**âm noãn** d睾丸

âm nuy d 阳痿 âm phần d 坟，坟墓;墓地 âm phổ d 音谱

âm phổ

âm phủ d 阴府，地府: Chết xuống âm phủ. 命归阴府。t 阴府的，地府的：: tiền âm phủ

冥币

âm răng d [语]齿音 âm sắc d 音质、音色

âm tạp d 杂音，噪音 âm tần d 音频

âm thanh d 声音:：tốc độ âm thanh 音速; ；âm thanh nổi 立体声

âm thầm t 暗自，独自: ：âm thầm chịu đựng 暗自承受；; sống lặng lẽ âm thầm 独自默默

生活

âm thần d [解]阴唇 âm thoa d 音叉

âm ti d 阴司，地府，阴间：: mất rồi thì xuống âm

ti 死了就下阴间

âm tiết d 音节: "Sạch sành sanh" là từ có ba  
âm tiết, “sạch sành sanh” 是三音节词。  
âm tín d 音信，音讯:：biệt vô âm tín 杳无音

讯

âm tính t [医](呈）阴性的：: Xét nghiệm cho kết quả âm tính. 检验结果呈阴性。 âm tố d [语]音素 âm trình d [乐]音程

âm u t 阴暗，灰暗: căn nhà âm u 屋子阴森森; Trời âm u như sắp mưa. 天阴沉沉像要下雨。

âm vang đg 响彻，回响：: Tiếng cồng chiêng âm vang cả núi rừng.锣声响彻山林。 d ①浊音：：: Các âm m, ，n trong tiếng Việt là

các phụ âm âm vang. 越语中的 m, n 是浊 辅音。②回音，回声; 声响，声音：：: Không một âm vang nào ngoài tiếng gió buồn tê tái. 除了凄厉的风声，没有其他声音。 âm vận d 音韵 âm vật d [解]阴蒂 âm vị d 音位：：: âm vị học 音位学 âm vực d 音域

ầm [拟]轰隆：: Cây đổ đánh ầm một cái.树轰 隆一声倒下。t 震响的，喧嚷的: ：Cười nói ầm nhà. 说笑声满屋震响。đg 轰动：: Cả làng đồn ầm lên anh ta trúng xổ số. 他的彩

票中奖轰动了全村。 ầm à ầm ừ =ầm ừ

ầm ã t 噪杂，震天响:：tiếng trực thăng ầm ã 震天响的直升机声

ầm ầm t 喧闹的，轰鸣的：: Họ cười nói ầm ầm. 他们闹哄哄地说笑。 ầm ì t [拟]轰隆隆，哗哗: tiếng máy bay ầm ì 飞机轰鸣声； Tiếng sóng ầm ì từ biển vọng về. 哗哗的波涛声从海上传来。。。。 ầm ĩ t 喧闹，嘈杂，震天响：: quát tháo ầm ĩ 震 响的斥骂声:；Khua chiêng gõ mõ ầm ĩ.打 锣敲梆震天价响。

ầm ừ đg 支支吾吾，不置可否: ：ầm ừ cho qua

chuyện 支支吾吾应付

ẩm t 潮湿:：không khí ẩm 空气潮湿; ；Gạo để ấm dễ bị mục. 大米受潮容易发霉。 ẩm [汉]饮：ẩm thực 饮食；độc ẩm 独饮；đối ẩm 对饮

ẩm độ d 湿度

ẩm hận đg 饮恨 **ẩ**m kế d 湿度计

ẩm mốc t 霉湿，潮湿发霉: ：căn phòng ẩm

mốc 房子潮湿发霉

ẩm sì t [口]湿润，潮湿，霉湿：: Mưa dầm, quần áo chăn chiếu ấm sì. 阴雨天，衣服、

被子、席子都发霉了。

ẩm thấp t 潮，潮湿：: nền nhà ẩm thấp 房基潮