|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Z**](https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD) | [**Ký hiệu**](https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%BD_hi%E1%BB%87u_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc) | [**Tên**](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc) | **Tên**[**tiếng Anh**](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh) | **Nguồn gốc tên gọi**[[1]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#cite_note-1) |
| 1 | H | [Hydro](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hydro) | Hydrogen | [tiếng Hy Lạp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Hy_L%E1%BA%A1p) *hydro*, nghĩa là "nước" |
| 2 | He | [Heli](https://vi.wikipedia.org/wiki/Heli) | Helium | tiếng Hy Lạp *helios*, nghĩa là "[Mặt Trời](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di)" |
| 3 | Li | [Lithi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Lithi) | Lithium | tiếng Hy Lạp *lithos*, nghĩa là "đá" |
| 4 | Be | [Beryli](https://vi.wikipedia.org/wiki/Beryli) | Beryllium | tiếng Hy Lạp *beryllo* |
| 5 | B | [Bor](https://vi.wikipedia.org/wiki/Bor) | Boron | [tiếng Ả Rập](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_%E1%BA%A2_R%E1%BA%ADp) *buraq* - tên của hợp chất [borac](https://vi.wikipedia.org/wiki/Borac) |
| 6 | C | [Carbon](https://vi.wikipedia.org/wiki/Carbon) | Carbon | tiếng [Latinh](https://vi.wikipedia.org/wiki/Latinh) *carbo*, nghĩa là "than" |
| 7 | N | [Nitơ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nit%C6%A1) | Nitrogen | tiếng Hy Lạp *nitron* |
| 8 | O | [Oxy](https://vi.wikipedia.org/wiki/Oxy) | Oxygen | tiếng Hy Lạp *oxy,*nghĩa là*sinh ra acid* |
| 9 | F | [Fluor](https://vi.wikipedia.org/wiki/Fluor) | Fluorine | tiếng Latinh *fluere*, nghĩa là "chảy" |
| 10 | Ne | [Neon](https://vi.wikipedia.org/wiki/Neon) | Neon | tiếng Hy Lạp *neos*, nghĩa là "mới" |
| 11 | Na | [Natri](https://vi.wikipedia.org/wiki/Natri) | Sodium Natrium) | tiếng Latinh *natrium*[[2]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#cite_note-innvista-2) |
| 12 | Mg | [Magnesi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Magnesi) | Magnesium | đặt theo tên quận [Magnesia](https://vi.wikipedia.org/wiki/Magnesia_(%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_v%C3%B9ng)) ở Đông [Thessalía](https://vi.wikipedia.org/wiki/Thessal%C3%ADa), [Hy Lạp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hy_L%E1%BA%A1p) |
| 13 | Al | [Nhôm](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%B4m) | Aluminium | *aluminium* là tên tiếng Latinh của phèn; *alumen* nghĩa là "muối đắng" |
| 14 | Si | [Silic](https://vi.wikipedia.org/wiki/Silic) | Silicon | tiếng Latinh *silex* hoặc *silicis*, nghĩa là "[đá lửa](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_l%E1%BB%ADa)" |
| 15 | P | [Phosphor](https://vi.wikipedia.org/wiki/Phosphor) | Phosphorus | tiếng Hy Lạp *phosphoros*, nghĩa là "người mang đến ánh sáng" |
| 16 | S | [Lưu huỳnh](https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0u_hu%E1%BB%B3nh) | Sulfur | danh từ *sulfur* bắt nguồn từ [tiếng Phạn](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%E1%BA%A1n) *sulvere* hoặc tiếng Latinh *sulfurium*; cả hai đều có nghĩa là "lưu huỳnh"[[2]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#cite_note-innvista-2) |
| 17 | Cl | [Chlor](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chlor) | Chlorine | tiếng Hy Lạp *chloros*, nghĩa là "vàng lục" |
| 18 | Ar | [Argon](https://vi.wikipedia.org/wiki/Argon) | Argon | tiếng Hy Lạp *argos*, nghĩa là "nhàn rỗi" |
| 19 | K | [Kali](https://vi.wikipedia.org/wiki/Kali) | Potassium (Kalium) | tiếng Latinh *kalium*[[2]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#cite_note-innvista-2) |
| 20 | Ca | [Calci](https://vi.wikipedia.org/wiki/Calci) | Calcium | tiếng Latinh *calx*, nghĩa là *vôi* |
