|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **stock terminology** | **US** | **Korea** | **Vietnam** |
| - Turnaround  - 턴어라운드  - sự quay lại | When a company that continued to record a deficit has seen a significant improvement in performance and, in addition, a significant improvement in stock prices | 적자를 계속해서 기록하던 기업이 실적이 크게 개선되고 이와 더불어 주가도 크게 개선된 경우 | Khi một công ty tiếp tục ghi nhận thâm hụt đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể về hiệu suất và ngoài ra, giá cổ phiếu cũng cải thiện đáng kể. |
| - fundamentals  - 펀더멘탈  - nguyên tắc cơ bản | It refers to major macroeconomic indicators such as growth rate, inflation rate, unemployment rate, and current account, which are the most basic data for expressing a country's economic status. When it comes to corporate fundamentals, each element in the financial statements represents the fundamentals of the company. (Sales, profit margins, liabilities, etc.) | 한 나라의 경제상태를 표현하는데 있어 가장 기초적인 자료가 되는 성장률, 물가상승률, 실업률, 경상수지 등의 주요 거시경제지표를 말합니다. 기업의 펀더멘탈이라고 할 때는 재무제표상의 각 요소들이 기업의 펀더멘탈을 나타냅니다. (매출, 이익율, 부채 등) | Nó đề cập đến các chỉ số kinh tế vĩ mô chính như tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và tài khoản vãng lai, là những dữ liệu cơ bản nhất để thể hiện tình trạng kinh tế của một quốc gia. Khi nói đến các nguyên tắc cơ bản của công ty, mỗi yếu tố trong báo cáo tài chính đại diện cho các nguyên tắc cơ bản của công ty. (Doanh thu, biên độ lợi nhuận, nợ phải trả, v.v.) |
| -market capitalization  -시가총액  -vốn hóa thị trường | Total number of shares issued by the company \* Share price per share | 기업이 발행한 총 주식 수 \* 1주당 주가 | Tổng số cổ phần do công ty phát hành \* Giá cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu |
| -HTS | A program that allows individual investors to trade shares on their PCs | 개인 투자자가 PC로 주식 거래를 할 수 있는 프로그램 | Một chương trình cho phép các nhà đầu tư cá nhân giao dịch cổ phiếu trên máy tính cá nhân của họ |
| -MTS | A program that allows you to make transactions on a mobile device | 모바일로 거래를 할 수 있게 하는 프로그램 | Một chương trình cho phép bạn thực hiện các giao dịch trên thiết bị di động |
| -circuit breaker  -서킷브레이커  - bộ ngắt mạch | a temporary stock market suspension system  Temporary suspension of trading activities for a certain period of time to help stabilize the market when stock market volatility is extremely high | 주식시장의 일시적인 거래 중단 제도  주식 시장읜 변동성이 극단적으로 높을 때, 시장이 안정될 수 있도록 특정 기간 동안 거래 활동을 일시적으로 중단 | một hệ thống tạm thời đình chỉ thị trường chứng khoán  Tạm ngừng các hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định để giúp ổn định thị trường khi thị trường chứng khoán biến động rất cao |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **stock terminology** | **US** | **Korea** | **Vietnam** |
| Trade  매매  Thương mại | Buying and selling stocks, commodities, currency, etc. to make a profit | 주식, 상품, 통화 등을 사고 팔아 이익을 얻는 행위 | Mua và bán cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, v.v. để kiếm lợi nhuận |
| Buy  매수  Mua | The act of buying stocks or other financial products | 주식이나 다른 금융 상품을 구매하는 행위 | Hành động mua cổ phiếu hoặc sản phẩm tài chính khác |
| Sell  매도  Bán | The act of selling stocks or other financial products that you own | 보유하고 있는 주식이나 다른 금융 상품을 판매하는 행위 | Hành động bán cổ phiếu hoặc sản phẩm tài chính mà bạn sở hữu |
| Dividend  배당  Cổ tức | Money that a company returns to its shareholders from its profits | 회사가 이익 중 일부를 주주들에게 돌려주는 돈 | Tiền mà công ty trả lại cho cổ đông từ lợi nhuận của mình |
| Dividend Yield  배당률  Tỷ lệ cổ tức | The dividend of a stock divided by the current stock price | 주식의 배당금을 현재 주식 가격으로 나눈 값 | Cổ tức của cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu hiện tại |
| Dividend Stock  배당주  Cổ phiếu cổ tức | Stock that pays dividends | 배당금을 지급하는 주식 | Cổ phiếu trả cổ tức |
| Open  시가  Giá mở cửa | The price of a stock when the stock market opens | 주식 시장이 개장할 때의 주식 가격 | Giá của cổ phiếu khi thị trường chứng khoán mở cửa |
| Close  종가  Giá đóng cửa | The price of a stock when the stock market closes | 주식 시장이 폐장할 때의 주식 가격 | Giá của cổ phiếu khi thị trường chứng khoán đóng cửa |
| High  고가  Giá cao | The highest price at which a stock was traded during the day | 주식이 하루 동안 거래된 가격 중 가장 높았던 가격 | Giá cao nhất mà cổ phiếu được giao dịch trong ngày |
| Low  저가  Giá thấp | The lowest price at which a stock was traded during the day | 주식이 하루 동안 거래된 가격 중 가장 낮았던 가격 | Giá thấp nhất mà cổ phiếu được giao dịch trong ngày |
| Futures Trading  선물 거래  Giao dịch tương lai | A contract promising to trade a specific commodity at a specific price at a specific point in the future | 미래의 특정 시점에 특정 상품을 특정 가격에 거래할 것을 약속하는 계약 | Hợp đồng hứa hẹn giao dịch một mặt hàng cụ thể với một giá cụ thể tại một thời điểm cụ thể trong tương lai |
| Day Trading  데이트레이딩  Giao dịch ngày | An investment strategy of buying and selling stocks within a single day to make a profit | 하루 동안 주식을 사고 팔아 이익을 내는 투자 전략 | Chiến lược đầu tư mua và bán cổ phiếu trong một ngày để kiếm lợi nhuận |
| Scalping  스캘핑  Giao dịch nhỏ lẻ | An investment strategy of buying and selling stocks in a very short period of time to make a small profit | 매우 짧은 시간 동안 주식을 사고 팔아 작은 이익을 취하는 투자 전략 | Chiến lược đầu tư mua và bán cổ phiếu trong một khoảng thời gian rất ngắn để kiếm lợi nhuận nhỏ |