**Từ vựng đề 듣기36**

**Câu 1-Câu 2**

**Câu 3**

1. 진학 목적 : mục đích học tiếp
2. 기타 : khác
3. 지식 습득 : tiếp thu thêm trí thức
4. 능력 계발 : phát triển năng lực
5. 좋은 직업 : nghề nghiệp tốt
6. 진학률 : tỷ lệ đang học tiếp
7. 취업률 : tỷ lệ có việc làm

**Câu 4**

1. 야유회 : buổi dã ngoại
2. 가깝다 : gần
3. 옷 : áo
4. 따뜻하다 : ấm áp
5. 춥다 : lạnh
6. 집 : nhà
7. 쉬다 : nghỉ

**Câu 5**

1. 심하다 : trầm trọng
2. 혼자 : một mình
3. 둘 : hai
4. 학교 : trường học
5. 편하다 : tiện lợi
6. 부동산 : bất động sản
7. 알아보다 : tìm hiểu, nhận biết

**Câu 6**

1. 미리 : trước
2. 그래도 : vì vậy
3. 자세히 : một cách chi tiết
4. 텐트 : trại
5. 힘드다 : mệt mỏi

**Câu 7**

1. 분위기 : bầu không khí
2. 카페 : cà phê
3. 참 : rất
4. 사무실 : văn phòng
5. 옆에 : bên cạnh
6. 집중 : tập trung
7. 안 되다 : không được
8. 편안하다 : bình an
9. 더 : thêm, hơn
10. 잘 : rất

**Câu 8**

1. 다녀오다 : đi rồi về
2. 지난번 : lần trước
3. 말씀드리다 : nói (kính ngữ )
4. 저도 : tôi cũng
5. 정말 : thật sự

**Câu 9**

1. 이어서 : tiếp tục
2. 외식하다 : đi ăn nhà hàng
3. 식당 : nhà hàng
4. 예약하다 : đặt trước
5. 퇴근을 하다 : tan làm
6. 약속 : lời hứa
7. 장소로 가다 : đến nơi
8. 남편 : chồng
9. 만나다 : gặp nhau
10. 회사 : công ty
11. 앞으로 : sau này
12. 아이들 : đứa trẻ
13. 데리다 : dẫn theo

**Câu 10**

1. 불일 : sự không đồng nhất
2. 병원 : bệnh viện
3. 진료 : sự điều trị
4. 접수를 하다 : tiếp nhận
5. 앉다 : ngồi
6. 기다리다 : chờ đợi
7. 진찰을 받다 : khám bệnh
8. 들어가다 : đi vào, bước vào

**Câu 11**

1. 책자 : cuốn sách
2. 커튼을 고르다 : chọn rèm cửa
3. 가져가다 : mang đi,mang theo
4. 커튼을 단다 : gắn rèm cửa
5. 가게에 가다 : đi đến của hàng

**Câu 12**

1. 직원 : nhân viên
2. 교육 : giáo dục
3. 짜다 : vắt óc
4. 강사 : giáo viên, giảng viên
5. 모시러 가다 : đi đón
6. 특강하다 : giảng dạy đặc biệt
7. 연락하다 : liên lạc

**Câu 13**

1. 프로그램 : chương trình
2. 만족하다 : hài lòng
3. 다시 : lần nữa
4. 할인하다 : giảm giá
5. 참여하다 : tham gia
6. 이번 달에 : tháng này
7. 참가하다 : tham gia

**Câu 14**

1. 밤에 : ban đêm
2. 난방 : sự sưởi ấm
3. 기구 : dụng cụ
4. 사용하다 : sử dụng
5. 이후에 : sau đó
6. 모든 : tất cả
7. 전기 제품 : sản phẩm điện
8. 끄다 : tắt
9. 온도 : nhiệt độ
10. 유지하다 : duy trì
11. 점심시간 : thời gian ăn trưa
12. 엘리베이터 : thang máy
13. 운행되다 : được vận hành

