Intermediate Kanji – *B2* - **L1-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介 | **Hán Việt:** GIỚI | **Âm くん:** |  | |
| **Nghĩa:** Bờ cõi, trung gian | **Âm オン: カイ** | 仲介 (チュウカイ): môi giới, trung gian  紹介 (ショウカイ): giới thiệu | |
|  |  |  |  |  |
| 描 | **Hán Việt:** MIÊU | **Âm くん: えが-く** | 描**く:** miêu tả, phác họa | |
| **Nghĩa:** Miêu tả, vẽ ra | **Âm オン: ビョウ** | 描写 (ビョウシャ): phác họa  点描 (テンビョウ): Vẽ phác thảo | |
|  |  |  |  |  |
| 身 | **Hán Việt:** THÂN, QUYÊN | **Âm くん: み** | 身:thân thể; tự mình; thân phận  親身 (しんみ): Họ hàng, bà con | |
| **Nghĩa:** Bản thân | **Âm オン: シン** | 独身 (ドクシン): độc thân  献身 (ケンシン):tận tình, hết lòng (hiến thân) | |
|  |  |  |  |  |
| 他 | **Hán Việt:** THA | **Âm くん:** ほか |  | |
| **Nghĩa:** Khác | **Âm オン:** タ | 他方 (タホウ): mặt khác, cách khác (tha phương)  排他 (ハイタ): riêng biệt, độc quyền (bài tha) | |
|  |  |  |  |  |
| 属 | **Hán Việt:** CHÚC, THUỘC, CHÚ | **Âm くん:** - |  | |
| **Nghĩa:** Gắn liền, liền, thuộc về | **Âm オン:** ゾク | 直属 (チョクゾク): trực thuộc  属生 (ゾクセイ): thuộc tính | |
|  |  |  |  |  |
| 述 | **Hán Việt:** THUẬT | **Âm くん:** の-べる | 述べる: Bày tỏ, nói, tuyên bố | |
| **Nghĩa:** Trình bày, tuyên bố | **Âm オン:** ジュツ | 述語 (ジュツゴ): vị ngữ  陳述 (チンジュツ): lời trần thuật | |

Intermediate Kanji – *B2* - **L1-2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 趣 | **Hán Việt:** THÚ | **Âm くん:** おもむき | 趣: Điều lý thú, Cảm giác, ấn tượng | |
| **Nghĩa:** thú vị, tao nhã | **Âm オン:** シュ | 趣味 (シュミ): sở thích  趣旨 (シュシ): ý đồ, mục đích (thú chỉ) | |
|  |  |  |  |  |
| 陽 | **Hán Việt:** DƯƠNG | **Âm くん: -** |  | |
| **Nghĩa:** Mặt trời, tích cực | **Âm オン:** ヨウ | 太陽 (タイヨウ): mặt trời  陽暦 (ヨウレキ): dương lịch | |
|  |  |  |  |  |
| 警 | **Hán Việt:** CẢNH | **Âm くん: -** |  | |
| **Nghĩa:** Đề phòng, khuyến cáo | **Âm オン:** ケイ | 警察 (ケイサツ): cảnh sát  警報 (ケイホウ): cảnh báo | |
|  |  |  |  |  |
| 戒 | **Hán Việt:** GIỚI | **Âm くん:** いまし-める | 戒め: cảnh cáo, sự nhắc nhở | |
| **Nghĩa:** Phòng tránh, đề phòng | **Âm オン:** カイ | 訓戒 (クンカイ): cảnh cáo, sự nhắc nhở (huấn giới)  自戒 (ジカイ): tự kỷ luật | |
|  |  |  |  |  |
| 極 | **Hán Việt:** CỰC | **Âm くん:** きわ-める;きわ-まる; きわ-み | 極まる (tha): Đạt đến mức cuối cùng  極める (tự):Đạt đến mức tối đa  極み: Cực hạn | |
| **Nghĩa:** Cực, tột độ | **Âm オン: キョク;ゴク** | 南極 (ナンキョク): Nam cực  極意 (ゴクイ): bí ẩn, huyền bí | |
|  |  |  |  |  |
| 責 | **Hán Việt:** TRÁCH, TRÁI | **Âm くん:** せ-める | 責める: Khiển trách, kết tội | |
| **Nghĩa:** Trách mắng, chỉ trích | **Âm オン**: セキ | 自責 (ジセキ): cắn rứt  責任感 (セキニンカン): cảm giác trách nhiệm (trách nhiệm cảm) | |

