**Từ vựng đề 듣기52**

**\*듣기**

**Câu 1-Câu 2:**

**Câu 3:**

1. 생활체육: thể dục đời sống
2. 참여율: tỷ lệ tham gia
3. 연도: niên khóa, năm
4. 운동별: vận động thể dục theo bài tập
5. 등산: leo núi
6. 헬스: tập gym
7. 걷기: đi bộ

**Câu 4:**

1. 찾다: tìm kiếm
2. 다행이다: may mắn quá
3. 천천히: chậm rãi, từ từ
4. 잘: giỏi, tốt
5. 가방: túi xách, balo
6. 있다: có
7. 없다: không có
8. 아무리: cho dù, dù thế nào đi chăng nữa

**Câu 5:**

1. 점심: buổi trưa
2. 먹다: ăn
3. 점심시간: thời gian ăn trưa
4. 언제: khi nào
5. 식사: bữa ăn
6. 맛있다: ngon
7. 다르다: khác:
8. 가다: đi

**Câu 6:**

1. 다행히: may thay, may mà
2. 보다: nhìn, ngắm, xem
3. 생각: sự suy nghĩ
4. 시험: sự thi cử, kỳ thi
5. 쉽다: dễ dàng, đơn giản
6. 떨다: run sợ
7. 면접시험: kỳ thi phỏng vấn
8. 열심히: một cách chăm chỉ
9. 공부하다: học tập

**Câu 7:**

1. 학교: trường học
2. 홈페이지: homepage – trang chủ
3. 다음: lần sau, tiếp theo
4. 학기: học kỳ
5. 신청하다: đăng ký, xin gặp, đề nghị (hẹn hò)
6. 이미: trước, rồi
7. 교환 학생: học sinh trao đổi
8. 벌써: đã, đã lâu trước đây
9. 선발: sự lựa chọn, tuyển chọn
10. 끝나다: kết thúc

**Câu 8:**

1. 화장품: mỹ phẩm
2. 좀: một chút, một ít
3. 주문하다: đặt hàng
4. 그럼: nếu vậy thì
5. 언제쯤: khoảng bao giờ, khi nào
6. 다시: lại, lần nữa
7. 받다: nhận, thu nhận
8. 쓰다: dùng, sử dụng
9. 정말: thực sự
10. 좋다: tốt
11. 날짜: ngày tháng
12. 말씀하다: thưa, nói ( kính ngữ)

**Câu 9:**

1. 옷: quần áo
2. 맡기다: giao, giao phó, phân công
3. 코트: coat – áo khoác, áo choàng
4. 사다: mua
5. 세탁소: tiệm giặc ủi
6. 가다: đi
7. 우편물: bưu phẩm
8. 가져오다: mang đến, đem đến

**Câu 10:**

1. 안내: hướng dẫn, chỉ dẫn
2. 책자: cuốn sách
3. 꺼내다: lấy ra, lôi ra
4. 받다: nhận
5. 거래처: khách hàng, người giao dịch
6. 직원: nhân viên
7. 만나다: gặp gỡ, gặp mặt
8. 상자: hộp, hòm, thùng
9. 책상: bàn học, bàn làm việc
10. 밑: ở dưới
11. 두다: đặt, để

**Câu 11:**

1. 전등: đèn điện
2. 사다: mua
3. 찾다: tìm kiếm
4. 바꾸다: thay đổi
5. 가져오다: mang đến, đem đến

**Câu 12:**

1. 현황: hiện trạng
2. 확인하다: xác nhận
3. 부장님: trưởng phòng
4. 보고하다: báo cáo
5. 인사과: phòng nhân sự
6. 연락하다: liên lạc, thông báo, cho biết
7. 지원자: người ứng tuyển, người dự tuyển
8. 명단: danh sách
9. 보다: nhìn, ngắm, xem

**Câu 13:**

1. 남자: đàn ông
2. 모임: cuộc gặp mặt, cuộc họp
3. 참석하다: tham dự
4. 여자: phụ nữ
5. 교통사고: tai nạn giao thông
6. 당하다: gặp phải, bị thiệt hại
7. 어제: ngày hôm qua
8. 가다: đi
9. 얼마: bao nhiêu
10. 전: trước
11. 자동차: xe ô tô, xe hơi
12. 사다: mua

