**Từ vựng đề 읽기**

**Câu 1**

1. 해 : mặt trời
2. 아침 : buổi sáng
3. 일찍 : sớm
4. 일어나다 : dậy
5. 뜨다 : mở mắt

**Câu 2**

1. 무슨 : cái gì
2. 열심히 : cố gắng
3. 중요하다 : quan trọng

**Câu 3**

1. 계속 : tiếp tục
2. 웃다 : cười
3. 다니다 : ghé qua, lui tới

**Câu 4**

1. 다음 주 : tuần sau
2. 개강 : sự khai giảng
3. 방학 : kỳ nghỉ
4. 끝나다 : kết thúc

**Câu 5**

1. 눕다 : nằm
2. 순간 : khoảng khắc
3. 잠 : ngủ
4. 솔솔 :thoang thoảng, nhẹ nhàng
5. 편하다 : thoải mái
6. 수건 :khăn
7. 침대 :giường
8. 세계 : thế giới
9. 신발 : giày

**Câu 6**

1. 신선하다 :tươi mới
2. 재료 : vật liệu
3. 부담 : trọng trách
4. 가격 : giá cả
5. 가족 : gia đình
6. 모임 : cuộc họp mặt
7. 단체 : đoàn thể
8. 환영 : sự chào mừng
9. 은행 : ngân hàng
10. 식당 : nhà hàng
11. 세탁소 : tiệm giặt ủi
12. 편의점 : cửa hàng tiện lợi

**Câu 7**

1. 푸르다 : xanh tươi
2. 숲 : rừng
3. 맑다 : trong xanh
4. 강 : sông
5. 지키다 : giữ gìn, bảo vệ
6. 자연 보호 : bảo vệ thiên nhiên
7. 시간 절약 : tiết kiệm thời gian
8. 자리 양보 : nhường chỗ
9. 안전 관리 : quản lý an toàn

**Câu 8**

1. 오후 : buổi chiều
2. 구매하다 : mua hàng
3. 그날 : ngày đó
4. 가지다 : mang, có
5. 주문 : gọi món
6. 늦어지다 : trễ đi, muộn đi
7. 사용 설명 : giải thích sử dụng
8. 배달 안내 : hướng dẫn giao hàng
9. 이용 순서 : thứ tự sử dụng
10. 교환 방법 : cách đổi hàng

**Câu 9**

1. 도서 : sách
2. 신청 : đăng ký
3. 필요하다 : cần thiết
4. 신청 기간 : thời gian đăng ký
5. 신청 방법 : cách đăng ký
6. 도서관 : thư viện
7. 홈페이지 : trang chủ
8. 이내 : trong vòn
9. 가능 : khả năng
10. 잡지 : tạp chí
11. 어학 교재 제외 : ngoài sách giáo khoa ngôn ngữ học
12. 책 : sách
13. 도착하다 : đến nơi
14. 이메일 : email
15. 알리다 : được biết
16. 종류 : chủng loại

**Câu 10**

1. 직업 : nghề nghiệp
2. 선택 : lựa chọn
3. 기준 : tiêu chuẩn
4. 개인의 발전 : phát huy cá nhân
5. 월급 : tiền lương
6. 적성 : thích đáng
7. 직업의 안정성 : tính ổn định nghề nghiệp
8. 기타 : khác
9. 근무 조건 : điều kiện làm việc
10. 조사 대상 : đối tượng điều tra
11. 20~30대 : tuổi 20~30
12. 성인 남녀 : nam nữ trưởng thành
13. 비율이 같다 : giống với tỷ lệ
14. 전체 : toàn bộ
15. 반을 넘다 : hơn một nửa

