1. **자기소개 해보세요?**

Bạn hãy thử giới thiệu bản thân.

Chuẩn bị kĩ bằng tiếng Hàn

Cần giới thiệu : tên họ, tuổi tác, quê quán, sở thích, tích cách, gia đình có mấy người, bố mẹ làm gì,....

1. **어디에서 왔어요?**

**= 고향은 어디예요?**

**=어디에서 태어났어요?**

Quê của bạn ở đâu/ Bạn sinh ra ở đâu?

1. **지금 어디에 사세요? = 집이 어디예요?**

Bạn đang sống ở đâu?

Nhà của bạn ở đâu?

1. **생일이 언제입니까?**

Sinh nhật của bạn là bao giờ?

1. **취미가 뭐예요?**

Sở thích của bạn là gì?

1. **자유 시간에 뭐 해요? / 취미 생활이 무엇입니까?**

 Thời gian rảnh bạn làm gì?

 Sở thích lúc rảnh của bạn là gì?

1. **장점은 무엇입니까?**

Điểm mạnh của bạn là gì?

1. **단점은 무엇입니까?**

Điểm yếu của bạn là gì?

1. **장단점은 뭐예요?**

Điểm mạnh yếu của bạn là gì?

1. **한국 드라마나 노래를 좋아하나요?**

Bạn có thích nhạc hay phim Hàn không?

1. **한국에 여행하면 어디에 좋아해요?**

Nếu đi du lịch Hàn thì bạn thích đi đâu?

1. **가장 좋아하는 색깔이 뭐예요?**

**= 무슨 색깔을 좋아해요? (**Màu sắc bạn thích nhất là gì ?)

**=> 파란색/ 노란색/....좋아해요. (**Tôi thích màu xanh, vàng,...)

1. **무슨 운동을 좋아합니까?**

**= 좋아하는 운동이 무엇입니까? (**Bạn thích mông thể thao nào? )

**=> 축구/ 농구/ 배구/ 수영/... 좋아합니다. (** Tôi thích môn bóng đá, bóng rổ, ...)

1. **지금 몇 시 몇 분이에요?**

Bây giờ là mấy giờ mấy phút ?

1. **오늘은 며칠입니까?**

Hôm nay là ngày mấy ?

1. **1부터 20까지 숫자를 세어보세요.**

Hãy đếm từ 1-20

1. **모음을 말하세요!**

Bạn hãy kể tên các nguyên âm tiếng Hàn

1. **한 주의 요일을 말해볼 수 있어요?**

Hãy kể tên các thứ trong tuần?

1. **1년에 모든 달을 말해볼 수 있어요?**

Hãy kể tên các tháng trong năm

1. **1년에 몇 개월이 있어요?**

Trong 1 năm có mấy tháng ?

1. **100부터 200까지 숫자를 세어 보세요.**

Hãy đếm từ 100 đến 200

1. **40부터 80까지 숫자를 세어 보세요.**

Hãy đếm từ 40-80

1. **1시부터 12시까지 말해 보세요.**

Hãy đếm từ 1 giờ đến 12 giờ.

1. **한국의 사계절을 말해 보세요.**

Hãy kể 4 mùa của Hàn Quốc

1. **한국의 지금 대통령이 누구인지 아세요?**

**= 한국의 지금 대통령의 성함이 어떻게 된지 아세요?**

Bạn có biết tên của Tổng thống Hàn quốc không?

1. **지금 한국에는 무슨 계절입니까?**

Bây giờ ở Hàn là mùa gì?

1. **오늘 날씨가 어때요?**

Hôm nay thời tiết thế nào?

1. **오늘 아침, 점심/ 저녁은 몇 시에 먹었습니까?**

Hôm nay bạn ăn sáng/ trưa/ tối lúc mấy giờ.

1. **오늘 아침, 점심, 저녁은 뭐 먹었어요?**

Hôm nay bạn ăn gì vào bữa sáng/ trưa/ tối ?

1. **몸무게가 몇 키로그램이에요?**

**=몸무게는 어떻게 돼요?** Bạn nặng bao nhiêu cân?

1. **키가 어떻게 돼요?**

**= 키가 몇 센터미터예요?** Bạn cao bao nhiêu?

1. **한국에 일하러 옵니까?** Bạn đến hàn để đi làm à?

**=> 아니요, 공부하러 왔습니다.** Không, tôi đến Hàn để đi học.

1. **지금 무엇을 공부하고 있나요?**

**= 지금 무엇을 하고 있어요?**

Bây giờ bạn đang làm gì? ( Bây Giờ bạn đang học gì ? )

1. **공부했던 고등학교는 어디예요?**

**= 어느 고등학교에서 공부했어요?**

**= 어느 고등학교에 졸업했어요?**

Trường cấp 3 bạn tốt nghiệp tên gì ?

1. **고등학교의 3년 동안 평균 학점이 어떻게 돼요?**

**= 학점이 얼마예요?**

**=고등학교에 성적이 어떻게 되나요?**

Điểm trung bình cấp 3 của bạn là bao nhiêu?

1. **대학 수능 시험 때 몇 점을 받았어요?**

Kì thi tốt nghiệp, bạn thi được bao nhiêu điểm?

1. **베트남에서 혹시 대학교에 합격했어요? 왜 그 학교에 공부 안 하고 한국에 갑니까?**

Bạn có từng đỗ trường đại học nào ở Việt Nam không? Tại sao bạn đỗ mà không học mà lại đi Hàn?