**Câu 15**

1. 맞춤형 : loại hình phù hợp
2. 순찰제도 : chế độ tuần tra
3. 작년 : năm ngoái
4. 실시되다 : được thi hành
5. 도입하다 : đưa vào
6. 제도 : chế độ
7. 범죄율 : tỷ lệ phạm tội
8. 감소하다 : giảm
9. 전국 : toàn quốc
10. 시행되다 : đươc tiến hành
11. 주민들 : người dân
12. 경찰관 : công an
13. 담당 : sự phụ trách
14. 구역 : khu vực
15. 순찰하다 : tuần tra

**Câu 16**

1. 다양하다 : đa dạng
2. 도시락 : cơm hộp
3. 팔다 : bán
4. 관광지 : nơi tham quan
5. 알리다 : cho biết
6. 홍보하다 : quảng bá,tuyên truyền
7. 인기가 끌다 : thu hút sự chú ý
8. 생기다 : sinh ra
9. 음식 : thức ăn
10. 골라먹다 : lựa chọn
11. 제미가 있다 : thú vị

**Câu 17**

1. 컴퓨터 : máy tính
2. 꼭 : nhất định
3. 학원 : học viên
4. 배우다 : học
5. 필요없다 : không cần thiết
6. 경쟁력 : sức cạnh tranh
7. 커지다 : to lên,lớn lên
8. 자기 : bản thân
9. 자격증 : giấy chứng nhận
10. 따다 : hái,ngặt

**Câu 18**

1. 칭찬을 받다 : nhận lời khen
2. 일하다 : làm việc
3. 의욕 : lòng đam mê
4. 높아지다 : trở nên cao
5. 거절하다 : từ chối
6. 의식하다 : ý thức
7. 행동하다 : hành động

**Câu 19**

1. 커피숍 : tiệm cà phê
2. 주인 : chủ nhân
3. 손님 : khách hàng
4. 배려하다 : quan tâm
5. 커피 값 : phí cà phê
6. 공간 : không gian
7. 이용하다 : sử dụng
8. 비용을 들다 : chi phí
9. 장시간 : thời gian dài
10. 영업 : việc kinh doanh
11. 방해가 되다 : bị chướng ngại

**Câu 20**

1. 웃음 : nụ cười
2. 서로 : lẫn nhau
3. 관계 : quan hệ
4. 회복하다 : hồi phục
5. 화해하다 : hòa giải, làm hòa
6. 먼저 : đầu tiên
7. 되돌아보다 : quay lại nhìn, nhìn lại
8. 상대방 : đối phương
9. 웃음을 보다 : nhìn thấy nụ cười
10. 살펴다 : soi xét, xem xét

**Câu 21**

1. 진정하다 : chân thành
2. 독립 : độc lập
3. 경제적 : tính kinh tế
4. 가족 : gia đình
5. 함께 : cùng nhau
6. 생활하다 : sinh sống
7. 누구나 : ai cũng
8. 자신만 : mỗi bản thân
9. 독립하다 : độc lập

**Câu 22**

1. 아빠 : ba,bố
2. 사이가 좋다 : quan hệ tốt đẹp
3. 집안일 : công việc nhà
4. 스트레스를 받다 :chịu áp lực
5. 아버지 : ba, bố
6. 딸 : con gái
7. 반대하다 : phản đối
8. 멀다 : xa
9. 싶어하다 : khao khát, ước, muốn

**Câu 23**

1. 마켓 : chợ
2. 제안하다 : đề án
3. 직장 : công sở
4. 각 부서 : từng bộ phận
5. 설명하다 : giải thích
6. 경험 : kinh nghiệm
7. 소개하다 : giới thiệu
8. 상사 : cấp trên
9. 이야기하다 : câu chuyện

**Câu 24**

1. 부서 : bộ phận
2. 허락이 있다 : cho phép
3. 직원들 : nhân viên
4. 적성에 맞다 : đúng năng lực
5. 옮기다 : chuyển,dời
6. 기회가 있다 : có cơ hội

