**듣기 47회의 어휘**

**Câu 1-Câu 2:**

**Câu 3:**

**Câu 4:**

1. 정리하다: Sắp xếp
2. 나가다: Ra ngoài
3. 배가 고프다: Đói bụng

**Câu 5:**

1. 농구: Bóng rổ
2. 경기: Cuộc thi
3. 걱정하다: Lo lắng
4. 바쁘다: Bận rộn
5. 연습하다: Luyện tập
6. 피곤하다: Mệt mỏi

**Câu 6:**

1. 알아보다: Thông báo
2. 아르바이트하다: Làm thêm

**Câu 7:**

1. 창문: Cửa sổ
2. 닫다: Đóng
3. 에어컨: Máy lạnh
4. 크다: Bật lên
5. 다행이다: May mắn
6. 사무실: Phòng làm việc

**Câu 8:**

1. 참석자: Người tham gia
2. 명단: Danh sách
3. 앉다: Ngồi
4. 정하다: Quyết định

**Câu 9-Câu 10-Câu 11-Câu 12:**

1. 전화하다: Gọi điện thoại
2. 장학금: Học bổng
3. 신청하다: Đăng ký
4. 두통약: Thuốc đau đầu
5. 자전거: Xe đạp

**Câu 13-Câu 14-Câu 15-Câu 16:**

1. 멈추다: Ngừng lại
2. 도착하다: Đến nơi
3. 고장이 나다: Hư hỏng
4. 표: Vé
5. 작년: Năm ngoái
6. 가족: Gia đình
7. 할인: Giảm giá
8. 수영장: Hồ bơi
9. 행사: Sự kiện

**Câu 17-Câu 18-Câu 19-Câu 20:**

1. 여행을 가다: Đi du lịch
2. 쇼핑하다: Mua sắm
3. 낭비하다: Lãng phí
4. 실수하다: Phạm sai lầm
5. 연휴: Kì nghỉ
6. 조심하다: Cẩn thận
7. 운전하다: Lái xe
8. 끊임없이: Liên tục
9. 성공: Thành công
10. 창의적: Tính sáng tạo
11. 생각하다: Suy nghĩ

**Câu 21-Câu 22:**

1. 잘되다: Thành công
2. 위치: Vị trí
3. 퇴직: Nghỉ hưu
4. 의견: Ý kiến

**Câu 23-Câu 24:**

1. 등상로: Con đường leo núi
2. 호텔: Khách sạn

**Câu 25-Câu 26:**

1. 세금: Thuế
2. 깎다: Giảm giá
3. 운동선수: Vận động viên
4. 재활: Sự phục hồi
5. 자립: Tự lập
6. 일자리: Công việc
7. 축구하다: Đá banh
8. 사업가: Nhà kinh doanh

**Câu 27-Câu 28:**

1. 일깨우다: Làm nhận ra
2. 조언하다: Khuyên nhủ
3. 선물하다: Tặng quà

**Câu 29-Câu 30:**

1. 광고하다: Quảng cáo
2. 유명하다: Nổi tiếng
3. 비결: Bí quyết
4. 알아내다: Tìm hiểu

**Câu 31-Câu 32:**

1. 선택: Sự lựa chọn
2. 기회: Cơ hội
3. 합리적: Mang tính hợp lý
4. 염려하다: Lo lắng
5. 촉구하다: Đốc thúc

**Câu 33-Câu 34:**

1. 기록: Việc ghi chép
2. 보존하다: Bảo tồn
3. 역사적: Mang tính lịch sử

**Câu 35-Câu 36:**

1. 소개하다: Giới thiệu
2. 원하다: Mong muốn
3. 조사하다: Khảo sát, điều tra
4. 지지하다: Tán thành
5. 의료원: Trung tâm y tế
6. 선정하다: Tuyển chọn
7. 선출되다: Trúng tuyển

**Câu 37-Câu 38:**

1. 기업: Doanh nghiệp, công ty
2. 신입 사원: Nhân viên mới
3. 공정하다: Công bằng
4. 부정적: Tính tiêu cực
5. 성별: Giới tính
6. 나이: Tuổi

**Câu 39-Câu 40:**

1. 공공장소: Nơi công cộng
2. 발전소: Nhà máy phát điện
3. 생산성: Năng suất
4. 마찰: Ma sát
5. 빚어지다: Được nặn
6. 농작물: Nông sản
7. 향상되다: Được cải thiện
8. 갈등: Mâu thuẫn

**Câu 41-Câu 42:**

1. 석빙고: Kho chứa đá
2. 원리: Nguyên lý
3. 활용하다: Vận dụng
4. 얼음: Đá
5. 온도: Nhiệt độ
6. 지붕: Mái nhà
7. 구멍: Lỗ
8. 장식하다: Trang trí
9. 녹다: Tan ra
10. 장치: Thiết bị

**Câu 43-Câu 44:**

1. 충돌하다: Xung đột, va chạm
2. 인류: Nhân loại
3. 움직임: Cử động
4. 극복하다: Khắc phục
5. 문명: Văn minh

**Câu 45-Câu 46:**

1. 산업혁명: Cách mạng công nghiệp
2. 인공지능: Trí tuệ nhân tạo
3. 시스템: Hệ thống
4. 자동화: Tự động hoá
5. 활약: Hoạt động tích cực
6. 부작용: Tác dụng phụ
7. 반성하다: Tự suy xét
8. 전망하다: Hy vọng

**Câu 47-Câu 48:**

1. 전승자: Người thừa kế
2. 재교육: Sự tái giáo dục
3. 종목: Danh mục
4. 사유화하다: Tư nhân hoá
5. 인증하다: Chứng nhận
6. 선호하다: Yêu thích
7. 분류하다: Phân loại

**Câu 49-Câu 50:**

1. 관계: Quan hệ
2. 힘: Sức mạnh
3. 도덕: Đạo đức
4. 개인: Cá nhân
5. 비도덕적: Phi đạo đức
6. 조정하다: Điều chỉnh
7. 결론: Kết luận