1. **가장 좋아하는 과목은 뭐예요?**

Môn học bạn yêu thích nhất là gì?

**=> 물리/ 수학/ 영어/ 국어 ....를 좋아합니다.**

Tôi thích môn vật lí, toán học, tiếng anh, văn học,....

1. **부모님의 성함이 어떻게 되세요?**

Tên bố mẹ bạn là gì?

1. **부모님의 직업이 무엇입니까?**

**= 부모님께서는 무슨 일을 하세요?**

Bố mẹ bạn làm gì?

1. **부모님의 평균 소득이 얼마예요?**

**= 월급이 어떻게 되세요?**

Thu nhâp trung bình của bố mẹ bạn là bao nhiêu?

Lương tháng của bố mẹ bạn bao nhiêu?

1. **가족이 몇 명이 있어요?**

**=가족이 몇 명입니까?**

**= 식구는 몇 명이에요?**

Gia đình bạn có mấy người ?

1. **형제의 직업이 무엇입니까?**

**= 오빠/ 언니/ 동생은 무슨 일을 하세요?**

Nghề nghiệp của anh chị em bạn là gì ?

1. **한국으로 공부하러 가고 싶은 학교의 이름은**

**무엇입니까?**

Tên trường bạn muốn đi du học ở Hàn là gì?

1. **위치는 어디에 있어요?**

 **그 대학교는 어디에 있나요?**

Bạn biết vị trí của trường ở đâu không?

1. **어디에서 한국어를 공부했어요?**

**=어디에서 한국어를 배웠어요?**

Bạn học tiếng hàn ở đâu?

1. **언제부터 한국어를 공부했어요?**

**= 한국어를 얼마나 배웠어요?**

Bạn học tiếng Hàn từ bao giờ ?

Bạn học tiếng Hàn được bao lâu rồi?

1. **한국어가 어때요? 어려워요?**

Bạn thấy tiếng Hàn như thế nào ? Khó không?

1. **하루에 얼마나 시간을 한국어를 공부해요?**

**=하루에 몇 시간 한국어를 배워요?**

Bạn học tiếng Hàn mấy tiếng một ngày ?

1. **한국어말고 다른 언어도 알아요? / 영어도 알아요?**

Ngoài tiếng Hàn bạn còn biết ngoại ngữ khác nữa không? Bạn biết tiếng anh không ?

1. **학비는 누가 내 주실 건가요?
= 등록금은 누가 내 주실 건가요?**

Ai đóng học phí cho bạn ?

1. **한국에 친구나 친척이 있나요?**

**= 한국에 아는 사람이 있나요?**

Bạn có người thân hay bạn bè ở Hàn không?

1. **한국이 왜 좋아요?**

**=한국을 좋아하는 이유가 무엇입니까?**

Lí do bạn thích Hàn Quốc?

Tại sao bạn thích Hàn Quốc?

1. **한국에 가는 목적이 무엇입니까? 한국에 왜 가나요?**

**= 한국에 왜 가는 것입니까?**

Mục đích đến Hàn quốc là gì?

Lí do đến hàn quốc?

1. **한국에 왜 가는 것입니까?**

**= 한국에 가는 이유는 무엇입니까?**

Lí do bạn đi hàn quốc ?

1. **한국에 가서 뭘 공부할 거예요?**

**= 한국에 가서 무슨 전공하고 싶어요?**

Bạn muốn học nghành gì khi sang Hàn?

1. **선택한 대학교의 1년 등록금이 얼마예요? /1학기에 학비가 얼마예요?**

Học phí 1 năm/ 1 học kì của trường bạn đã chọn là bao nhiêu?

1. **생활비는 얼마나 준비했어요?**

**=한국에 와서 생활비는 1달에 얼마정도 준비했어요?**

Bạn đã chuẩn bị sinh hoạt phí 1 tháng tầm bao nhiêu?

1. **한국에 얼마 동안 있을 계획이에요? 한국에 있는 동안 부모님은 생활비를 항상 도와줄 수 있어요?**

Bạn định ở Hàn bao lâu? Trong thời gian bạn ở Hàn, bố mẹ bạn sẽ

 luôn gửi sinh hoạt phí cho chứ ?

1. **만약 부모님은 생활비를 안 보내주면 어떻게 할 겁니까?**

Nếu bố mẹ bạn không gửi sinh hoạt phí thì bạn sẽ làm thế nào?

1. **한국에 유학 가는 동안, 힘들 때 어떻게 합니까 (해결합니까? )**

Trong thời gian bạn đi du học, nếu mệt mỏi hay gặp khó khăn thì bạn giải quyết thế nào?

1. **한국에 대해 아는 것이 있어요?**

**= 한국을 생각하면 어떤 것에 대해 떠올라요?**

Bạn biết gì về Hàn quốc?

Nếu nhắc đến Hàn quốc thì bạn nghĩ đến gì ?

1. **책을 읽는 게 좋아해요? = 독서 좋아해요?**

**무슨 책을 자주 읽어요? 그 책의 내용은 뭐예요? 아니면 그 책을 통해 뭘 느꼈어요?**

Bạn có thích đọc sách không ? Bạn thường đọc sách gì? Nội dụng sách là gì? Qua cuốn sách đó bạn cảm nhận được gì?