**Câu 25**

1. 시작하다 : bắt đầu
2. 끝까지 : đến cuối cùng
3. 해내다 : đạt được
4. 마음먹다 : quyết tâm,quyết chí
5. 바로 : ngay
6. 실천하다 : thực tiễn
7. 한계 : sự giới hạn
8. 도전하다 : thử thách
9. 고난 : khổ nạn
10. 극복하다 : hồi phục
11. 강하다 : tăng cường
12. 정신력 : sức mạnh tinh thần

**Câu 26**

1. 정글 :
2. 최고 : nhất ,đầu tiên
3. 마라톤 : ma ra tông
4. 꼽다 : đếm
5. 선수들 : các cầu thủ
6. 통하다 : thông qua
7. 고통 : thống khổ
8. 심하다 : nghiêm trọng
9. 중간 : trung gian
10. 포기하다 : bỏ cuộc
11. 아마존 : Amazon
12. 의지 : ý chí
13. 시험하다 : thi cử

**Câu 27**

1. 대안학교 : trường Dean
2. 필요성 : tính cần thiết
3. 강조하다 : tăng cường
4. 입학하다 : nhập hoc
5. 권유하다 : khuyên nhủ
6. 아이 : em bé
7. 문제 : vấn đề
8. 책임을 묻다 : hỏi trách nhiệm
9. 학습 : học tập
10. 태도 : thái độ
11. 조언을 주다 : đưa ra lời khuyên

**Câu 28**

1. 일반학교 :
2. 장점 : ưu điểm
3. 이해하다 : hiểu
4. 방식 : phương thức
5. 적응하다 : thích ứng
6. 입시 : sự tuyển sinh
7. 위주 : lên đầu
8. 공부하다 : học hành
9. 변화 : thay đổi, biến hóa
10. 고려하다 : cân nhắc

**Câu 29**

1. 동양화가 : họa sĩ phương Đông
2. 전통 공예가 : nhà mỹ nghệ truyền thống
3. 조각가 : nhà điêu khắc
4. 전시회 : buổi triển lãm
5. 기획자 : người triển khai dự án

**Câu 30**

1. 실용성 : tính hiện thực
2. 예술성 : tính nghệ thuật
3. 한지 : giấy truyền thống của Hàn Quốc Hanji
4. 색 : màu sắc
5. 빛 : ánh sáng
6. 연출되다 : được tổ chức
7. 조각품 : tác phẩm điêu khắc
8. 외국인들 : người nước ngoài
9. 푹 : sâu
10. 빠지다 : rơi xuống
11. 색깔 : màu sắc
12. 시간이 지나다 : trải qua thời gian

**Câu 31**

1. 고열량 : lượng nhiệt cao
2. 청소년 : thanh thiếu niên
3. 체형 : thể hình
4. 식품 : thực phẩm
5. 판매자 : người bán
6. 세금 : tiền thuế
7. 부과하다 : đánh thuế
8. 비만세 : Thuế đối với các thực phẩm gây béo phì
9. 소비자 : người tiêu dùng
10. 부담을 주다 : gây gánh nặng
11. 우리나라 : đất nước chúng ta
12. 비만 : béo phì, thừa mỡ
13. 운동 : vận động
14. 부족 : thiếu
15. 주요 : chủ yếu
16. 원인 : nguyên nhân

**Câu 32**

1. 하나하나 : từng cái, từng người
2. 반박하다 : phản bác
3. 일어나다 : thức dậy
4. 전망하다 : triển vọng
5. 현재 : hiện tại
6. 책임을 묻다 : hỏi trách nhiệm
7. 내용 : nội dung
8. 파악하다 : năm bắt
9. 질문하다 : câu hỏi
10. 못하다 : không thể

**Câu 33**

1. 지나치다 : quá thái
2. 청결 : sự thanh khiết
3. 문제점 : vấn đề
4. 피부병 : bệnh da
5. 발병 : sự phát bệnh
6. 유아기 : ấu thơ
7. 생활 : cuộc sống
8. 습관 : thói quen
9. 항균 : sự kháng khuẩn
10. 요법 : liệu pháp
11. 질병 : bệnh tật
12. 예방법 : cách phòng chống