**Câu 14:**

1. 세일: sự bán hạ giá, giảm giá
2. 행사: sự kiện, buổi lễ
3. 어제: ngày hôm qua
4. 시작하다: bắt đầu
5. 모든: tất cả, toàn bộ
6. 고객: khách hàng
7. 양말: tất, vớ
8. 선물: món quà
9. 주다: cho, giao cho
10. 받다: nhận
11. 행사장: địa điểm tổ chức buổi lễ
12. 가다: đi
13. 청바지: quần jean, quần bò
14. 만: mười nghìn (10000)
15. 원: Won (đơn vị tiền tệ Hàn Quốc)
16. 사다: mua

**Câu 15:**

1. 비: mưa
2. 오늘: hôm nay
3. 밤: ban đêm
4. 그치다: ngừng, dừng
5. 제주: Jeju
6. 지역: vùng, khu vực
7. 눈: tuyết
8. 내리다: rơi, rơi xuống
9. 모레: ngày mốt
10. 기온: thời tiết, nhiệt độ
11. 떨어지다: rơi xuống
12. 춥다: lạnh
13. 내일: ngày mai
14. 낮: ban ngày
15. 전국적: manng tính toàn quốc
16. 비가 오다: trời mưa

**Câu 16:**

1. 여자: phụ nữ
2. 달:tháng
3. 전: trước
4. 다리: chân
5. 다치다: bị thương
6. 운동: vận động
7. 시작하다:
8. 년: năm
9. 지금: bây giờ
10. [**다르다**](https://dict.naver.com/vikodict/#/entry/kovi/25b5cfd642244af1a888d2b6502c2777): khác, không giống
11. 나라: đất nước, quốc gia
12. 선수: tuyển thủ, vận động viên
13. 생활을 하다: đời sống
14. 처음: lần đầu tiên
15. 팀:team – nhóm, đội
16. 동료: đồng nghiệp
17. 사이: giữa
18. 좋다: tốt

**Câu 17:**

1. 결혼식: lễ kết hôn, lễ cưới
2. 너무: quá
3. 많다: nhiều
4. 돈: tiền
5. 쓰다: sử dụng
6. 결혼: kết hôn
7. 사람: người
8. 축하를 받다: nhận được ời chúc mừng
9. 결혼식 장소: địa điểm tổ chức lễ cưới
10. 찾아오다: tìm đến
11. 편하다: thoải mái, thuận tiện
12. 곳: nơi
13. 좋다: tốt
14. 결정하다: quyết định
15. 가족: gia đình
16. 의견: ý kiến
17. 고려하다: cân nhắc, suy tính

**Câu 18:**

1. 희사: công ty
2. 일: công việc
3. 끝내다: kết thúc
4. 소비자: người tiêu dùng
5. 의견: ý kiến
6. 듣다: lắng nghe
7. 같이: cùng nhau
8. 사람: người
9. 지내다: trải qua
10. 발표: phát biểu
11. 내용: nội dung
12. 짧다: ngắn
13. 분명하다: rành mạch, rõ ràng
14. 좋다: tốt

**Câu 19:**

1. 물건: đồ vật
2. 마트: mart – siêu thị
3. 사다: mua
4. 싸다: rẻ
5. 조금씩: từng chút một
6. 돈: tiền
7. 더: hơn, nhiều hơn
8. 돈이 들다: tốn tiền
9. 가격: giá cả
10. 필요하다: cần thiết, thiết yếu

**Câu 20:**

1. 노래: bài hát, ca khúc
2. 사람: người
3. 정기적: tính định kỳ, thường kỳ
4. 앨범: album – tập ảnh
5. 앨범을 내다: ra mắt album
6. 음악: âm nhạc
7. 만들다: tạo ra
8. 여러: nhiều
9. 악기: nhạc cụ
10. 사용하다: sử dụng
11. 좋다: tốt
12. 없다: không có
13. 목소리: giọng nói
14. 아름답다: đẹp
15. 혼자: một mình
16. 모이다: tập hợp, gom lại