| 21 | Sc | [Scandi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Scandi) | Scandium | đặt theo địa danh [Scandinavia](https://vi.wikipedia.org/wiki/Scandinavia) (tên tiếng Latinh là *Scandia*) |
| 22 | Ti | [Titani](https://vi.wikipedia.org/wiki/Titani) | Titanium | đặt theo tên nhân vật [*Titan*](https://vi.wikipedia.org/wiki/Titan_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)) trong thần thoại Hy Lạp |
| 23 | V | [Vanadi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vanadi) | Vanadium | đặt theo tên gọi *Vanadis* - tên cũ để chỉ nữ thần [Freyja](https://vi.wikipedia.org/wiki/Freyja) trong [thần thoại Bắc Âu](https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i_B%E1%BA%AFc_%C3%82u) |
| 24 | Cr | [Chromi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Chromi) | Chromium | tiếng Hy Lạp *chroma*, nghĩa là "màu sắc" |
| 25 | Mn | [Mangan](https://vi.wikipedia.org/wiki/Mangan) | Manganese | hoặc là từ tiếng Latinh *magnes* (nghĩa là "nam châm"), hoặc từ *magnesia nigra* ("oxide magiê đen") |
| 26 | Fe | [Sắt](https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFt) | Iron (Ferrum) | ký hiệu Fe ứng với tên tiếng Latinh *ferrum* |
| 27 | Co | [Cobalt](https://vi.wikipedia.org/wiki/Cobalt) | Cobalt | tiếng Đức, *kobold,* nghĩa là kim loại của quỷ. Tên này do các người thợ mỏ đặt vì chúng rất độc hại. |
| 28 | Ni | [Nickel](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nickel) | Nickel | tiếng Đức *kupfernickel*, nghĩa là "kim loại đồng của quỷ" hoặc "kim loại đồng của [thánh Nicôla](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%B4la_th%C3%A0nh_Myra)" |
| 29 | Cu | [Đồng](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng) | Copper (cuprum) | trong tiếng Anh, đồng được gọi là *copper*. Đây là danh từ bắt nguồn từ tiếng Anh cổ *coper*, mà *coper* lại bắt nguồn từ tiếng Latinh *Cyprium aes*, nghĩa là "kim loại từ đảo [Síp](https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADp)" |
| 30 | Zn | [Kẽm](https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BDm) | Zinc | ký hiệu Zn ứng với từ tiếng Đức *zinc*; từ này bắt nguồn từ [tiếng Ba Tư](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ba_T%C6%B0) là *sing*, nghĩa là "đá" |
| 31 | Ga | [Gali](https://vi.wikipedia.org/wiki/Gali) | Gallium | tiếng Latinh *Gallia*, tên cổ nước Pháp |
| 32 | Ge | [Germani](https://vi.wikipedia.org/wiki/Germani) | Germanium | tiếng Latinh *Germania*, nghĩa là "[Đức](https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c)" |
| 33 | As | [Arsen](https://vi.wikipedia.org/wiki/Arsen) | Arsenic | tiếng Hy Lạp *arsenikon*, nghĩa là "[orpiment](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Orpiment&action=edit&redlink=1) nhuộm vàng" |
| 34 | Se | [Seleni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Seleni) | Selenium | tiếng Hy Lạp *selene*, nghĩa là "[Mặt Trăng](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%C4%83ng)" |
| 35 | Br | [Brom](https://vi.wikipedia.org/wiki/Brom) | Bromine | tiếng Hy Lạp *bromos*, nghĩa là "mùi thối" |
| 36 | Kr | [Krypton](https://vi.wikipedia.org/wiki/Krypton) | Krypton | tiếng Hy Lạp *kryptos*, nghĩa là "ẩn giấu" |
| 37 | Rb | [Rubidi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Rubidi) | Rubidium | tiếng Latinh *rubidius*, nghĩa là "đỏ cực kỳ sẫm" |
| 38 | Sr | [Stronti](https://vi.wikipedia.org/wiki/Stronti) | Strontium | đặt theo địa danh [Strontian](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Strontian&action=edit&redlink=1) - một thị trấn ở [Scotland](https://vi.wikipedia.org/wiki/Scotland) |
| 39 | Y | [Ytri](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ytri) | Ytrium | đặt theo địa danh [Ytterby](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ytterby), [Thụy Điển](https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n) |
| 40 | Zr | [Zirconi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Zirconi) | Zirconium | tiếng Ba Tư *zargun*, nghĩa là "có màu của vàng" |
