**Từ vựng đề 듣기**

**Đề 41**

**Câu 1-2**

**Câu 3**

1. 연도별 : từng năm
2. 수하물 : đồ cầm tay,đồ xách tay,hành lý
3. 사고 : sự cố
4. 수 : số (số lượng)
5. 종류 : chủng loại
6. 분실 : sự thất lạc
7. 파손 : sự làm hỏng,sự đập phá
8. 자연 : tự nhiên,thiên nhiên
9. 건 : vụ, hồ sơ

**Câu 4**

1. 발표회 : buổi công bố,buổi ra mắt
2. 언제 : khi nào
3. 시작하다 : bắt đầu
4. 꼭 : nhất định
5. 도저히 : dù gì,rốt cuộc,hoàn toàn
6. 시간 : thời gian
7. 갑자기 : đột nhiên
8. 무슨 : cái gì
9. 일 : việc

**Câu 5**

1. 앞으로 : sau này,tương lai
2. 아끼다 : tiết kiệm
3. 쓰다 : viết,sử dụng
4. 좋다 : thích,tốt
5. 용돈 : tiền tiêu vặt
6. 많다 : nhiều
7. 주다 : cho,đưa
8. 충분하다 : đủ, đầy đủ
9. 아직 : vẫn chưa, vẫn còn
10. 남기다 : để lại, để thừa
11. 살다 : sống
12. 필요하다 : cần thiết
13. 언제든지 : bất cứ khi nào
14. 달다 : đòi,đòi hỏi
15. 말하다 : nói, nhờ vả

**Câu 6**

1. 이번 : lần này
2. 이기다 : thắng,chiến thắng
3. 그러다 : làm như thế
4. 배드민턴 : cầu lông
5. 치다 : đánh
6. 제미없다 : không thú vị
7. 계속 : tiếp tục
8. 화내다 : nổi giận
9. 다시 : lại

**Câu 7**

1. 너무 : rất
2. 바쁘다 : bận
3. 준비하다 : chuẩn bị
4. 이렇게 : như thế này
5. 초대하다 : mời
6. 감사하다 : cảm ơn
7. 집들이 : tiệc tân gia
8. 있다 : có,ở
9. 모르다 : không biết
10. 가다 : đi

**Câu 8**

1. 그럼 : vậy thì
2. 언제쯤 : khoảng bao giờ
3. 신청서 : đơn đăng ký
4. 완성되다 : được hoàn thành
5. 그래요 ? vậy hả ?
6. 대화 : hội thoại
7. 끝나다 : kết thúc
8. 대행이다 : may mắn
9. 학생들 : các học sinh
10. 기간 : thời hạn
11. 남다 : còn thừa,còn
12. 기다리다 : chờ đợi
13. 보다 : xem,nhìn

**Câu 9**

1. 단추 : cúc áo
2. 달다 :gắn,đính
3. 셔츠 : áo sơ mi
4. 입다 : mặc
5. 넥타이 : cà vạt
6. 매다 : thắt,cột,buộc

**Câu 10**

1. 책 : sách
2. 읽다 : đọc
3. 산책하다 : đi dạo
4. 커피 : cà phê
5. 사다 : mua
6. 기속사 : ký túc xá
7. 가다 : đi

**Câu 11**

1. 서류 : tài liệu
2. 복사하다 : sao chép
3. 부장 : trưởng phòng
4. 연락하다 : liên lạc
5. 홍보부 :bộ phận quảng cáo
6. 다녀오다 : đi rồi về
7. 사진 : bức hình,bức ảnh
8. 거래처 : khách hàng
9. 보내다 : gửi

**Câu 12**

1. 업체 : doanh nghiệp,công ty
2. 전화하다 : gọi điện
3. 재료 : tài liệu
4. 창고 : nhà khi
5. 옮기다 : chuyển
6. 주문서 : đơn đặt hàng
7. 확인하다 : xác nhận
8. 빠지다 : rơi vào
9. 알리다 :được biết