**Câu 21 – Câu 22:**

1. 우산: ô, dù
2. 홍보: quảng bá
3. 효과적: tính hiệu quả
4. 만들다: tạo ra
5. 색깔: màu sắc
6. 중요하다: quan trọng
7. 수첩: sổ tay
8. 학교: trường học
9. 이름: tên
10. 들어가다: đưa vào
11. 메모하다: ghi chú, ghi chép
12. 습관: thói quen
13. 기르다: nuôi dưỡng
14. 올해: năm nay
15. 처음: lần đầu tiên
16. 홍보: quảng bá
17. 용품: vật dụng, dụng cụ
18. 만들다: tạo ra
19. 제작하다: chế tác, sản xuất
20. 예정: dự định
21. 여자: phụ nữ
22. 남자: đàn ông
23. 보다: nhìn, ngắm, xem
24. 다음: tiếp theo, kế tiếp
25. 정하다: định, chọn

**Câu 23 – Câu 24 :**

1. 박물관: viện bảo tàng
2. 관람: việc tham quan, thưởng thức
3. 예약하다: đặt trước
4. 위치: vị trí, địa vị
5. 안내하다: hướng dẫn, chỉ dẫn
6. 이용: sử dụng
7. 문의하다: hỏi, tư vấn
8. 사전 예약: đặt trước
9. 확인하다: xác nhận
10. 환불: hoàn tiền
11. 받다: nhận
12. 음식: thức ăn
13. 가지다: mang, có
14. 들어가다: bước vào, đi vào
15. 없다: không có
16. 표: vé
17. 예매하다: đặt mua trước
18. 않다: không
19. 가능하다: có khả năng
20. 자체적: tự bản thân
21. 식당: nhà hàng
22. 운영하다: điều hành

**Câu 25 – Câu 26:**

1. 기업: doanh nghiệp
2. 시민: thị dân, công dân
3. 영웅: anh hùng
4. 채용하다: tuyển dụng
5. 사회: xã hội
6. 돕다: giúp đỡ
7. 앞장서: dẫn đầu
8. 자신: bản thân mình
9. 희생하다: hi sinh
10. 언론: ngôn luận, báo chí
11. 숨다: tiềm ẩn
12. 찾다: tìm kiếm
13. 알리다: cho biết
14. 입사하다: gia nhập công ty, vào công ty
15. 수상자: người nhận giải, người đoạt giải
16. 않다: không
17. 상: phần thưởng, giải thưởng
18. 시상식: lễ trao giải
19. 최근: Gần đây
20. 영웅상: giải thưởng anh hùng
21. 받다: nhận
22. 기부금: tiền quyên góp
23. 모으다: gom, gộp

**Câu 27-Câu 28:**

1. 임시 공휴일: ngày nghỉ bù
2. 지정하다: quy định
3. 이유: lý do
4. 알리다: cho biết, cho hay
5. 쉽다: dễ dàng
6. 불만: sự bất mãn
7. 제기하다: đề xuất, nêu ra, đưa ra
8. 회사 운영: điều hành công ty
9. 미치다: gây (ảnh hưởng)
10. 영향: ảnh hưởng
11. 파악하다: nắm bắt
12. 효과: hiệu quả
13. 강조하다: khẳng định, nhấn mạnh
14. 얻다: nhận
15. 유치원: trường mẫu giáo
16. 남자: đàn ông
17. 여자: phụ nữ
18. 여행: du lịch
19. 가다: đi
20. 아이: đứa bé
21. 곳: nơi
22. 걱정하다: lo lắng, lo sợ
23. 정부: chính phủ
24. 이번: lần này
25. 처음: lần đầu tiên