**Câu 34**

1. 발병률 : tỷ lệ phát bệnh
2. 연구 : nghiên cứu
3. 비위생적다 : tính mất vệ sinh
4. 환경 : môi trường
5. 알레르기 : dị ứng
6. 몸 : cơ thể
7. 적당하다 : thích đáng
8. 세균 : vi khuẩn
9. 깨끗하다 : sạch sẽ
10. 면역력 : khả năng miễn dịch

**Câu 35**

1. 글로벌화 : sự toàn cầu hóa
2. 사업 : dự án
3. 분석하다 : phân tích
4. 중소기업 : doanh nghiệp vừa và nhỏ
5. 성장 : sự phát triển
6. 과정 : quá trình
7. 보고하다 : báo cáo
8. 성과 : thành quả
9. 평가하다 : đánh giá
10. 요청하다 : yêu cầu, đòi hỏi

**Câu 36**

1. 해외 : nước ngoài
2. 진출 : sự thâm nhập
3. 활성화되다 : trở nên phát triển
4. 협회 : hiệp hội
5. 정부 : chính phủ
6. 대기업 : doanh nghiệp lớn
7. 주도 : chủ đạo
8. 이루어지다 : được thực hiện
9. 간담회 : buổi nói chuyện
10. 수출 : sự xuất khẩu
11. 개선 : cải thiện
12. 마련되다 : được chuẩn bị

**Câu 37**

1. 날씨 : thời tiết
2. 효용성 : tính hiệu quả
3. 경영하다 : kinh doanh
4. 적극 : sự tích cực
5. 활용하다 : ứng dụng,vận dụng
6. 기상 : khí tượng
7. 산업 : công nghiệp
8. 미래 : tương lai
9. 선정되다 : được tuyển chọn
10. 구매 : sự mua
11. 욕구 :nhu cầu
12. 마케팅 전략 : chiến lược maketing
13. 세우다 : chống,dựng

**Câu 38**

1. 주목 받다 : thu hút sự chú ý
2. 재해 예방 : phòng chống thiên tai
3. 국내 : trong nước

**Câu 39**

1. 담화 : sự đàm thoại
2. 농촌 : nông thôn
3. 논밭: đồng lúa
4. 산 : núi
5. 대기 : khí quyển
6. 정화시키다 : thanh lọc
7. 도시 : thành phố
8. 비율 : tỷ lệ
9. 균형 : sự cân bằng
10. 농가 : nông gia
11. 지원 : sự hỗ trợ
12. 확대되다 : được mở rộng
13. 발달 : sự phát triển
14. 국가 : quốc gia
15. 이익을 가지다 : mang lợi ích

**Câu 40**

1. 투자하다 : đầu tư
2. 농업 :nông nghiệp
3. 혜택 : sự ưu đãi
4. 예산 : sự dự toán
5. 부담을 주다 : gây gánh nặng
6. 보조금 : tiền trợ cấp
7. 공익적 : tính lợi ích
8. 측면 : phương diện,mặt bên
9. 집중되다 : được tập trung
10. 기능 : kỹ năng
11. 가치 : giá trị

**Câu 41**

1. 부정적 : tính tiêu cực
2. 감정들 : những cảm tình
3. 좌절감 : cảm giác tuyệt vọng
4. 분노 : sự phẫn nộ
5. 행복감 : cảm giác hạnh phúc
6. 느끼다 : cảm nhận
7. 모나리자 : Mona Lisa
8. 미소 : nụ cười mỉm
9. 완전하다 : hoàn hảo, hoàn thiện
10. 슬프다 : buồn
11. 현실감 : cảm giác hiện thực
12. 잃다 : mất
13. 요소 : yếu tố
14. 작용하다 : tác dụng

**Câu 42**

1. 이기다 : chiến thắng
2. 조금 : một chút
3. 불행하다 : bất hạnh
4. 완벽하다 : hoàn hảo
5. 괴롭다 : khổ sở,đau khổ
6. 잊다 : quên