**Câu 11**

1. 지난 13일 : ngày 13 vừa qua
2. 인주경찰서 : đồn cảnh sát Inchu
3. 편지 : bức thư
4. 한 통 :1 bức
5. 배달되다 :được giao
6. 편지를 보내다 : gửi thư
7. 지난달 :tháng vừa qua
8. 방문하다 : thăm
9. 지갑을 잃어버리다 : làm mất ví
10. 외국인 관광객 : khách nước ngoài
11. 말이 통하다 : thông qua lời nói
12. 지갑을 찾다 : tìm ví
13. 어려움을 겪다 : trải qua khó khăn
14. 경찰 : cảnh sát
15. 사전 : từ điển
16. 몸짓 : cử chỉ
17. 고마움을 담다 : chứa đựng lòng biết ơn
18. 감사 편지를 보내다 : gửi thư cảm ơn
19. 마음을 표현하다 : thể hiện tấm lòng
20. 돌아가다 : quay lại

**Câu 12**

1. 공연 : buổi biểu diễn
2. 최근 : gần đây
3. 혼자 : một mình
4. 연인 : người yêu
5. 장르 : thể loại
6. 뮤지컬 : nhạc kịch
7. 연극 : sự diễn kịch
8. 늘어나다 : khá lên, tăng lên
9. 조사 결과 : kết quả điều tra
10. 공연을 관람하다 : xem biểu diễn
11. 나타나다 : xuất hiện
12. 신경을 쓰다 : lo lắng, để ý
13. 집중하다 : tập trung
14. 장점이 있다 : điểm mạnh

**Câu 13**

1. 개 : chó
2. 고양이 : mèo
3. 사이가 나쁘다 : quan hệ xấu
4. 유명하다 : nổi tiếng
5. 앞발을 드다 : nhấc chân trước lên
6. 행동 : hành động
7. 놀다 : chơi
8. 의미 : ý nghĩa
9. 공격하다 : công kích
10. 오해하다 : hiểu lầm
11. 서로 : lẫn nhau
12. 다르다 : khác
13. 둘 사이가 안 좋다 : quan hệ giữa 2 người không tốt

**Câu 14**

1. 시대가 변하다 : thời đại thay đổi
2. 회식 문화가 바뀌다 : văn hóa tiệc tùng thay đổi
3. 직장 : nơi làm việc
4. 업무 분위기 : bầu không khí công ty
5. 예전에 : trước đây
6. 주로 : chủ yếu
7. 술을 많이 마시다 : uống nhiều rượu
8. 맛집을 탐방하다 : khám phá nhà hàng ngon
9. 경우가 늘다 : trường hợp tăng lên

**Câu 15**

1. 아들 : con trai
2. 보물을 찾다 : tìm báu vật
3. 밭: ruộng
4. 아무것도 나오다 : bất cứ cái gì cũng xuất hiện ra
5. 실망하다 : thất vọng
6. 아깝다 : đáng tiếc
7. 밭에 씨를 뿌리다 : gieo hạt trên cánh đồng
8. 농부 : nông dân
9. 게으르다 : lười biếng
10. 보물을 숨기다 : giấu bảo vật
11. 말을 남기고 죽다 : chết đẻ lại lời nói
12. 시간이 흐르다 : thời gian trôi qua
13. 열매가 맺히다 : thành quả được kết trái

**Câu 16**

1. 일반적으로 : thông thường
2. 쓴맛을 꺼리다 : ghét đắng
3. 본능 : bản năng
4. 관계가 있다 : có quan hệ
5. 식물 : thực vật
6. 독성 : đọc tính
7. 몸 : cơ thể
8. 해롭다 : gây hại
9. 독이 있다 :có đọc
10. 쓴맛이 나다 : vị đắng
11. 무의식적 : tính vô thức
12. 위험하다 : nguy hiểm
13. 거부하다 : từ chối
14. 지나치다 : quá, quá thái
15. 과식을 피하다 :tránh ăn quá độ
16. 몸을 보호하다 : bảo vệ cơ thể
17. 맛없다 : không ngon
18. 음식을 멀리하다 : tránh thức ăn
19. 입맛이 변하다 : thay đổi vị

**Câu 17**

1. 대화를 원활하다 : đối thoại trôi chảy
2. 상대방 : đối phương
3. 느낌 : cảm giác
4. 대부분 : đại đa số
5. 나라 : đất nước
6. 긍정을 나타내다 : thể hiện sự thừa nhận
7. 위아래로 : lên xuống
8. 움직 : chuyển động
9. 존중하다 : tôn trọng
10. 공감하다 : đồng cảm
11. 인상을 주다 : gây ấn tượng
12. 손뼉을 치다 : vỗ tay
13. 고개를 끄덕이다 : gật đầu
14. 질문하다 : câu hỏi
15. 기록하다 : kỷ lục