**Câu 29-Câu 30:**

1. 식물: thực vật
2. 향기: mùi thơm
3. 분석하다: phân tích
4. 사람: con người
5. 문제: vấn đề
6. 생기다: nảy sinh
7. 관리하다: quản lí
8. 재배: trồng trọt, canh tác
9. 방법: phương pháp
10. 연구하다: nghiên cứu
11. 활용하다: vận dụng
12. 남자: đàn ông
13. 판매하다: bán hàng
14. 않다: không
15. 환자: bệnh nhân, người bệnh
16. 정원: vườn nhà
17. 가꾸다: chăm sóc
18. 법을 배우다: học cách...
19. 활동: hoạt động
20. 운동: vận động
21. 능력: khả năng, năng lực
22. 향상시키다: nâng cao

**Câu 30-Câu 31:**

1. 유동 인구: dân số lưu động
2. 많다: nhiều
3. 곳: nơi
4. 매장: cửa hàng
5. 만들다: tạo ra
6. 임대료: phí cho thuê, phí cho mướn
7. 매년: mỗi năm
8. 상승하다: tăng lên
9. 바람직하다: lí tưởng, đúng đắn
10. 않다: không
11. 지역: khu vực, vùng
12. 동일: đồng nhất
13. 제품: sản phẩm, chế phẩm
14. 가격: giá cả
15. 다르다: khác, không giống
16. 불합리하다: bất hợp lý
17. 관리: quản lý
18. 비용: chi phí
19. 고려하다: cân nhắc, suy tính
20. 커피 값: giá cà phê
21. 책정하다: xác định
22. 현재: hiện giờ , hiện nay
23. 상황: tình hình
24. 비판하다: phê phán
25. 자신: tự bản thân mình
26. 주장: chủ trương
27. 합리화하다: hợp lý hóa
28. 문제: vấn đề
29. 해결책: chính sách giải quyết
30. 제시하다: đưa ra, cho thấy
31. 상대방: đối phương, đối tác
32. 의견: ý kiến
33. 긍정적: mang tính tích cực
34. 평가하다: nhận xét, đánh giá

**Câu 33-Câu 34:**

1. 지명: địa danh
2. 만들어지다: làm cho
3. 배경: bối cảnh
4. 연구하다: nghiên cứu
5. 이유: lý do
6. 분류하다: phân loại
7. 방법: phương pháp
8. 변천하다: biến đổi
9. 과정: quá trình
10. 토끼실: phòng thỏ
11. 지형: địa hình
12. 토끼: thỏ
13. 귀 모양: có hình dạng lỗ tai
14. 닮다: giống
15. 곳: nơi
16. 두물머리: Dumulmori
17. 한강: sông Hàn
18. 물길: dòng nước
19. 하나: một
20. 합쳐지다: trở nên hợp nhất
21. 소목: somok (tên gọi)
22. 소: con bò
23. 많다:
24. 키우다: nuôi
25. 지역: vùng, khu vực
26. 붙여지다: được gắn vào
27. 이름: tên
28. 땅끝마을: ngôi làng nằm ở cuối cùng của đất nước
29. 한국: Hàn Quốc
30. 가장: nhất
31. 남쪽:phía Nam
32. 끝: kết thúc
33. 섬: đảo

**Câu 35-Câu 36:**

1. 졸업생: học sinh sinh viên tốt nghiệp
2. 업적: thành tích
3. 소개하다: giới thiệu
4. 전문 지식: kiến thức chuyên môn
5. 습득: tiếp thu
6. 강조하다: khẳng định, nhấn mạnh
7. 인격 함양: bồi dưỡng nhân cách
8. 중요성: tính quan trọng
9. 당부하다: yêu cầu
10. 생명과학: khoa học đời sống
11. 발전 가능성: khả năng phát triển
12. 진단하다: chuẩn đoán, phán đoán
13. 학교: trường học
14. 해외 진출: tiến vào thị trường nước ngoài
15. 어려움을 겪다: gặp khó khăn
16. 앞으로: sau này
17. 선후배: tiền bối và hậu bối
18. 교류: giao lưu
19. 노력하다: nỗ lực
20. 과학 분야: lĩnh vực khoa học
21. 세계: thế giới
22. 10위권: top 10
23. 진입: nghề nghiệp
24. 앞두다: trước mắt
25. 재학: theo học
26. 현장: hiện trường
27. 실습하다: thực hành
28. 기회: cơ hội
29. 있다: có