**Câu 43**

1. 수컷 해마가 : con hải mã đực
2. 부풀리다 : làm cho phồng ra
3. 품다 : ôm ấp
4. 새끼들 : những con vật nhỏ
5. 양분을 주다 : đem lại dinh dưỡng

**Câu 44**

1. 해마 : con hải mã
2. 번식 : sự sinh sôi nảy nở
3. 독특하다 : đặc sắc,đặc biệt
4. 모성애 : tình mẫu tử
5. 유난히 : một cách đặc biệt
6. 바다 : biển
7. 생물 : sinh vật
8. 대체로 : nói chung
9. 번식력 : sức sinh sôi
10. 뛰어나다 : vượt trội
11. 기르다 : nuôi nấng
12. 방식 : phương thức
13. 특이 : sự độc đáo,đặc biệt

**Câu 45**

1. 유대관계 : quan hệ khăng khít
2. 긴밀하다 : thân thiết
3. 성공하다 : thành công
4. 인생 : nhân sinh
5. 그냥 : chỉ là
6. 알다 : biết
7. 사이 : giữa
8. 중요하다 : quan trọng
9. 돕다 : giúp
10. 보통 : thông thường
11. 약하다 : yếu ớt
12. 유대 : sự ràng buộc
13. 중요시하다 : xem trọng,coi trọng
14. 개인적다 : mang tính cá nhân
15. 접촉: sự tiếp xúc
16. 절친하다 : thân thiết
17. 관계를 맺다 : kết giao

**Câu 46**

1. 구체적 : tính cụ thể
2. 자료 : tài liệu
3. 해결책 : giải pháp
4. 제시하다 : nộp, đưa ra
5. 견해 : quan điểm,cái nhìn
6. 논리적 : tính lý luận
7. 조사 결과 : kết quả điều tra
8. 근거 : căn cớ
9. 의견 : ý kiến
10. 동의를 구하다 : tìm kiếm sự đồng ý
11. 주장을 펼치다 : đưa ra chủ trương

**Câu 47**

1. 고서 : tài liệu cổ
2. 한계 : giới hạn
3. 출간 연대 : giai đoạn xuất bản
4. 오래되다 : lâu,cũ
5. 귀하다 : quý giá
6. 책 : sách
7. 옛날 : ngày xưa
8. 일상 : lịch trình, nhất định
9. 보여주다 : cho xem
10. 갖다 : có,cầm,mang
11. 연구하다 : nghiên cứu

**Câu 48**

1. 대중들 : công chúng, đại chúng
2. 즐겨보다 : thích xem
3. 고서적 : sách cổ
4. 발굴 : sự khai quật
5. 촉구하다 : thúc giục
6. 나아가다 : tiến lên, tiến tới
7. 방향 : phương hướng
8. 의의 : ý nghĩa
9. 신뢰성 : tính tin cậy
10. 증명하다 : chứng nhận

**Câu 49**

1. 마키아벨리 : makiabelri
2. 권력 : quyền lực
3. 바탕으로 : nền tảng, dựa vào
4. 바람직하다 : lí tưởng,đúng đắn
5. 모습 : hình ảnh
6. 군주 : quân chủ
7. 도덕성 : tính đạo đức
8. 생각하다 : suy nghĩ
9. 경우 : trường hợp
10. 수단 : cách thức,biện pháp
11. 정당하다 : thỏa đáng,chính đáng
12. 어떤 : như thế nào,nào đó

**Câu 50**

1. 견해를 비판하다 : phê phán quan điểm
2. 우려를 나타나다 : xuất hiện sự lo lắng
3. 사례 : thứ tự
4. 결론을 끌어내다 : đưa ra kết luận
5. 청중 : thính giả
6. 동의를 구하다 : tìm kiếm sự đồng ý
7. 해석 : sự giải thích,sự giải lý
8. 판단을 요구하다 : yêu cầu phán đoán