| 41 | Nb | [Niobi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Niobi) | Niobium | đặt theo tên của [Niobe](https://vi.wikipedia.org/wiki/Niobe) - con gái vua [Tantalus](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tantalus) trong thần thoại Hy Lạp |
| 42 | Mo | [Molypden](https://vi.wikipedia.org/wiki/Molypden) | Molybdenum | tiếng Hy Lạp *molybdos*, nghĩa là "chì" |
| 43 | Tc | [Tecneti](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tecneti) | Technetium | tiếng Hy Lạp *tekhnetos*, nghĩa là "nhân tạo" |
| 44 | Ru | [Rutheni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Rutheni) | Ruthenium | tiếng Latinh *Ruthenia*, nghĩa là "[Nga](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nga)" |
| 45 | Rh | [Rhodi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Rhodi) | Rhodium | tiếng Hy Lạp *rhodon*, nghĩa là "có màu hoa hồng" |
| 46 | Pd | [Paladi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Paladi) | Palladium | đặt theo theo tên của tiểu hành tinh [2 Pallas](https://vi.wikipedia.org/wiki/2_Pallas) - có thời từng được xem là hành tinh |
| 47 | Ag | [Bạc](https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c) | Silver (Argentum) | tiếng Latinh *argentum*[[2]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#cite_note-innvista-2) |
| 48 | Cd | [Cadmi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Cadmi) | Cadmium | tiếng Latinh *cadmia* (khoáng chất calmine) |
| 49 | In | [Indi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Indi) | Indium | tiếng Latinh *indicium*, nghĩa là "màu [tím](https://vi.wikipedia.org/wiki/Violet_(m%C3%A0u))" hoặc "màu chàm" |
| 50 | Sn | [Thiếc](https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFc) | Tin (Stannum) | ký hiệu Sn ứng với tên tiếng Latinh *stannum*, nghĩa là "cứng" |
| 51 | Sb | [Antimon](https://vi.wikipedia.org/wiki/Antimon) | Antimony (Stibium) | tiếng Hy Lạp *anti – monos*, nghĩa là "không đơn độc" (tiếng Latinh: *stibium*) |
| 52 | Te | [Teluri](https://vi.wikipedia.org/wiki/Teluri) | Tellurium | tiếng Latinh *tellus*, nghĩa là "[Trái Đất](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t)" |
| 53 | I | [Iod](https://vi.wikipedia.org/wiki/Iod) | Iodine | tiếng Hy Lạp *iodes*, nghĩa là "[màu tím](https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADm)" |
| 54 | Xe | [Xenon](https://vi.wikipedia.org/wiki/Xenon) | Xenon | tiếng Hy Lạp *xenos*, nghĩa là "kẻ lạ" |
| 55 | Cs | [Caesi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Caesi) | Caesium | tiếng Latinh *caesius*, nghĩa là "màu xanh da trời" |
| 56 | Ba | [Bari](https://vi.wikipedia.org/wiki/Bari) | Barium | tiếng Hy Lạp *barys*, nghĩa là "nặng" |
| 57 | La | [Lanthan](https://vi.wikipedia.org/wiki/Lanthan) | Lanthanum | tiếng Hy Lạp *lanthanein*, nghĩa là "nằm ẩn giấu" |
| 58 | Ce | [Ceri](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ceri) | Cerium | đặt tên tên vị thần nông nghiệp [Ceres](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ceres_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)) trong thần thoại La Mã |
| 59 | Pr | [Praseodymi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Praseodymi) | Praseodymium | tiếng Hy Lạp *prasios didymos*, nghĩa là "cặp song sinh xanh lục" |
| 60 | Nd | [Neodymi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Neodymi) | Neodymium | tiếng Hy Lạp *neos didymos*, nghĩa là "cặp song sinh mới" |
| 61 | Pm | [Promethi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Promethi) | Promethium | đặt theo tên [Prometheus](https://vi.wikipedia.org/wiki/Prometheus) trong thần thoại Hy Lạp. Prometheus là người đã đánh cắp lửa từ các thần và giao nó cho con người. |
| 62 | Sm | [Samari](https://vi.wikipedia.org/wiki/Samari) | Samarium | samari lần đầu tiên được cô lập là từ khoáng chất [samarskite](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Samarskite&action=edit&redlink=1) |
| 63 | Eu | [Europi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Europi) | Europium | đặt theo địa danh "[Châu Âu](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u)" |
