|  |
| --- |
| **ĐẠI CƯƠNG PART 1 – PICTURE DESCRIPTION** |

**I. GIỚI THIỆU PART 1 TOEC:**

• Part 1 TOEIC gồm 10 câu hỏi tương ứng với 10 bức tranh. Tại mỗi bức tranh, thí sinh sẽ được nghe 4 câu mô tả về bức tranh đó, những câu mô tả này không được in ra đề thi. Nhiệm vụ của thí sinh là nghe và chọn câu mô tả đúng nhất tương ứng với bức tranh.

• Part 1 là part dễ nhất trong phần nghe, nên sau khi học xong nội dung phần này, bạn cố gắng nghe đúng ít nhất 6/10 câu.

**II. NHỮNG DẠNG CÂU MÔ TẢ TRONG PART 1:**

***1. Dạng câu của thì hiện tại đơn.***

a. Trong Part 1 TOEIC, thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả trạng thái, vị trí của người hoặc vật (S + is/are + giới từ):

VD1: He **is in a supermarket**.

[Anh ấy đang ở trong một siêu thị.]

VD2: The woman **is in a parking lot**.

[Người phụ nữ đang ở trong một bãi đỗ xe]

VD3: They **are at the corner of the street**.

[Họ đang ở tại một góc phố.]

VD4: There **is a book under the table**.

[Có một cuốn sách ở dưới bàn.]

b. Dạng bị động của thì hiện tại đơn cũng có thể được dùng (S + is/are + V3/V-ed):

VD1: The cars **are parked** along the street.

[Những chiếc xe hơi thì đậu dọc đường.]

VD2: Many books **are piled** up on the table.

[Nhiều cuốn sách được xếp chồng trên bàn.]

***2. Dạng câu bị động của thì hiện tại hoàn thành (S + has/have been + V3/V-ed) được dùng để diễn tả trạng thái, vị trí của vật.***

VD1: Some cups **have been placed** on the table.

[Một vài chiếc cốc đã được đặt lên bàn.]

🡪 Trạng thái của những chiếc cốc là ở trên bàn.

VD2: The door **has been left** open. [Cánh cửa đã được để mở.]

🡪 Trạng thái của cánh cửa là đang mở.

VD3: Many boxes **have been stacked** in piles.

[Nhiều cái hộp đã được chất thành nhiều chồng.]

🡪 Trạng thái của những cái hộp là thành chồng.

***3. Dạng câu chủ động của thì hiện tại tiếp diễn được dùng để chỉ hành động đang diễn ra trong hình (S + is/are + V-ing) tương ứng với chủ ngữ chỉ người.***

VD1: The man **is talking** on the phone.

[Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.]

VD2: They **are walking** in a park. [Họ đang đi bộ trong công viên.]

VD3: Some people **are swimming** in the water.

[Một vài người đang bơi dưới nước.]

**\*Lưu ý:** Một số động từ được dùng ở dạng chủ động của thì hiện tại tiếp diễn nhưng vẫn diễn tả trạng thái chứ không phải diễn tả hành động:

Hang

Wear

Lie

Rest

VD1: A picture **is hanging** on the wall. [Một bức tranh đang treo trên tường.]

🡪 Chỉ trạng thái bức tranh đang ở trên tường chứ không phải hành động treo.

VD2: The man **is wearing** a T-shirt. [Người đàn ông đang mặc một chiếc áo thun.]

🡪 Chỉ trạng thái chiếc áo thun đang nằm trên người người đàn ông chứ không phải hành động mặc áo vào.

VD3: Some clothes **are lying** on the ground.

[Một vài quần áo đang nằm trên mặt đất.]

🡪 Chỉ trạng thái của người hoặc vật ở trên mặt đất.

VD4: Some people **are resting** in a waiting area.

[Một vài người đang nghỉ ngơi tại khu vực chờ.

🡪 Chỉ trạng thái nghỉ ngơi nói chung, không làm hành động gì cả.

