる | 植える　うえる　　Trồng cây  植わる　うわる　　Được trồng | |
| 意味: Trồng cây, thực vật | 音読み: ショク | 植物　しょくぶつ　Thực vật  植林　しょくりん　Trồng rừng  植字　しょくじ　　Sắp chữ  移植　いしょく　　Cấy, ghép | |
|  |  |  |  |  |
| 含 | HV: HÀM | 訓読み:ふくーめる  　　　ふくーむ | 含む　　ふくむ　　Bao gồm, bao hàm  含める　ふくめる　Bao gồm, gồm có | |
| 意味: Ngậm, bao gồm | 音読み: ガン | 包含　　ほうがん　Kể cả, bao gồm  包含的　ほうがんてき　Kể cả, bao gồm, tính toàn bộ  含金　　がんきん　Có vàng  含水　　かんすい　Có nước | |
|  |  |  |  |  |
| 吸 | HV: HẤP | 訓読み: すーう | 吸う　すう　　　　Hút, hít vào | |
| 意味: Hút vào, hấp thụ | 音読み: キュウ | 呼吸　こきゅう　　　Sự hô hấp, hít thở  吸収　きゅうしゅう　Sự hấp thụ, hấp thu  吸引　きゅういん　　Sự hút vào | |
|  |  |  |  |  |
| 菌 | HV: KHUẨN | 訓読み: |  | |
| 意味: Nấm, vi khuẩn | 音読み: キン | 菌　　きん　　　　Mầm, thai, phôi  殺菌　さっきん　　Thuốc sát trùng  無菌　むきん　　　Vô trùng | |

Intermediate Kanji – *B2* **| L12 | 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胞 | HV: BÀO | 訓読み: |  | |
| 意味: Tế bào | 音読み: ホウ | 胞子　ほうし　　　Ẵm con, sự bế con  同胞　はらから　　Đồng bào  気胞　きほう　　　Bọng chứa khí | |
|  |  |  |  |  |
| 塩 | HV: DIÊM | 訓読み: しお | 塩　　しお　　　　Muối | |
| 意味: | 音読み: エン | 塩分　えんぶん　　Lượng muối  塩田　えんでん　　Ruộng muối  食塩　しょくえん　Muối ăn | |
|  |  |  |  |  |
| 窒 | HV: TRẤT | 訓読み: |  | |
| 意味: Lấp, tắc nghẽn, trở ngại | 音読み: チツ | 窒息　　ちっそく　　Sự nghẹt thở  窒息死　ちっそくし　Sự chết ngạt | |
|  |  |  |  |  |
| 硫 | HV: LƯU | 訓読み: |  | |
| 意味: Lưu huỳnh | 音読み: リュウ | 硫酸　りゅうさん　Axit sulfuric  硫黄　いおう　　　Lưu huỳnh  加硫　かりゅう　　Sự lưu hóa  硫化　りゅうか　　Xông lưu huỳnh | |
|  |  |  |  |  |
| 剤 | HV: TỄ | 訓読み: |  | |
| 意味: Viên thuốc, liều thuốc | 音読み: ザイ | 洗剤　せんざい　　Xà bông  薬剤　やくざい　　Bào chế thuốc  下剤　げざい　　　Thuốc sổ  合剤　ごうざい　　Hợp chất | |
|  |  |  |  |  |
| 砂 | HV: SA | 訓読み: すな | 砂　　　すな　　　　　Cát, hạt cát | |
| 意味: Cát | 音読み: サ  　　　　　シャ | 砂糖　　さとう　　　　Đường  氷砂糖　こおりざとう　Đường kết tinh  金砂　　きんしゃ　　　Cát vàng  土砂　　どしゃ　　　　Trầm tích  砂丘　　さきゅう　　　Đồi cát | |

Intermediate Kanji – *B2* **| L12 | 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 繊 | HV: TIÊM | 訓読み: |  | |
| 意味: Đẹp, từ từ | 音読み: セン | 繊維　せんい　　　Sợi, chất xơ  繊細　せんさい　　Tinh tế  化繊　かせん　　　Sợi tơ hóa học  開繊　かいせん　　Khe hở, lỗ | |
|  |  |  |  |  |
| 殺 | HV: SÁT, SÁI, TÁT | 訓読み: ころーす | 殺す　ころす　　　Giết hại, sát hại | |
| 意味: Giết, bắt được | 音読み: 　サツ  　　　　　サイ  　　　　　セツ | 殺人　さつじん　　Sát nhân, giết người  自殺　じさつ　　　Sự tự sát, sự tự tử  相殺　そうさい　　Cân đối tài khoản  一殺那　いちせつな　Một chốc lát | |
|  |  |  |  |  |
| 滅 | HV: DIỆT | 訓読み:ほろーびる  　　　ほろーぼす | 滅びる　ほろびる　Diệt vong, tiêu tan  滅ぼす　ほろぼす　Làm cho diệt vong | |
| 意味: Tiêu tan, phá bỏ | 音読み: メツ | 滅亡　　めつぼう　Diệt vong  不滅　　ふめつ　　Sự bất diệt, bất tử  自滅　　じめつ　　Tự mất đi  死滅　　しめつ　　Chết hết | |
|  |  |  |  | |
| 抗 | Hán Việt: KHÁNG | 訓読み: |  | |
| 意味: Chống cự | 音読み: コウ | 抗争　こうそう　　Kháng chiến  抗体　こうたい　　Kháng thể  抗告　こうこく　　Kháng cáo  抗力　こうりょく　Sức đề kháng | |