**Câu 18**

1. 여부 : có hay không
2. 관계없이 : không có quan hệ
3. 물건을 못 버리다 : không được vứt đồ
4. 저장해 두다 : lưu trữ
5. 습관 : thói quen
6. 취미 : sở thích
7. 수집하다 : thu thập, sưu tầm
8. 정도를 넘다 : vượt quá mức độ
9. 방해가 되다 : bị cản trở
10. 정도로 심하다 : nghiêm trọng đến mức độ
11. 장애 : sự cản trở, chướng ngại vật
12. 치료 : trị liệu
13. 충분히 : một cách đầy đủ
14. 집착하다 : quyến luyến, vấn vương
15. 사라지다 : biến mất
16. 피하다 : tránh, né
17. 쓰레기 : rác
18. 함부로 :một cách tùy tiện
19. 쌓다 : chồng, chất, đống

**Câu 19 - 20**

1. 인터넷 : internet
2. 회원 가입 : gia nhập hội viên
3. 설정하다 : thành lập
4. 비밀번호 : mật khẩu
5. 초기에 : thời kì đầu
6. 숫자 : con số
7. 개면 : gấp, xếp
8. 충분하다 : đủ, đầy đủ
9. 보안 강화 : tăng cường bảo an
10. 특수 문자 : ký tự đặc biệt
11. 넣다 : đặt,để
12. 변경 : bối cảnh
13. 주기적 : tính định kì
14. 가입자 : người gia nhập
15. 번거롭다 : rắc rối, phiền hà
16. 기억하다 : ký ức
17. 스트레스를 받다 : bị căng thẳng
18. 개인 정보 보호 : bảo hộ thông tin cá nhân
19. 요구하다 : yêu cầu
20. 기술 개발 : phát triển kỹ thuật
21. 적극 투자하다 : đầu tư tích cực
22. 그러면 : nếu vậy, như vậy, vậy thì
23. 게다가 : hơn nữa, vả lại, thêm nữa
24. 반면에 : ngược lại, trái lại
25. 이처럼 : như vậy
26. 설정을 까다롭다 : khó sắp đặt

**Câu 21 - 22**

1. 연예인 : nghệ sĩ
2. 열광적 : tính cuồng nhiệt
3. 좋아하다 : thích
4. 청소년 : thanh thiếu niên
5. 부정적 : tính tích cực
6. 학교생활 : cuộc sống học đường
7. 소홀하다 : chểnh mảng, lơ là
8. 조건 : điều kiện
9. 쫓아다니다 : lẽo đẽo, hộ tống
10. 취향이 비슷하다 : sở thích giống nhau
11. 사귀다 : hẹn hò
12. 공부 : học
13. 입시 : thi tuyển sinh
14. 부담감 : tinh thần trách nhiệm
15. 벗어나다 : ra ngoài, nằm ngoài
16. 이해하다 : hiểu
17. 앞뒤를 재다 : tính trước tính sau
18. 발을 빼다 : rút chân khỏi
19. 발걸음을 맞추다 : đúng bước chân
20. 앞뒤를 가리다 : tính trước tính sau
21. 시기 : thời điểm, thời kì
22. 인간관계를 넓히다 : quan hệ rộng mở
23. 성적에 영향을 주다 : ảnh hưởng đến thành tích