| 64 | Gd | [Gadolini](https://vi.wikipedia.org/wiki/Gadolini) | Gadonlinium | đặt theo họ nhà hóa học, vật lý học và khoáng vật học [Johan Gadolin](https://vi.wikipedia.org/wiki/Johan_Gadolin) |
| 65 | Tb | [Terbi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Terbi) | Terbium | đặt theo địa danh Ytterby, Thụy Điển |
| 66 | Dy | [Dysprosi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Dysprosi) | Dysprosium | tiếng Hy Lạp *dysprositos*, nghĩa là "khó lấy được" |
| 67 | Ho | [Holmi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Holmi) | Holmium | tiếng Latinh *Holmia*, nghĩa là "[Stockholm](https://vi.wikipedia.org/wiki/Stockholm)", Thụy Điển |
| 68 | Er | [Erbi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Erbi) | Erbium | đặt theo địa danh Ytterby, Thụy Điển |
| 69 | Tm | [Thuli](https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuli) | Thulium | đặt theo địa danh [Thule](https://vi.wikipedia.org/wiki/Thule) - tên cổ của Scandinavia |
| 70 | Yb | [Yterbi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Yterbi) | Yterbium | đặt theo địa danh Ytterby, Thụy Điển |
| 71 | Lu | [Luteti](https://vi.wikipedia.org/wiki/Luteti) | Lutetium | đặt theo địa danh La Mã *Lutetia*, nghĩa là "[Paris](https://vi.wikipedia.org/wiki/Paris)", Pháp |
| 72 | Hf | [Hafni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hafni) | Hafnium | đặt theo địa danh trong tiếng Latinh là *Hafnia*, nghĩa là "[Copenhagen](https://vi.wikipedia.org/wiki/Copenhagen)", Đan Mạch |
| 73 | Ta | [Tantali](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tantali) | Tantalum | đặt theo danh xưng của vua [Tantalus](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tantalus) - cha của Niobe trong thần thoại Hy Lạp |
| 74 | W | [Wolfram](https://vi.wikipedia.org/wiki/Wolfram) | Tungsten (Wolfram) | *wolfram* là tên cũ của khoáng chất wolframite[[2]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#cite_note-innvista-2) |
| 75 | Re | [Rheni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Rheni) | Rhenium | tiếng Latinh *Rhenia*, nghĩa là sông "[Rhine](https://vi.wikipedia.org/wiki/Rhine)" - con sông chảy từ [Graubünden](https://vi.wikipedia.org/wiki/Graub%C3%BCnden) ở đông [Anpơ Thụy Sĩ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Anp%C6%A1_Th%E1%BB%A5y_S%C4%A9) ra bờ [biển Bắc](https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_B%E1%BA%AFc) ở [Hà Lan](https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Lan) |
| 76 | Os | [Osmi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Osmi) | Osmium | tiếng Hy Lạp *osme*, nghĩa là "mùi" |
| 77 | Ir | [Iridi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Iridi) | Iridium | đặt theo tên thần [Iris](https://vi.wikipedia.org/wiki/Iris_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)) - nữ thần cầu vồng trong thần thoại Hy Lạp |
| 78 | Pt | [Platin](https://vi.wikipedia.org/wiki/Platin) | Platinum | [tiếng Tây Ban Nha](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_T%C3%A2y_Ban_Nha) *platina*, nghĩa là "bạc nhỏ" |
| 79 | Au | [Vàng](https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0ng) | Gold (Aurum) | ký hiệu Au ứng với tên tiếng Latinh *aurum*, nghĩa là "quầng sáng của bình minh"[[2]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#cite_note-innvista-2) |
| 80 | Hg | [Thủy ngân](https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_ng%C3%A2n) | Mercury (Hydrargyrum*)* | ký hiệu Hg ứng với tên cũ *hydrargyrum*, trong đó *hydr-* và *argyros* lần lượt có nghĩa là "nước" và "bạc" (trong tiếng Hy Lạp). |
| 81 | Tl | [Tali](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tali) | Thalium | tiếng Hy Lạp *thallos*, nghĩa là "nhánh cây con màu lục" |
| 82 | Pb | [Chì](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AC) | Lead (Plumbum) | ký hiệu Pb ứng với tên tiếng Latinh *plumbum*[[2]](https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc#cite_note-innvista-2) |