**Câu 13**

1. 남자 : con trai
2. 어머니 :mẹ
3. 블라우스 : áo sơ mi nữ
4. 오늘 : hôm nay
5. 백화점 : trung tâm mua sắm
6. 갔다 오다 : đi rồi về
7. 상품권 : thẻ quà tặng,phiếu mua hàng
8. 선물 : quà
9. 드리다 : cho,biếu,dâng

**Câu 14**

1. 첫 번째 : lần đầu tiên
2. 일정 : lịch trình,nhất định
3. 도서관 : thư viên
4. 방문 : ghé thăm
5. 마지막으로 : cuối cùng
6. 곳 : nơi
7. 체육관 : nhà thi đấu
8. 식사 : việc ăn uống
9. 기념품 : đồ kỷ niệm
10. 받다 : nhận
11. 기숙사 : ký túc xá
12. 둘러보다 : nhìn quanh
13. 동영상 : hình ảnh động,video

**Câu 15**

1. 다치다 : bị thương
2. 사람 :con người
3. 치료 : trị liệu
4. 귀가하다 : đi về nhà
5. 승용차 : xe ô tô
6. 두 대 : 2 chiếc
7. 충돌하다 : xung đột,va chạm
8. 사고가 나다 : xảy ra sự cố
9. 안개 : sương mù
10. 보이다 : trông thấy
11. 운전자들 : người lái xe
12. 조사 : điều tra

**Câu 16**

1. 아들 : con trai
2. 것 : cái đó
3. 반대하다 : phản đối
4. 30년 동안 : trong vòng 30 năm
5. 문화재 : di sản văn hóa
6. 일을 하다 : làm việc
7. 퇴직하다 : thôi việc
8. 전부터 : từ trước
9. 지역 문화 센터 : trung tâm văn hóa địa phương
10. 매주 : mỗi tuần
11. 강의를 하다 : giảng dạy

**Câu 17**

1. 아이들 : những đứa trẻ
2. 크다 : lớn
3. 놀이터 : sân chơi
4. 시설 : công trình
5. 관리하다 : quản lý
6. 필요가 있다 : cần thiết
7. 뛰다 : chạy
8. 놀다 : chơi
9. 아이 : em bé
10. 조심하다 : cẩn thận
11. 주의를 주다 : đem lại chú ý

**Câu 18**

1. 대중교통 : giao thông công cộng
2. 자주 : thường xuyên
3. 이용하다 : sử dụng
4. 불편하다 : bất tiện
5. 참아야 하다 : phải chịu đựng
6. 안 : bên trong
7. 다르다 : khác
8. 피해를 주다 : đem lại ảnh hưởng
9. 물건 : đồ vật
10. 잃어버리다 : đánh rơi
11. 챙기다 : sắp xếp

**Câu 19**

1. 공중전화 : điện thoại công cộng
2. 설치를 늘리다 : tăng lắp đặt
3. 휴대 전화 : điện thoại di động
4. 사용 시간 : thời gian sử dụng
5. 줄다 : giảm
6. 급하다 : nhanh chóng
7. 사용하다 : sử dụng
8. 없애다 : loại bỏ

**Câu 20**

1. 번역하다 : biên dịch
2. 정서 : tình cảm
3. 반영하다 : phản ánh
4. 원작 : nguyên tắc,bản gốc
5. 표현 : biểu hiện
6. 그대로 : cứ thế
7. 주인공 : nhân vật chính
8. 성격 : tính cách
9. 중점 : trọng điểm
10. 두다 : đặt để
11. 번역가 : người biên dịch
12. 높다 : cao
13. 수준 : tiêu chuẩn
14. 어휘력 : năng lực từ vựng
15. 갖추다 : có,trang bị