**Câu 37-Câu 38:**

1. 숙면: ngủ say
2. 돕다: giúp đỡ
3. 보조: bổ trợ, hỗ trợ
4. 용품: vật dụng, dụng cụ
5. 다양하지다: trở nên đa dạng
6. 수면 장애: khó ngủ
7. 인간: con người
8. 심리: tâm lý
9. 영향을 미친다: gây ảnh hưởng
10. 불면증: chứng mất ngủ
11. 치료법: phương pháp chữa trị
12. 개발: phát triển
13. 적극적: mang tính tích cực
14. 나서다: đứng ra, xuất hiện
15. 생기다: nảy sinh
16. 원인: nguyên nhân
17. 파악하다: nắm bắt
18. 중요하다: quan trọng
19. 수면 보조 용품: vật phẩm hổ trợ giấc ngủ
20. 심리적이다: tính tâm lý
21. 문제: vấn đề
22. 해결하다: giải quyết
23. 산업: công nghiệp
24. 시장 규모: quy mô thị trường
25. 빠르게: một cách nhanh chóng
26. 확대되다:được mở rộng
27. 생활 습관: thói quan sinh hoạt
28. 바꾸다: thay đổi
29. 목적: mục địchs
30. 사용: sử dụng
31. 장기적이다: mang tính trường kỳ, lâu dài
32. 측면: phương diện, mặt
33. 효과가 있다: có hiệu quả

**Câu 39-Câu 40:**

1. 서울시: thành phố Seoul
2. 차도: phần đường dành cho xe ô tô
3. 줄이다: làm giảm, rút ngắn
4. 인도: lối đi bộ
5. 넓히다: mở rộng
6. 불법: bất hợp pháp
7. 주차 단속: kiểm soát việc đổ xe
8. 강화하다: tăng cường, đẩy mạnh
9. 주민: cư dân
10. 설명회: buổi giới thiệu
11. 소극적: tính thụ động
12. 임하다: đương đầu với
13. 일방통행: lưu thông một chiều
14. 양방향:2 chiều, 2 hướng
15. 도로: con đường
16. 변경하다: thay đổi, sửa đổi
17. 사업: công việc
18. 차량 흐름: xe cộ lưu thông
19. 원활하다: thuận lợi
20. 곳: nơi
21. 시행: thi hành
22. 반대하다: phản đối
23. 늘다: tăng lên
24. 주차 공간 부족: thiu không gian đỗ xe
25. 문제: vấn đề
26. 남기다: để lại
27. 제한 속도: tốc độ giới hạn
28. 낮추다: hạ thấp
29. 방안: phương án
30. 검토: xem xét

**Câu 41-Câu 42:**

1. 방백: lời đối thoại với khán giả
2. 배우: diễn viên
3. 실력: năng lực
4. 판단하다: phán đoán
5. 중요하다: quan trọng
6. 요소: yếu tố
7. 연기: diễn xuất
8. 집중하다: tập trung
9. 등장인물: nhân vật xuất hiện
10. 이해하다: hiểu
11. 돕다: giúp
12. 내용: nội dung
13. 파악하다: nắm bắt
14. 노력: nổ lực
15. 관객: khán giả
16. 반응: phản ứng
17. 유도하다: dẫn dắt, điều khiển
18. 현대극: kịch hiện đại
19. 허용되다: được chấp thuận
20. 세기: thế kỷ
21. 말: cuối
22. 연극: sự diễn kịch
23. 활발히: một cách sôi động
24. 활용되다: hoạt động
25. 부자연스롭다: không tự nhiên
26. 시대 로마: thời đại La Mã
27. 사용되다: được sử dụng