**Câu 23-24**

1. 친정아버지 : cha đẻ, cha ruột
2. 손자 : cháu
3. 오랜만에 : lâu lắm
4. 집안일 : công việc nhà
5. 큰애를 데리다 : dẫn theo đứa lớn
6. 놀이터에 다녀오다 : đến công viên trò chơi
7. 나가다 : ra khỏi
8. 한 시간쯤 : khỏi 1 tiếng
9. 다급하다 : gấp gáp
10. 목소리 : tiếng
11. 아이가 다치다 : đứa bé bị thương
12. 응급실 : phòng cấp cứu
13. 허둥 지둥 : một cách cuống cuồng, một cách bấn loạn
14. 달려가다 : chạy nhanh
15. 이마가 찢어지다 : trán bị rách
16. 퉁명스럽다 : lỗ mãng, cộc cằn, thô lỗ.
17. 아무 말씀 없이 : một cách im lặng
18. 치료받다 : nhận điều trị
19. 재우다 : cho ngủ, dỗ ngủ, ru ngủ
20. 나서다 : đứng ra, xuất hiện
21. 손등 : mu bàn tay, lưng bàn tay
22. 상처 : vết thương
23. 가슴 : ngực
24. 아파하다 : đau
25. 미처 : chưa, đến mức đó
26. 살피다 : xem xét, soi xét
27. 홧김 : sự nhân lúc nóng giận
28. 내뱉다 : thốt ra
29. 약 바르다 : bôi thuốc
30. 억울하다 : oan ức
31. 허전하다 : trống trải
32. 후회스럽다 : ăn năn
33. 부담스럽다 : đầy gánh nặng
34. 친정아버지를 모시다 : đón cha đẻ

**Câu 25-26-27**

1. 소비 : sự tiêu xài
2. 심리 : tâm lý
3. 봄바람 : sự yêu đời, mưa xuân
4. 백화점 : trung tâm thương mại
5. 매출 : xuất khảu
6. 기지개 : sự vươn vai đứng thẳng dậy
7. 구매 욕구 : nhu cầu mua sắm
8. 소비자 : người tiêu dùng
9. 살아나다 : sống lại
10. 매출이 늘어나다 : doanh thu tăng lên
11. 날씨 : thời tiết
12. 영향 : ảnh hưởng
13. 행사를 하다 : sự kiện
14. 심리를 반영하다 : phán ánh tâm lý
15. 매출 전략 : chiến lược bán hàng
16. 호응을 얻다 : nhận hưởng ứng
17. 연휴 : kỳ nghỉ
18. 마지막 : cuối cùng
19. 교통 체증 : ùn tắc giao thông
20. 고속도로 : đường cao tốc
21. 몸살 앓다 : bệnh đau toàn thân
22. 교통사고가 발생하다 : sự cố giao thông phát sinh
23. 실시하다 : thi hành
24. 공사 : công trình
25. 불편을 겪다 : trải qua bất tiện
26. 몰리다 : bị dồn, bị ép
27. 차 : xe
28. 길이 막히다 : kẹt đường
29. 혼잡을 해결하다 : giải quyết phức tạp
30. 확장하다 : mở rộng
31. 시청자 : khán giả
32. 사로잡다 : thu hút
33. 드라마 음악 : nhạc phim
34. 시청률 : tỉ lệ người xem
35. 상승 : sự tăng lên
36. 효과 : hiệu quả
37. 톡톡 : lách tách
38. 익숙하다 : quen thuộc
39. 시청률을 높다 : tăng tỷ lệ người xem
40. 음악이 나오다 : âm nhạc xuất hiện
41. 원하다 : muốn
42. 사랑을 받다 : được yêu thương

**Câu 28**

1. 연구 : nghiên cứu
2. 과거 : quá khứ
3. 손톱 : móng tay
4. 자라다 : phát triển, lớn lên
5. 주변 : xung quanh
6. 세포 : tế bào
7. 활발해지다 : trở nên sôi nổi
8. 휴대전화 : điện thoại di động
9. 누르다 : ấn
10. 손가락 : ngón tay
11. 깨끗하다 : sạch sẽ
12. 자극하다 : kích thích
13. 건조하다 : khô ráo