Intermediate Kanji – *B2* - **L1-3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奇 | **Hán Việt:** KÌ, CƠ | **Âm くん:** - | 例える: So sánh, lấy ví dụ | |
| **Nghĩa:** Lạ, kỳ lạ, tò mò | **Âm オン:** キ | 奇数 (キスウ): số lẻ (kì số) - 偶数 (グウスウ): số chẵn (ngẫu số)  奇怪 (キカイ): kỳ dị, lạ thường (kì quái) | |
|  |  |  |  |  |
| 競 | **Hán Việt:** CẠNH | **Âm くん: きそ-う;せ-る** | 競う:Cạnh tranh, ganh đua  競る: cạnh tranh | |
| **Nghĩa:** Cạnh tranh, ganh đua | **Âm オン: キョウ;ケイ** | 競争 (キョウソウ): cạnh tranh, thi đua  競輪 (ケイリン): đua xe đạp (cạnh luân) | |
|  |  |  |  |  |
| 評 | **Hán Việt:** BÌNH | **Âm くん: -** |  | |
| **Nghĩa:** Bình luận | **Âm オン: ヒョウ** | 評判 (ヒョウバン): đánh giá, bình luận (bình phán)  定評 (テイヒョウ): đánh giá | |
|  |  |  |  |  |
| 詞 | **Hán Việt:** TỪ | **Âm くん:** - |  | |
| **Nghĩa:** Lời văn, từ | **Âm オン:** シ | 動詞 (ドウシ): động từ  台詞 (セリフ): Lời thoại, câu thoại | |
|  |  |  |  |  |
| 徴 | **Hán Việt:** TRƯNG, CHỦY, TRỪNG | **Âm くん: -** |  | |
| **Nghĩa:** Trưng tập, gọi đến, triệu tập | **Âm オン:** チョウ | 特徴 (トクチョウ): đặc trưng  象徴 (ショウチョウ): tượng trưng | |
|  |  |  |  |  |
| 肯 | **Hán Việt:** KHẲNG | **Âm くん:**  - |  | |
| **Nghĩa:** Đồng ý, ưng thuận | **Âm オン**: コウ | 肯定 (コウテイ): khẳng định | |

Intermediate Kanji – *B2* – **L1-4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 否 | **Hán Việt:** PHỦ | **Âm くん:** いな | 否: Không, không phải | |
| **Nghĩa:** Không, phủ định | **Âm オン: ヒ** | 否定 (ヒテイ): phủ định  否決 (ヒケツ): phủ quyết | |
|  |  |  |  |  |
| 積 | **Hán Việt:** TÍCH, TÍ | **Âm くん:** つ-む; つ-もる | 積む: Tích lũy (kinh nghiệm)  積もる: Dồn lại, tích lại | |
| **Nghĩa:** Chứa, tích góp | **Âm オン: セキ** | 積雪 セキセツ: Tuyết đọng lại sau khi rớt  積極 (セッキョク): tích cực | |
|  |  |  |  |  |
| 陰 | **Hán Việt:** ÂM | **Âm くん:** かげ; かげ-る | 陰げる: trở nên tối, có mây | |
| **Nghĩa:** Chứa, tích góp | **Âm オン: イン** | 陰晴 インセイ: Thời tiết có nắng và nhiều mây  光陰 コウイン : thời gian, ngày tháng | |