**Câu 43-Câu 44:**

1. 나방: sâu bướm
2. 잘못: sai, nhầm
3. 알려지다: được biết đến
4. 부분: bộ phận
5. 많다: nhiều
6. 유해성: tính có hại
7. 관심: quan tâm
8. 가지다: mang, có
9. 나비: con bươm bướm
10. 유사하다: tương tự
11. 행동 양식: phương thức hành động
12. 애벌레: con sâu, ấu trùng
13. 생태계: hệ sinh thái
14. 중요하다: quan trọng
15. 역할을 하다: vai trò
16. 새: những con chim
17. 피해[를](https://dict.naver.com/vikodict/#/userEntry/kovi/ae1f6a485951931a3ccf63f74a7eab0d) 입히다: gây hại
18. 달리하다: khác với, không giống với
19. 꽃가루: phấn hoa
20. 모으다: gom nhặt, thu gom
21. 않다: không
22. 몸: cơ thể
23. 가루: bột
24. 우리: chúng ta
25. 해롭다: gây hại
26. 개체 수: số cá thể
27. 숲: rừng
28. 위협하다: uy hiếp, đe dọa

**Câu 45-Câu 46:**

1. 우유: sữa
2. 단백질: chất đạm
3. 포장재: bao bì nhựa
4. 산소: khí ôxy
5. 차단율: tỷ lệ ngăn chặn
6. 높다: cao
7. 탄수화물: chất đường bột
8. 환경오염: ô nhiễm môi trường
9. 원인: nguyên nhân
10. 미세 구멍: lỗ thủng cực nhỏ
11. 줄이다: giảm bớt
12. 성공하다: thành công
13. 음식: thức ăn
14. 만들다: tạo ra
15. 최초: sớm nhất, đầu tiên
16. 친환경 제품: sản phẩm thân thiện với môi trường
17. 문제점: vấn đề
18. 비판하다: phê phán
19. 과학 기술: khoa học kỹ thuật
20. 한계점: điểm giới hạn
21. 지적하다: đưa ra
22. 환경오염: ô nhiễm môi trường
23. 실태: thực trạng
24. 자료: tài liệu
25. 바탕:dựa trên
26. 분석하다: phân tích
27. 분야: lĩnh vực
28. 노력: nổ lực
29. 예를 들어: ví dụ
30. 설명하다: giải thích

**Câu 47-Câu 48:**

1. 미래: tương lai
2. 사회: xã hội
3. 새롭다: mới mẻ
4. 복지: phúc lợi
5. 모델: hình mẫu
6. 찾다: tìm kiếm
7. 기본 소득: thu nhập cơ bản
8. 바라보다: theo dõi
9. 가지: loại, thứ
10. 입장: lập trường
11. 존재하다: tồn tại
12. 많다: nhiều
13. 나라: đất nước
14. 국민: nhân dân
15. 지급하다: chi trả, cấp
16. 노동: lao động
17. 최소하다: tối thiểu
18. 대가: giá tiền (công)
19. 보장하다: bảo đảm
20. 효과: hiệu quả
21. 결론: kết luận
22. 유보하다: thù lao
23. 미치다: gây ra
24. 우려하다: lo ngại
25. 인간: con người
26. 본성: bản chất
27. 어긋남: lệch, trật
28. 지적하다: chỉ trích
29. 필요성: tính tất yếu, cần thiết
30. 적극적: mang tính tích cực
31. 동의하다: đồng ý

**Câu 49-Câu 50:**

1. 붕당: đảng phái
2. 초반: phần đầu
3. 심하다: nghiêm trọng
4. 갈등: mâu thuẫn
5. 겪다: trải qua
6. 현대: hiện đại
7. 정당 정치: nền chính trị chính đảng
8. 탕평책: chính sách Tangpyeong
9. 비롯되다: được bắt nguồn, được khởi đầu
10. 여론: dư luận
11. 효율적: tính hiệu suất, năng suất
12. 정책: chính sách
13. 조선 시대: thời đại Joseon
14. 정치: chính trị
15. 형태: hình thái
16. 문제점: vấn đề
17. 분석하다: phân tích
18. 이념: khái niệm
19. 부재: sự thiếu
20. 혼란: sự hỗn loạn
21. 경계하다: đề phòng
22. 정치적 균형: ổn định chính trị
23. 제도: chế độ
24. 필요성: tính tất yếu
25. 제기하다: đề xuất, đưa ra
26. 여론: dư luận
27. 바탕: dựa trên
28. 효율성: tính hiệu quả
29. 역설하다: nhấn mạnh