**Câu 29**

1. 명절 : ngày lễ
2. 나물 : rau củ
3. 집집마다 : từng nhà
4. 조금씩 : từng, mỗi
5. 뿌리채소 : rau củ
6. 줄기채소 : thân cây
7. 잎채소 : lá
8. 기본 : cơ bản
9. 상징적 : tính biểu tượng
10. 의미를 담다 : chứa đựng ý nghĩa
11. 뿌리 : rễ
12. 조상 : tổ tiên
13. 잎 : lá
14. 자손을 뜻하다 : tượng trưng cho con cháu
15. 줄기 : thân cây
16. 어우러지다 : hòa hợp
17. 결합 : kết hợp
18. 번식 : sự sinh sôi nảy nở
19. 연결 : liên kết
20. 후손 : con cháu đời sau
21. 인간 : con người
22. 자연 : thiên nhiên
23. 화합 :hòa hợp
24. 장만 : sự sắm sửa

**Câu 30**

1. 전자레인지 : lò vi sóng
2. 따뜻하다 : ấm áp
3. 직접 열을 가하다 : trực tiếp gia tăng nhiệt độ
4. 포함되다 : bao gồm
5. 분자 : phân tử
6. 음식을 데우다 : hâm nóng thức ăn
7. 전자파가 닿다 : tiếp xúc với sóng điện từ
8. 진동하다 : làm chấn động
9. 열이 발생하다 : phát sinh nhiệt
10. 얼어 있다 : bị đóng băng
11. 부피 : thể tích
12. 결합 : kết hợp
13. 반사하다 : phản xạ

**Câu 31**

1. 기업 쪼개기 : tách doanh nghiệp
2. 일부 : một phần
3. 의도 : ý đồ, ý định
4. 비롯되다 : được khởi nguồn
5. 결재 절차 : thủ tục phê chuẩn
6. 시장 환경이 급변하다 : tình hình thị trường thay đổi đột ngột
7. 의사 결정 속도 : tốc độ quyết định ý định
8. 곧 : nhất định
9. 경쟁력 : sức cạnh tranh
10. 계열사 : công ty trực thuộc
11. 독립적 : tính độc lập
12. 분리하다 : phân li, cách rời
13. 권한을 넘기다 : vượt qua quyền hạn
14. 최종 : sau cùng, cuối cùng
15. 신속히 : một cách thần tốc
16. 대처하다 : ứng phó
17. 이미지를 바꾸다 : thay đổi hình ảnh
18. 흐름을 변화시키다 : thay đổi dòng chảy
19. 정보를 공유하다 : chia sẻ thông tin
20. 단계를 단순화하다 : đơn giản hóa giai đoạn

**Câu 32**

1. 물감 : mực nhuộm
2. 섞다 : trộn
3. 덧칠하다 : sơn chồng lên
4. 색이 탁해지다 : màu bị vẩn đục
5. 19세기 : thế kỉ 19
6. 화가 : họa sĩ
7. 외면 : mặt ngoài
8. 색이 섞다 : màu trộn
9. 간격 : khoảng cách

**Câu 33**

1. 생물 : sinh vật
2. 환경 변화 : thay đổi môi trường
3. 민감하다 : nhạy cảm
4. 반응하다 : phản ứng
5. 환경오염 : ô nhiễm môi trường
6. 지표 역할 : vai trò chỉ tiêu
7. 나팔꽃 : hoa loa kèn
8. 대기 오염 : ô nhiễ không khí
9. 흰색 : màu trắng
10. 반점이 생기다 : phát ban
11. 공기 : không khí
12. 물고기 : cá
13. 수질 오염 : ô nhiễm nước
14. 정도를 보다 : xem xét mức độ
15. 은어 : tiếng lóng
16. 미꾸라지 : canh cá trạch
17. 측정 : sự đo lượng
18. 장비없이 : không trang bị
19. 판별하다 : phân biệt
20. 발견하다 : phát kiến, phát hiện

**Câu 34**

1. 정부 : chính phủ
2. 환자 : bệnh nhân
3. 의약품 : y dược phẩm, thuốc men
4. 처방 : đơn thuốc
5. 이력을 제공하다 : cung cấp lý lịch
6. 안전 : an toàn
7. 사용 : sử dụng
8. 서비스 : dịch vụ
9. 실시하다 : thi hành
10. 제도 : chế độ
11. 의료 기관 : cơ quan y tế
12. 온라인 : sự kết nối mạng
13. 점검하다 : rà soát
14. 부작용 : tác dụng phụ
15. 방지하다 : phòng chống
16. 목적 : mục đích
17. 적절하다 : đúng chỗ, thích đáng
18. 증진 : sự thăng tiến
19. 기대되다 : được chờ đợi
20. 제도가 시행되다 : thi hành chế độ