***4. Dạng câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn được dùng để chỉ hành động đang diễn ra trong hình (S + is/are + being + V3/V-ed) tương ứng với chủ ngữ chỉ vật.***

VD1: The windows **are being cleaned**. [Những cái cửa sổ đang được làm sạch.]

VD2: Some books **are being arranged** in piles.

[Một vài quyển sách đang được sắp xếp thành nhiều chồng.]

VD3: Merchandise **is being put** on the table. [Hàng hoá đang được đặt lên bàn.]

**III. PHÂN BIỆT MỘT SỐ ĐỘNG TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN:**

***1. Wear và Put on***

a. “Wear” dùng để chỉ trạng thái mặc, đội trên người.

VD: He **is wearing** a hat. [Anh ấy đang đội một chiếc mũ.]

🡪 Lúc nói câu này thì mũ anh ấy đã ở trên đầu và anh ấy đang làm hành động khác.

b. “Put on” dùng để chỉ hành động mặc, đội lên người.

VD: She **is putting on** a hat. [Cô ấy đang đội một chiếc mũ.]

🡪 Lúc nói câu này thì tay cô ấy đang cầm mũ đưa lên đầu để đội.

***2. Động từ “hang”***

• Hang something = hành động treo cái gì đó

• Being hung + on/above/over = hành động đang được treo

• Hang + on/above/over = trạng thái treo trên nơi nào đó

• Has/have been hung = trạng thái treo

***3. “Get on, get off”***

a. “Get on” dùng để chỉ hành động lên phương tiện nào đó (xe, tàu, máy bay)

VD: Some people are **getting on** the train. [Một vài người đang lên tàu.]

b. “Get off” dùng để chỉ hành động xuống phương tiện nào đó (xe, tàu, máy bay)

VD: Some people are **getting off** the plane. [Một vài người đang xuống máy bay.]

