ÔN TẬP THI GIỮA KỲ

TIẾNG HÀN SƠ CẤP 1

1. NGHE

Nghe lại từ Track 5 đến hết Track 27.

1. VIẾT

* Ôn tập lại cách viết câu , chia đuôi động từ ㅂ니다/ 습니다.

Ví dụ:

수빈/ 학교/ 책/ 읽다

>> 수빈은 학교에서 책을 읽습니다.

* Tập viết cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân.
* Tập viết các từ vựng theo chủ đề:
* 물건(Đồ vật):

시계(đồng hồ),

가방(cặp, túi xách),

책(sách),

공책(vở),

책상(bàn),

펜(bút),

필통(hộp bút),

문(cửa chính),

창문(cửa sổ),

의자(ghế),

칠판(bảng),

컴퓨터(máy tính)

사전(từ điển),

지우개(cục tẩy),

지도(bản đồ),

모자(mũ),

바지(quần),

치마(váy),

빵(bánh mì),

옷(áo),

지갑(ví)

* 장소(Địa điểm)

학교(trường học),

대학교( trường đại học)

도서관(thư viện),

식당(nhà hàng),

호텔 (khách sạn),

극장(rạp chiếu phim)

영화관(rạp chiếu phim),

우체국(bưu điện),

병원(bệnh viện),

은행(ngân hàng)

백화점( trung tâm thương mại)

약국( hiệu thuốc)

가게 (cửa hàng)

사무실(văn phòng),

강의실(giảng đường, phòng học),

교실(phòng học)

화장실(nhà vệ sinh/ WC)

휴게실(phòng nghỉ),

운동장(sân vận động)

서점 (hiệu sách)

학생 식당 (căn tin/ nhà ăn ở trường),

회사 식당(căn tin/ nhà ăn ở công ty),

* 직업(Nghề nghiệp):

학생,

회사원,

은행원,

교사 (giáo viên)

선생님( giáo viên)

의사,

공무원,

관광 가이드,

주부,

약사,

운전기사

* 국가/ 국적/ 나라( Quốc gia, quốc tịch, đất nước):
* 한국,
* 배트남: Việt Nam > 베트남어:Tiếng Việt
* 미국:Nước Mĩ. > 미국어: Tiếng Mĩ
* 말레이시아,
* 일본,
* 중국,
* 태국,
* 호주,
* 몽골,
* 인도네시아,
* 필리핀,
* 인도,
* 영국 Nước Anh > 영어: Tiếng Anh
* 독일,
* 프랑스,
* 러시아,
* 캐나다(Canada)
* 과일(Trái cây)

수박, 딸기, 포도, 오이, 토마토, 바나나, 사과.

* Tính từ: 크다 (lớn) >< 작다 (nhỏ)

많다(nhiều) >< 적다 (ít)

좋다(tốt) >< 나쁘다 (xấu)

재미있다(thú vị) >< 재미없다( không thú vị, chán)

있다(có)>< 없다(không có)

Các từ để hỏi:

어디 >. Ở đâu?

무엇> Cái gì?

어느 나라> Nước nào?

누가> Ai?

누구> Ai?

언제 > Bao giờ?

Các đại từ thường dùng:

저 ( Tôi)

사람 ( Người)

남자 ( người đàn ông)

여자 ( Cô gái)

이것 ( cái này)

저것 Cái kia)

그것 (cái đó)

Các dạng câu hỏi thường dùng?

이 것은 무엇입니까? ( Cái này là cái gì?)

저것은 무엇입니까? ( Cái kia là cái gì?)

그것은 무엇입니까? (cái đó là cái gì)

시계가 어디에 있습니까? ( Cái đồng hồ có ở đâu?)

학교에 도서관이 있습니까?( Ở trường có thứ viện không?)

Câu phủ định.

저는 미국 사람이 아닙니다.

이 것은 시계가 아닙니다.

Các cụm động từ thường dùng:

1.영화를 보다 (xem phim)

2. 책을 읽다(đọc sách)

3. 물을 마시다 (uống nước)

4. 친구를 만나다( gặp bạn bè)

5. 밥을 먹다(ăn cơm)

8. 음악을 듣다( nghe nhạc)

9. 도서관에서 한국어를 공부하다.( học tiếng Hàn ở thư viện)

10. 회사에서 일하다( làm việc ở công ty

콜라를 마시다 ( uống cocacola)

토마토주스를 마시다( uống nước ép cà chua)