**Câu 35**

1. 현대인 : người hiện đại
2. 통계를 이용하다 : sử dụng thống kê
3. 실상을 파악하다 : nắm bắt thực trạng
4. 절대적 : tính tuyệt đối
5. 반영하다 : phản ánh
6. 예컨대 : chẳng hạn như
7. 현재 : hiện tại
8. 통계 : thống kê
9. 근거하다 : căn cứ
10. 기준 : tiêu chuẩn
11. 대폭 :khổ lớn
12. 하락하다 : giảm sút, giảm xuống
13. 수치 : chỉ số
14. 무의미하다 : vô nghĩa
15. 상승률 : tỷ lệ gia tăng
16. 하락률 : tỷ lệ giảm xuống
17. 해석되다 : được chú giải

**Câu 36**

1. 철새 : chim di cư
2. 수만 : hàng vạn
3. 수십만 : hàng trăm nghìn
4. 개체 : cá thể
5. 일정하다 : nhất định
6. 대형 : loại lớn
7. 이동하다 : di động
8. 선두 : đi đầu, đứng đầu, đi tiên phong, người đi đầu, người đứng đầu
9. 리더 : nhà lãnh đạo
10. 무리 : sự quá sức
11. 안전하다 : an toàn
12. 이끌다 : sự dẫn dắt
13. 역할을 맡다 : phụ trách vai trò
14. 바람을 매다 : thổi gió
15. 비행하다 : bay
16. 최적 : sự thích hợp
17. 항로 : đường biển
18. 고도를 찾아내다 : tìm ra độ cao
19. 경험 : kinh nghiệm
20. 두루 : khắp nơi
21. 갖추다 : có, trang bị
22. 위기 상황 : tình huống nguy hiểm
23. 발생하다 : phát sinh
24. 신속하다 : nhanh chóng
25. 대처하다 : ứng phó
26. 판단 능력 : năng lực phán đoán

**Câu 37**

1. 여유를 얻다 : có được sự thoải mái
2. 무료하다 : buổn tẻ, tẻ nhạt
3. 별것 : cái đặc biệt
4. 사소하다 : nhỏ nhặt
5. 개인 : cá nhân
6. 행복하다 : hạnh phúc
7. 저해하다 : cản trở, gây trở ngại
8. 요소가 되다 : trở thành yếu tố
9. 돈 : tiền
10. 명예 : danh dự
11. 남부럽다 : ganh tỵ với người
12. 일탈 행동 : hành động lệch lạc
13. 심해지다 : trở nên trầm trọng
14. 우울증 : trầm cảm
15. 간과하다 : bỏ qua, xem thường

**Câu 38**

1. 사과를 하다 : xin lỗi
2. 진심 : chân tâm
3. 건성 : sự đại khái, sự phiên phiến, sự qua loa
4. 선하다 : sinh động, sống động
5. 행하다 : thực hiện, chấp hành, thi hành, hành xử
6. 강조하다 : khẳng định, nhấn mạnh
7. 행위 : hành vi
8. 책임을 회피하다 :
9. 결과 : kết quả
10. 악하다 : ác độc
11. 용서 : tha thứ
12. 반복하디 : lặp đi lặp lại

**Câu 39**

1. 냄새가 나다 : bốc mùi
2. 무치다 : trộn món ăn
3. 상태 : trạng thái
4. 조건 : điều kiện
5. 코 : mũi
6. 농도가 짙다 : nồng độ cao
7. 위주 : sự chú trọng
8. 냄새 : mùi
9. 입자 : phần tử
10. 동일하다 : đồng nhất
11. 착안하다 : tập trung
12. 악취를 없애다 : xóa bỏ mùi hôi
13. 작업하다 : tác nghiệp, làm việc