| 83 | Bi | [Bismuth](https://vi.wikipedia.org/wiki/Bismuth) | Bismuth | tiếng Đức 'Bisemutum'; đây vốn là cách viết sai của cụm từ *Weisse Masse*, nghĩa là "vật chất trắng" |
| 84 | Po | [Poloni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Poloni) | Polonium | tiếng Latinh *Polonia*, nghĩa là "[Ba Lan](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_Lan)" - quê quán của [Marie Curie](https://vi.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie), người đầu tiên cô lập nguyên tố này |
| 85 | At | [Astatin](https://vi.wikipedia.org/wiki/Astatin) | Astatine | tiếng Hy Lạp *astatos*, nghĩa là "không ổn định" |
| 86 | Rn | [Radon](https://vi.wikipedia.org/wiki/Radon) | Radon | đặt theo tên của nguyên tố radi, bởi vì đầu tiên radon được phát hiện khi nó thoát ra từ radi trong quá trình phân rã phóng xạ |
| 87 | Fr | [Franci](https://vi.wikipedia.org/wiki/Franci) | Francium | nghĩa là "[Pháp](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p)" - nơi lần đầu tiên phát hiện ra nguyên tố này |
| 88 | Ra | [Radi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Radi) | Radium | tiếng Latinh *radius*, nghĩa là "tia" |
| 89 | Ac | [Actini](https://vi.wikipedia.org/wiki/Actini) | Actinium | tiếng Hy Lạp *actinos*, nghĩa là "một tia" |
| 90 | Th | [Thori](https://vi.wikipedia.org/wiki/Thori) | Thorium | đặt theo tên thần sấm [Thor](https://vi.wikipedia.org/wiki/Thor_(th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i)) trong thần thoại Scandinavia |
| 91 | Pa | [Protactini](https://vi.wikipedia.org/wiki/Protactini) | Protactinium | tiền tố *protos* trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "đầu tiên", bởi lẽ actini được tạo ra thông qua quá trình phân rã phóng xạ của protactini |
| 92 | U | [Urani](https://vi.wikipedia.org/wiki/Urani) | Uranium | nghĩa là "[sao Thiên Vương](https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Thi%C3%AAn_V%C6%B0%C6%A1ng)" |
| 93 | Np | [Neptuni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Neptuni) | Neptunium | nghĩa là "[sao Hải Vương](https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_H%E1%BA%A3i_V%C6%B0%C6%A1ng)" |
| 94 | Pu | [Plutoni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Plutoni) | Plutonium | nghĩa là "[sao Diêm Vương](https://vi.wikipedia.org/wiki/Sao_Di%C3%AAm_V%C6%B0%C6%A1ng)" |
| 95 | Am | [Americi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Americi) | Americium | nghĩa là "[châu Mỹ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_M%E1%BB%B9)" |
| 96 | Cm | [Curi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Curi) | Curium | đặt theo họ của nhà vật lý học [Pierre Curie](https://vi.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie) và nhà vật lý học - hóa học [Marie Curie](https://vi.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie) |
| 97 | Bk | [Berkeli](https://vi.wikipedia.org/wiki/Berkeli) | Berkelium | đặt theo địa danh [Berkeley, California](https://vi.wikipedia.org/wiki/Berkeley,_California), Hoa Kỳ - nơi lần đầu tiên tổng hợp nguyên tố này |
| 98 | Cf | [Californi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Californi) | Californium | đặt theo địa danh [California](https://vi.wikipedia.org/wiki/California), Hoa Kỳ - nơi lần đầu tiên tổng hợp nguyên tố này |
| 99 | Es | [Einsteini](https://vi.wikipedia.org/wiki/Einsteini) | Einsteinium | đặt theo họ của nhà vật lý học [Albert Einstein](https://vi.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein) |
| 100 | Fm | [Fermi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Fermi) | Fermium | đặt theo họ của nhà vật lý học [Enrico Fermi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi) |
| 101 | Md | [Mendelevi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Mendelevi) | Mendelevium | đặt theo họ của nhà hóa học và nhà phát minh [Dmitri Ivanovich Mendeleev](https://vi.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Ivanovich_Mendeleev) |
