Intermediate Kanji – *B2* | **L7 | 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 般 | HV: BAN, BÀN | 訓読み: |  | |
| 意味: Tất cả, tổng quát | 音読み:　ハン | 全般[ぜんぱん] Toàn bộ, toàn diện  一般[いっぱん] Cái chung, cái thông thường | |
|  |  |  |  |  |
| 噴 | HV: PHÚN, PHÔN | 訓読み:　ふ―く | 噴く[ふく] Phun ra, bắn ra | |
| 意味: Xì ra, dùng mũi phì hơi ra, phun nước | 音読み:　フン | 噴火[ふんか] Sự phun trào  噴火口[ふんかこう] Miệng núi lửa  噴出[ふんしゅつ] Sự phun ra  噴水[ふんすい] Sự phun nước | |
|  |  |  |  |  |
| 煙 | HV: YÊN | 訓読み: 　けむり  　　　　　けむ―る  　　　　　けむ―い | 煙[けむり] Khói, khói thuốc  煙い[けむい] Ngạt hơi, đầy khói  煙る[けむる] Bốc khói, tỏa khói | |
| 意味: Khói | 音読み: 　エン | 夕煙[ゆうけむり] Khói buổi tối  油煙[ゆえん] Khói dầu  煙突[えんとつ] Ống khói | |
|  |  |  |  |  |
| 昔 | HV: TÍCH | 訓読み: 　むかし | 昔々[むかしむかし] Ngày xửa ngày xưa | |
| 意味: Xưa, trước | 音読み: 　セキ  　　　　　シャク | 今昔[こんじゃく] Xưa và nay  昔日[せきじつ] Ngày xưa  往昔[おうせき] Ngày xưa | |
|  |  |  |  |  |
| 仲 | HV: TRỌNG | 訓読み:　なか | 仲間[なかま] Đồng nghiệp  仲仕[なかし] Công nhân bốc vác | |
| 意味: Giữa, quan hệ | 音読み:　チュウ | 仲人[なこうど] Người mai mối  仲介[ちゅうかい] Trung gian, môi giới  伯仲[はくちゅう] Sự ngang bằng | |
|  |  |  |  |  |
| 偏 | HV: THIÊN | 訓読み: かたよ―る | 偏る[かたよる] Nghiêng về một phía | |
| 意味: Thiên vị, lệch, nghiêng, không đều | 音読み: ヘン | 不偏[ふへん] Tính công bằng  偏見[へんけん] Nhìn thiên lệch về một phía  偏向[へんこう] Thiên hướng | |

Intermediate Kanji – *B2* **| L7 | 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布 | HV: BỐ | 訓読み: 　ぬの | 布[ぬの] Vải bố | |
| 意味: Vải | 音読み: 　フ | 布巾[ふきん] Khăn lau  布石[ふせき] Sự chuẩn bị, dự bị, sự sửa soạn | |
|  |  |  |  |  |
| 潜 | HV: TIỀM | 訓読み:  　　　　　ひそ―む  　　　　　もぐ―る | 潜る[くぐる] Trốn, tránh, lẩn tránh  潜る[もぐる] Nhảy lao đầu xuống (nước), lặn, né tránh, luồn lách (pháp luật) | |
| 意味: Giấu, ẩn | 音読み: 　セン | 潜入[せんにゅう] Sự đi vào, thâm nhập  潜在[せんざい] Tiềm tàng, tiềm năng | |
|  |  |  |  |  |
| 込 | HV: VÔ | 訓読み: 　こ―み  　　　　　こ―む  　　　　　こ―める | 込む[こむ] Đông đúc, tắc đường  見込[みこみ] Sự dự báo  込める[こめる] Nhét vào, tống vào | |
| 意味: Đông đúc, bao gồm | 音読み: |  | |
|  |  |  |  |  |
| 散 | HV: TÁN, TẢN | 訓読み:  　　　　ち―る  　　　　ち―らす  　　　　ち―らかす  　　　　ち―らかる | 散る[ちる] Rơi, rụng, tung, rải, rắc, gieo…  散らす[ちらす] Tung, rải, rắc, vãi  散らかす[ちらかす] Làm vương vãi, vứt lung tung  散らかる[ちらかる] Bừa bãi, lộn xộn | |
| 意味: Phân tán, gieo rắc | 音読み: サン | 散会[さんかい] Sự tan họp  散々[さんざん] Nghiêm khắc, nghiêm nghị | |
|  |  |  |  |  |
| 溝 | HV: CÂU | 訓読み: 　みぞ | T溝[てぃーみぞ] Rãnh hình T  溝[みぞ] Mương, cống rãnh | |
| 意味: Cái ngòi (rãnh) | 音読み: 　コウ | 海溝[かいこう] Chiều sâu  下水溝[げすいこう] Cống nước thải  側溝[そっこう] Máng nước, rãnh | |
|  |  |  |  |  |
| 凸 | HV: ĐỘT | 訓読み: |  | |
| 意味: Lồi, gập ghềnh | 音読み: 　トツ | 凸面[とつめん] Mặt lồi  凹凸[おうとつ] Sự lồi lõm, gồ gề  凸子[とっし] Bộ phận truyền động | |