**Câu 21**

1. 중심 : trọng tâm
2. 생각 : suy nghĩ
3. 맞다 : đúng
4. 고르다 : chọn
5. 매년 :mỗi năm
6. 고객들 : khách hàng
7. 반응 : phản ứng
8. 살펴다 : soi xét,xem xét
9. 이벤트 : sư kiện
10. 행사 :sự kiện,buổi lễ
11. 반복하다 : lặp đi lặp lại
12. 전 : trước
13. 새롭다 : mới
14. 기획하다 : lên kế hoạch

**Câu 22**

1. 작년 : năm ngoái
2. 추석 : tết trung thu
3. 효과적이다 : mang tính hiệu quả
4. 보고를 하다 : báo cáo
5. 올해 : năm nay

**Câu 23**

1. 회의 : cuộc họp
2. 장소 : nơi,địa điểm
3. 추천하다 : tiến cử,đề cử
4. 회의장 : phòng họp
5. 점검하다 : rà soát
6. 호텔 위치 : vị trí khách sạn
7. 알아보다 : tìm hiểu,nhận ra
8. 빌리다 : mượn,thuê,nhờ
9. 문의하다 : hỏi,tư vấn

**Câu 24**

1. 음료 : nguyên liệu
2. 할인되다 : được giảm
3. 대규모 : quy mô lớn
4. 컴퓨터 : máy tính
5. 설치되다 : được lắp đặt
6. 100 명 이상 : hơn 100 người
7. 들어가다 : đi vào
8. 직장 : nơi làm việc
9. 자세하다 : chi tiết,tỉ mỉ
10. 설명 : giải thích
11. 듣다 : nghe

**Câu 25**

1. 자연 환경 : môi trường tự nhiên
2. 안전 : an toàn
3. 우선이다 : tối ưu nhất
4. 어울리다 : hòa hợp
5. 살아가다 : sông tiếp
6. 훼손하다 : tổn thương,hư tổn

**Câu 26**

1. 사다리 : thang
2. 설치 문제 : vấn đề lắ đặt
3. 모두 : tất cả
4. 동의하다 : đồng ý
5. 과거 : quá khứ
6. 인주산 : núi Inchu
7. 안전사고 : sự cố an toàn
8. 발생하다 : phát sinh
9. 경관 : cảnh quan
10. 등산 : leo núi
11. 금지하다 : cấm
12. 의견이 있다 : có ý kiến
13. 찾다 : tìm kiếm
14. 등산객 : khách leo núi
15. 감소하다 : giảm

**Câu 27**

1. 의도 : ý đồ,ý định
2. 정장 : com lê,vest
3. 기증 : việc cho tặng
4. 중요성 : tính tất yếu
5. 단체 : đoàn thể,tổ chức
6. 활동 : hoạt động
7. 홍보하다 : quảng cáo
8. 참여하다 : tham gia
9. 권유하다 : khuyên nhủ,khuyên bảo
10. 이유 : lý do

**Câu 28**

1. 기증되다 : được hiến tặng
2. 무료 : miễn phí
3. 세탁하다 : giặt giũ

**Câu 29**

1. 묻다 : hỏi
2. 누구인지 : bất cứ ai
3. 축구 선수 : cầu thủ bóng đá
4. 축구 감독 : huấn luyện viên bóng đá
5. 축구 경기 심판 : phán xét trận bóng
6. 축구 경기 해설가 : người giải thích trận bóng

**Câu 30**

1. 벌칙 : hình phạt
2. 노력하다 : nỗ lực
3. 빠르다 : nhanh
4. 정확하다 : chính xác
5. 판단 : phán doán
6. 운동장 : sân vận động
7. 뛰어다니다 : chạy quanh
8. 부담스럽다 : gánh nặng
9. 중요하다 : quan trọng
10. 보람 : ích lợi
11. 느낌다 : cảm nhận

**Câu 31**

1. 담뱃값 : giá tiền thuốc lá
2. 인상 : ấn tượng
3. 흡연 : sự hút thuốc
4. 감소 : sự giảm
5. 도움이 되다 : được giúp đỡ
6. 금연 : sự cấm hút thuốc lá
7. 강력하다 : mạnh mẽ
8. 정책 : chính sách
9. 상담 센터 : trung tâm tư vấn