**Câu 40**

1. 요리사 : đầu bếp
2. 에세이집 : bài luận
3. 미식가 : người xành ăn
4. 허기 : sự đói lả
5. 펴내다 : phát hành
6. 서민 : dân thường
7. 계절별 : từng mùa riêng biệt
8. 소개되다 : được giới thiệu
9. 산지 : nơi sản xuất
10. 재료를 생산하다 : sản xuất nguyên liệu
11. 애쓰다 : cố gắng, gắng sức
12. 재료 : nguyên liệu
13. 준비하다 : chuẩn bị
14. 미각을 자극하다 : kích thích vị giác
15. 식사 : ciệc ăn uống
16. 마련되다 : được chuẩn bị
17. 과정 : quá trình
18. 수고하다 : vất vả
19. 이야기를 담다 :câu chuyện chứa đựng

**Câu 41**

1. 기계 : dụng cụ
2. 인지적 : tính nhận thức
3. 영역 : lĩnh vực, lãnh thổ
4. 대신하다 : thay thế
5. 접어들다 : bước vào
6. 비약적 : tính nhảy vọt
7. 삶 : cuộc sống
8. 윤택하다 : sung túc
9. 소외시키다 : xa lánh, tách biệt
10. 단정 : sự kết luận
11. 급속하다 : cấp tốc
12. 발달 : sự phát triển
13. 분명하다 : rõ ràng
14. 초등학교 : trường tiểu học
15. 진학하다 : học lên cao
16. 직업을 갖다 : có nghề nghiệp
17. 전망되다 : được dự đoán trước
18. 산업 구조 : cơ cấu nền công nghiệp
19. 변화 : sự biến hóa
20. 당연히 : một cách đương nhiên
21. 일자리 : chỗ làm
22. 변동성 : tính biến động

**Câu 42 - 43**

1. 예쁘다 : đẹp
2. 멋쟁 : ngầu
3. 선생님 : giáo viên
4. 맞이하다 : tiếp đón
5. 가슴 떨리다 : tim đập thình thịch
6. 먼젓번 : lần trước
7. 담임 : việc đảm nhiệm
8. 말썽꾸러기들 : những người chuyên gây rắc rối
9. 고개 : cổ, gáy
10. 제대로 : một cách đúng đắn
11. 수줍어하다 : nhút nhát, rụt rè
12. 태산 : núi cao
13. 아마 : có lẽ
14. 몸 : cơ thể
15. 비비 : khỉ đầu chó
16. 창밖 : ngoài cửa sổ
17. 마침내 : kết cục, cuối cùng
18. 시간 : thời gian
19. 지나서 : sau
20. 동구 : Đông Âu
21. 가만히 : một cách lặng lẽ
22. 자신감 : cảm giác tự tin
23. 없어지디 : mất đi, không còn
24. 간지럽다 : ngứa ngáy
25. 아프다 : đau
26. 부분 : bộ phận
27. 이렇게나: như thế này
28. 간결하다 : giản dị
29. 짚 : rơm, rạ
30. 죄를 추궁당하다 : bị truy tố tội lỗi
31. 서럽다 : xót xa
32. 물러터지다 : bộc phát, bốc đồng, nông nổi, hành động cảm tính
33. 휴지 : giấy
34. 흐물흐물해지다 : trở nên mềm xốp
35. 현명하다 : minh mẫn
36. 난처하다 : khó xử
37. 담담하다 : trầm lặng
38. 감격스럽다 : cảm kích
39. 의심스럽다 : đáng ngờ