Intermediate Kanji – *B2* **| L7 | 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凹 | HV: AO | 訓読み: |  | |
| 意味: Lõm | 音読み: 　オウ | 凸凹[でこぼこ] Tình trạng không bằng, tình trạng gồ ghề  凹地[おうち] Chỗ trũng | |
|  |  |  |  |  |
| 抜 | HV: BẠT | 訓読み: 　ぬ―く  　　　　　ぬ―かす  　　　　　ぬ―ける | 抜く[ぬく] Nhổ ra, rút ra  抜かす[ぬかす] Bỏ sót, bỏ qua  抜ける[ぬける] Rơi, rụng, sót, thiếu sót | |
| 意味: Cởi (áo), loại bỏ, rụng (tóc) | 音読み: 　バツ | 海抜[かいばつ] Độ cao so với mực nước biển  奇抜[きばつ] Tính lập dị, tính kỳ cục | |
|  |  |  |  |  |
| 峰 | HV: PHONG | 訓読み: 　みね | 峰[みね] Ngọn, đỉnh, đỉnh núi | |
| 意味: Đỉnh núi | 音読み: 　ホウ | 主峰[しゅほう] Kỹ xảo  高峰[こうほう] Núi cao | |
|  |  |  |  |  |
| 浸 | HV:　TẨM | 訓読み: 　ひた―す  　　　　　ひた―る | 浸る[ひたる] Bị thấm ướt  浸す[ひたす] Nhúng (vào nước) | |
| 意味: Tẩm, ngâm | 音読み: 　シン | 浸水[しんすい] Lụt lội, lũ lụt  浸食[しんしょく] Xâm thực, sự ăn mòn | |
|  |  |  |  |  |
| 傾 | HV: KHUYNH | 訓読み:  　　かたむ―く  　　かたむ―ける | 傾く[かたむく] Nghiêng, lệch về một phía  傾ける[かたむける] Có khuynh hướng, có xu hướng | |
| 意味: Nghiêng | 音読み: 　ケイ | 左傾[さけい] Nghiêng về bên trái  右傾[うけい] Nghiêng về bên phải | |
|  |  |  |  |  |
| 斜 | HV: TÀ, GIA | 訓読み: 　なな―め | 斜め[ななめ] Nghiêng, chéo, lệch | |
| 意味: Vẹo, chéo | 音読み: 　シャ | 斜面[しゃめん] Mặt nghiêng  斜線[しゃせん] Đường xiên | |

Intermediate Kanji – *B2* **| L7 | 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉 | HV: TUYỀN | 訓読み: 　いずみ | 泉[いずみ] Suối | |
| 意味: Suối, nguồn | 音読み: 　セン | 温泉[おんせん] Suối nước nóng  源泉[げんせん] Nguồn nước | |
|  |  |  |  |  |
| 脈 | HV: MẠCH | 訓読み: |  | |
| 意味: Mạch máu | 音読み: 　ミャク | 脈[みゃく] Mạch máu, quan hệ bí mật  人脈[じんみゃく] Các mối quan hệ | |
|  |  |  |  |  |
| 谷 | HV: CỐC, LỘC, DỤC | 訓読み: 　たに | 谷[たに] Thung lũng | |
| 意味: Lũng, suối | 音読み: 　コク | 渓谷[けいこく] Thung lũng, chỗ hõm  峡谷[きょうこく] Khe núi, hẻm núi  空谷[くうこく] Thung lũng bỏ hoang | |
|  |  |  |  |  |
| 氷 | HV: BĂNG | 訓読み: 　ひ  　　　　　こおり | こおり[氷] Nước đá  氷雨[ひさめ] Mưa dồn dập và lạnh buốt | |
| 意味:Băng đá, đóng băng | 音読み: 　ヒョウ | 氷山[ひょうざん] Núi Băng  氷点[ひょうてん] Điểm đóng băng | |
|  |  |  |  |  |
| 河 | HV: HÀ | 訓読み: 　かわ | 河[かわ] Sông | |
| 意味: Sông | 音読み: 　カ | 河川[かせん] Con sông, dòng sông  河口[かこう] Cửa sông | |
|  |  |  |  |  |
| 池 | HV: TRÌ | 訓読み: 　いけ | 池[いけ] Ao, hồ | |
| 意味: Cái ao | 音読み: 　チ | 電池[でんち] Pin, ắc quy  古池[ふるいけ] Giếng xưa, giếng cổ  印池 [いんち] Hộp mực con dấu | |
|  |  |  |  | |
| 溶 | HV: DONG, DUNG | 訓読み: 　と―く  　　　　　と―ける  　　　　　と―かす | 溶く[とく] Làm tan ra, hòa tan  溶ける[とける] Tan ra, tan chảy  溶かす[とかす] Hòa tan, làm tan | |
| 意味: Tan chảy, dung nham | 音読み: 　ヨウ | 溶解[ようかい] Nóng chảy, nung chảy  溶性[ようせい] Độ hoà tan | |