**Câu 32**

1. 연구 결과 : kết quả nghiên cứu
2. 비판하다 : phê phán
3. 금연 정책 : chính sách cấm hút thuốc
4. 지지하다 : tán thành
5. 흡연자들 : những người hút thuốc
6. 입장 : lập trường
7. 대변하다 : nói rõ
8. 상대방 : đối phương
9. 의견 : ý kiến
10. 일부 : một phần
11. 동의하다 : đồng ý

**Câu 33**

1. 올바른 : đúng
2. 수업 : tiết học
3. 교수법 : phương pháp giáo dục
4. 관계 : quan hệ
5. 적극적이다 : mang tính tích cực
6. 반응 : phản ứng
7. 효과 : hiệu quả
8. 교사 : giáo viên
9. 방식 : phương thức

**Câu 34**

1. 질문하다 : câu hỏi
2. 바꾸다 : đổi
3. 실험 : thử nghiệm
4. 심리학자 : nhà tâm lý học
5. 부정적이다 : mang tính tiêu cực
6. 행동 : hành động
7. 제미있다 : thú vị

**Câu 35**

1. 답하다 : trả lời
2. 연기 : sự diễn xuất
3. 가치 : giá trị
4. 평가하다 : đánh giá
5. 능력 : năng lực
6. 역설하다 : nhấn mạnh
7. 끊임없다 : không ngừng nghỉ
8. 도전 : thử thách
9. 강조하다 : khẳng định
10. 주장하다 : chủ trương

**Câu 36**

1. 도전하다 : thử thách
2. 배우들 : diễn viên
3. 자신 : tự tin
4. 개성 : cá tính
5. 배역 : sự nhập vai
6. 재학 : sự đang theo học
7. 다양하다 : đa dạng
8. 오디션 : buổi thử giọng
9. 과정을 거치다 : trải qua quá trình
10. 잡다 : nắm,bắt
11. 거절 : từ chối
12. 고통을 견디다 : chịu đựng thống khổ

**Câu 37**

1. 식물화 : hóa thực vật
2. 식물 : thực vật
3. 기록하다 : kỷ lực, ghi chép lại
4. 적절하다 : thích hợp
5. 식물세밀화 : sự tinh chế hóa của thực vật
6. 식물학 : thực vật học
7. 역할 : vai trò
8. 담당하다 : đảm đương
9. 식물학계 : giới thực vật học
10. 형태 : hình thái
11. 식별하다 : tách biệt
12. 힘쓰다 : cố gắng hết sức
13. 아름답다 : đẹp
14. 보여주다 : cho thấy
15. 많아지다 : trở nên nhiều

**Câu 38**

1. 일치하다 : nhất trí
2. 그리다 : nói về
3. 목적 : mục dích
4. 작가 : tác giả
5. 주관적 : tính chủ quan
6. 감정이 들다 : có tình cảm
7. 사진을 이용하다 : sử dụng tấm hình
8. 무수히 : vô số
9. 존재하다 : tồn tại

**Câu 39**

1. 알맞다 : phù hợp, thích hợp
2. 가슴 : ngực
3. 펴다 : mở ra,trải
4. 자세 : tư thế
5. 업무 : nghiệp vụ
6. 실적을 올리다 : tăng thành tích
7. 신체 : thân thể
8. 건강에 도움이 되다 : trợ giúp cho sức khỏe
9. 능동적이다 : tính năng động
10. 유발하다 : tạo ra
11. 호르몬 : hóc môn
12. 분비량 : lượng bài tiết
13. 변화시키다 : làm biến đổi

**Câu 40**

1. 웅크리다 : co ro, lom khom
2. 위험 : nguy hiểm
3. 맞서다 : đứng đối diện
4. 남성 : nam giới
5. 관계가 없다 : không có quan hệ
6. 스트레스 : căng thẳng
7. 줄이다 : được giảm
8. 면접시험 : thi phỏng vấn
9. 영향을 미치다 : bị ảnh hưởng