**Câu 44 - 45**

1. 보편적 : tính phổ biến
2. 디자인 : sự thiết kế
3. 성별 : sự phân biệt giới tính
4. 연령 : độ tuổi
5. 장애 : sự cản trợ
6. 유무 : có và không
7. 편리하다 : tiện lợi
8. 제품 : sản phẩm
9. 혁명 : cuộc cách mạng
10. 대량 생산 : sản xuất hàng loạt
11. 효율성을 추구하다 : theo đuổi tính hiệu quả
12. 속하다 : bên trong
13. 불편을 겪다 : trải qua bất tiện
14. 대상 : đối tượng
15. 비판 : phê phán
16. 반성 : sự thức tỉnh
17. 출발하다 : xuất phát
18. 보편적 : tính phổ biến
19. 계단 : cầu thang
20. 저상 : ý chí
21. 버스 : xe buýt
22. 임산부 : phụ nữ mang thai
23. 노인 : người già
24. 특성을 고려하다 :xem xét đặc tính
25. 최대하다 : tối đa
26. 차별 없이 : không có khác biệt
27. 조성하다 : tạo dựng, tạo thành
28. 몫 : phần
29. 과거 : quá khứ
30. 계층 : tầng lớp
31. 표준 : tiêu chuẩn
32. 다수 : đa số

**Câu 46 - 47**

1. 보수 : sự bảo thủ
2. 진보 : sự tiến bộ
3. 개념 : khái niệm
4. 정치 : chính trị
5. 경제 분야 : lĩnh vực kinh tế
6. 중시하다 : coi trọng, xem trọng
7. 보수주의자 : người theo chủ nghĩa bảo thủ
8. 자유 : tự do
9. 최대하다 : tối đa
10. 보장되다 : được bảo đảm
11. 담당하다 : đảm đương, đảm trách
12. 우선시하다 : ưu tiên
13. 진보주의자 : người theo chủ nghĩa (phái) tiến bộ
14. 개입하다 : can thiệp
15. 문제점 : vấn đề
16. 불평등을 해소하다 : giải quyết sự bất bình
17. 옳다 : đúng đắn, đúng mực
18. 단정하다 : định đoạt
19. 보완하다 : bổ sung
20. 균형 : sự cân bằng
21. 나아가다 : tiến lên phía trước
22. 관점 : quan điểm
23. 조절하다 : điều tiết
24. 견해 : quan điểm
25. 구분되다 : được phân loại
26. 주도하다 : chủ đạo
27. 제어하다 : điều khiển
28. 가치를 두다 : đặt giá trị
29. 진보적 : tính tiến bộ

**Câu 48 - 49 - 50**

1. 특허법 : luật đặt cách
2. 독창적 : tính sáng tạo
3. 최초 : sớm nhất, đầu tiên
4. 발명하다 : phát minh
5. 독점적 : tính độc quyền
6. 사용권 : quyền sử dụng
7. 부여하다 : trao, ban
8. 공개하다 : công khai
9. 부과하다 : đánh phạt
10. 공유 : sự chia sẻ
11. 기술력을 높다 : nâng cao kỹ thuật
12. 특허 : sự đặt cách
13. 취지 : mục đích, ý nghĩa
14. 부합하다 : phụ hợp
15. 혁신 : sự cách tân, sự đổi mới
16. 산업 : dự án
17. 본래 : nguyên thủy, vốn có
18. 확보 : sự đảm bảo
19. 우선하다 : ưu tiên, ưu đãi
20. 두드러지다 : nhô lên
21. 마구잡이 : cư xử thiếu thận trọng, hành động khinh suất
22. 출원 : sự đăng kí
23. 권리 : quyền lợi
24. 선점하다 : chiếm trước
25. 비일비재하다 : tái diễn liên tiếp
26. 성공하다 : thành công
27. 공헌하다 : cống hiến
28. 한하다 : hạn chế
29. 무분별하다 : không phân biệt
30. 저해하다 : cản trở
31. 훼손하다 : tổn thương
32. 심사 절차 : thủ tục thẩm định
33. 역설하다 : nhấn mạnh
34. 남용 : sự lạm dụng
35. 제기하다 : đè xuất
36. 만료되다 : được thỏa mãn
37. 완벽하다 : hoàn hảo
38. 차별성 : tính khác biệt
39. 확인하다 : xác nhận
40. 특허권자 : người sở hữu trí tuệ
41. 감소를 심각하다 : suy giảm nghiệm trọng
42. 우려하다 : lo âu , lo nghĩ
43. 옹호하다 : ủng hộ
44. 보완 : sự hoàn thiện
45. 강력히 : một cách mạnh mẽ