| 102 | No | [Nobeli](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nobeli) | Nobelium | đặt theo họ của nhà hóa học, kỹ sư, nhà phát minh, nhà sản xuất vũ khí [Alfred Nobel](https://vi.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel) |
| 103 | Lr | [Lawrenci](https://vi.wikipedia.org/wiki/Lawrenci) | Lawrencium | đặt theo họ của nhà vật lý học [Ernest Lawrence](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ernest_Lawrence) |
| 104 | Rf | [Rutherfordi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Rutherfordi) | Rutherfordium | đặt theo họ của nhà vật lý học - hóa học [Ernest Rutherford](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford) |
| 105 | Db | [Dubni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Dubni) | Dubnium | đặt theo địa danh [Dubna](https://vi.wikipedia.org/wiki/Dubna), Nga |
| 106 | Sg | [Seaborgi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Seaborgi) | Seaborgium | đặt theo họ của nhà khoa học [Glenn Seaborg](https://vi.wikipedia.org/wiki/Glenn_Seaborg) |
| 107 | Bh | [Bohri](https://vi.wikipedia.org/wiki/Bohri) | Bohrium | đặt theo họ của nhà vật lý học [Niels Bohr](https://vi.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr) |
| 108 | Hs | [Hassi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hassi) | Hassium | đặt theo địa danh [Hessen](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hessen), Đức - nơi đầu tiên tổng hợp nguyên tố này |
| 109 | Mt | [Meitneri](https://vi.wikipedia.org/wiki/Meitneri) | Meitnerium | đặt theo họ của nhà vật lý học [Lise Meitner](https://vi.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner) |
| 110 | Ds | [Darmstadti](https://vi.wikipedia.org/wiki/Darmstadti) | Darmstadtium | đặt theo địa danh [Darmstadt](https://vi.wikipedia.org/wiki/Darmstadt), Đức - nơi đầu tiên tổng hợp nguyên tố này |
| 111 | Rg | [Roentgeni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Roentgeni) | Roentgenium | đặt theo họ của nhà vật lý học [Wilhelm Röntgen](https://vi.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen) |
| 112 | Cn | [Copernixi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Copernixi) | Copernicium | đặt theo họ của nhà thiên văn học [Nicolaus Copernicus](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus) |
| 113 | Nh | [Nihoni](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nihoni) | Nihonium | [tiếng Nhật](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Nh%E1%BA%ADt) nihon nghĩa là [Nhật Bản](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n) - nơi đầu tiên tổng hợp nguyên tố này |
| 114 | Fl | [Flerovi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Flerovi) | Flerovium | đặt theo họ của nhà vật lý học [Georgy Flyorov](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Georgy_Flyorov&action=edit&redlink=1) |
| 115 | Mc | [Moscovi](https://vi.wikipedia.org/wiki/Moscovi) | Moscovium | [Moskva](https://vi.wikipedia.org/wiki/Moskva), [Nga](https://vi.wikipedia.org/wiki/Nga) - nơi đầu tiên tổng hợp nguyên tố này |
| 116 | Lv | [Livermori](https://vi.wikipedia.org/wiki/Livermori) | Livermorium | đặt theo tên [Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%B2ng_th%C3%AD_nghi%E1%BB%87m_Qu%E1%BB%91c_gia_Lawrence_Livermore&action=edit&redlink=1) (ở [Livermore, California](https://vi.wikipedia.org/wiki/Livermore,_California)) - đơn vị đã hợp tác cùng [Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87n_Li%C3%AAn_h%E1%BB%A3p_Nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u_H%E1%BA%A1t_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1) tổng hợp ra nguyên tố này |
| 117 | Ts | [Tennessine](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tennessine) | Tennessine | [Tennessee](https://vi.wikipedia.org/wiki/Tennessee), [Hoa Kỳ](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3) |
| 118 | Og | [Oganesson](https://vi.wikipedia.org/wiki/Oganesson) | Oganesson | đặt theo họ của nhà vật lý học [Yuri Oganessian](https://vi.wikipedia.org/wiki/Yuri_Tsolakovich_Oganessian) |