**Câu 41**

1. 현재 : hiện tại
2. 상황 : tình hình
3. 제대로 : một cách đúng đắn,bài bản
4. 인식하다 : nhận thức
5. 심리적 : mang tính tâm lý
6. 벗어나다 : ra khỏi
7. 잘못되다 : bị sai lầm
8. 결정 : quyết định
9. 장래성 : tính tương lai
10. 사업 : dự án
11. 투자하다 : đầu tư

**Câu 42**

1. 콩코트 사업 : dự án kong ko tư
2. 원금 : vốn
3. 되찾다 : tìm lại
4. 지속되다 : được tiếp tục
5. 비용 : chi phí
6. 계발 : sự phát triển
7. 정확적 : mang tính chính xác
8. 파악하다: nắm bắt
9. 손해 : tổn thất

**Câu 43**

1. 다큐멘터리 :cuốn tài liệu, phim tài liệu
2. 신라 시대 : thời Sila
3. 문화권 : vùng văn hóa
4. 교류 : sự giao lưu
5. 중시하다 : coi trọng,xem trọng
6. 사상 : tư tưởng
7. 유리 : sự có lợi
8. 제작 : sự chế tác
9. 기술 :ký thuật
10. 발달하다 : phát triển

**Câu 44**

1. 유리구슬 : hạt thủy tinh
2. 만들어지다 : được làm ra
3. 상위 : địa vị cao
4. 계층 : tầng lớp
5. 얼굴 : gương mặt
6. 모습 : hình ảnh
7. 새겨지다 : được điêu khắc, trạm trổ

**Câu 45**

1. 강연 : sự diễn thuyết
2. 지진 : động đất
3. 드물다 : hiếm
4. 자연재해이다 : xảy ra tại nạn thiên nhiên
5. 대지지다 : chống đối
6. 이후에 : sau đó
7. 인간 : con người
8. 무기력 : sự yếu đuối
9. 인식 : nhận thức
10. 이전에 : trước đây
11. 조사하다 : điều tra

**Câu 46**

1. 원인 : nguyên nhân
2. 규명하다 : làm sáng tỏ
3. 자진학 : tự nguyện học
4. 유래 : nguồn gốc
5. 성과 : thành quả
6. 분석하다 : phân tích
7. 단계별 : từng giai đoạn

**Câu 47**

1. 도시 : đô thị
2. 사회: xã hội
3. 기반 : điều cơ bản
4. 시설 : công trình
5. 부족하다 : thiếu thốn
6. 국제 : quốc tế
7. 박람회 : hội triển lãm
8. 개최 : tổ chức
9. 희망하다 : hy vọn, triển vọng

**Câu 48**

1. 추진 : sự xúc tiến
2. 방향 : phương hướng
3. 검토 : xem xét
4. 요구하다 : yêu cầu
5. 반론 : sự phản luận
6. 실행 : sự tiến hành
7. 방법 : phương pháp
8. 타당성 : tính thích đáng
9. 증명하다 : chứng nhận

**Câu 49**

1. 최근 : gần đây
2. 선거 : cuộc bầu cử,tuyển cử
3. 운동 : vận động
4. 개인 : cá nhân
5. 성향 : xu hướng
6. 같다 : giống như
7. 지역 : khu vực
8. 정치 : chính trị
9. 비슷하다 : tương tự
10. 후보자 : ứng cử viên
11. 늘어나다 : tăng lên
12. 유권자 : người có quyền lợi
13. 정보 : thông tin
14. 다각적으로 : mang tính đa phương tiện
15. 얻다 : nhận

**Câu 50**

1. 결과 : kết quả
2. 낙관하다 : lạc quan
3. 기대하다 : chờ đợi, mong chờ
4. 대하다 : đối xử,đối đãi
5. 실망하다 : thất vọng
6. 전략 : chiến lược
7. 부작용 : tác dụng phụ
8. 우려하다 : lo ngại