**IV. TỪ VỰNG PHỔ BIẾN TRONG PART 1 TOEIC:**

***1. Giới từ & trạng từ chỉ vị trí.***

Across: phía đối diện

Against: sát vào

Along / Down: dọc theo

Around: xung quanh

At: tại vị trí

Behind: phía sau

By: bên cạnh

Downstairs: dưới lầu

From: từ, khỏi

In: phía trong

In a circle: thành hình tròn

In a pile: thành một chồng

In a row: thành một hàng

In front of: phía trước

In a line: thành một hàng

In piles: thành nhiều chồng

In rows: thành nhiều hàng

In the corner of sth: ở góc của cái gì

In the opposite direction: ngược hướng

In the same direction: cùng một hướng

Indoors: trong nhà

Into: vào trong

Next to: bên cạnh

On / Above: phía trên

Onto: lên trên

Out of: ra khỏi

Outdoors / Outside: ngoài trời, bên ngoài

Over: cao hơn

Side by side: cạnh bênh nhau

Through: băng qua, xuyên qua

Toward(s): về phía, về hướng

Under / Below: phía dưới

Upstairs: trên lầu

***2. Danh từ***

|  |
| --- |
| Airplane / Plane (n): máy bay  Airport (n): sân bay  Audience (n): khán giả  Armchair (n): ghế bành  Bag (n): cái túi  Baggage / Luggage (n): hành lí  Balcony (n): ban công  Basket (n): cái giỏ  Beach (n): bãi biển  Bed (n): cái giường  Bench (n): băng ghế, ghế đá  Beverage / Drink (n): đồ uống  Bike / Bicycle (n): xe đạp  Blanket (n): cái mền  Board (n): cái bảng  Boat (n): con thuyền  Book (n): cuốn sách  Bookshelf (n): kệ sách, giá sách  Bottle (n): cái chai  Box (n): cái hộp  Bread (n): bánh mì  Brick (n): gạch  Bridge (n): cây cầu  Briefcase (n): cặp đựng tài liệu  Broom (n): cây chổi  Building (n): toà nhà  Button (n): cái nút bấm  Cabinet (n): cái tủ  Café / Coffee shop (n): tiệm cà phê  Cafeteria (n): quán ăn  Camera (n): máy quay  Canopy (n): mái che  Car (n): xe hơi  Carpet / Rug (n): tấm thảm  Cart (n): giỏ hàng  Carton (n): hộp các-tông |
| Ceiling (n): trần nhà  Chair (n): cái ghế  Clock (n): đồng hồ treo tường  Cloth (n): tấm vải  Clothes / Clothing (n): quần áo  Coat (n): áo khoác  Computer (n): máy tính  Construction site/area (n): công trường  Container (n): hộp chứa, thùng chứa  Corridor (n): hành lang |
| Counter (n): quầy (quầy bếp, quầy làm việc)  Crossroad (n): ngã tư |
| Cup (n): cái cốc  Curtain (n): rèm cửa |
| Deck (n): sàn nhà |
| Decoration (n): đồ trang trí  Desk (n): bàn làm việc  Dessert (n): món tráng miệng  Discussion (n): cuộc thảo luận  Display case (n): tủ trưng bày  Dock (n): bến tàu  Document (n): tài liệu |
| Door / doorway (n): cửa chính  Drawer (n): ngăn kéo  Drink / Beverage (n): đồ uống  Engine (n): động cơ |
| Fence (n): hàng rào  Field (n): khu đất  Flag (n): lá cờ |
| Floor (n): sàn nhà  Flower (n): hoa  Flower pot (n): chậu hoa  Food (n): đồ ăn, thực phẩm  Forest (n): khu rừng  Fountain (n): vòi phun nước  Frame (n): khung  Fruit (n): trái cây  Furniture (n): đồ nội thất  Garage (n): ga-ra |
| Garden (n): khu vườn  Gate (n): cánh cổng  Gift / Present (n): món quà  Glasses (n): kính đeo mắt  Goods / Merchandise (n): hàng hoá |
| Grass (n): cỏ |
| Grassy area (n): bãi cỏ  Ground (n): mặt đất  Handbag (n): túi xách tay  Handrail (n): tay vịn  Harbor (n): bến cảng  Hat (n): cái mũ  Headphone (n): tai nghe chụp đầu  Highway (n): đường cao tốc  Instrument (n): nhạc cụ  Intersection (n): giao lộ  Jacket (n): áo khoác |
| Kitchen (n): nhà bếp  Label (n): nhãn  Ladder (n): cái thang  Lake (n): cái hồ  Lamp (n): đèn chụp  Lamppost (n): trụ đèn, cột đèn  Lane (n): làn đường  Light (n): cái đèn  Line (n): đường kẻ, vạch kẻ  Luggage / Baggage (n): hành lí  Machine (n): chiếc máy  Machinery (n): máy móc  Magazine (n): cuốn tạp chí  Map (n): bản đồ  Material (n): vật liệu, tài liệu  Meal (n): bữa ăn  Meeting (n): cuộc họp  Merchandise / Goods (n): hàng hoá  Mirror (n): cái gương  Monitor / Screen (n): màn hình  Motorbike / Motorcycle (n): xe gắn máy  Mountain (n): ngọn núi  Mountain peak (n): đỉnh núi  (Musical) instrument (n): nhạc cụ  Newspaper (n): tờ báo  Notebook (n): cuốn sổ  Ocean (n): biển, đại dương  Office (n): văn phòng  (Office) supplies (n): đồ dùng văn phòng  Painting / Picture (n): bức tranh, bức vẽ  Panel (n): tấm bảng  Paper (n): giấy |
| Park (n): công viên  Pass (n): cầu vượt  Passenger (n): hành khách  Path (n): đường mòn  Photo / Photograph (n): bức ảnh |
| Picture frame (n): khung tranh  Pier (n): bến tàu, cầu tàu  Pillow (n): cái gối  Plane / Airplane (n): máy bay |
| Plant (n): cây nhỏ  Plate (n): cái dĩa  Platform (n): nền  Podium (n): bục  Pole (n): cây cột, cây sào  Poster (n): tấm quảng cáo, áp-phích  Pot (n): cái chậu  Present / Gift (n): món quà  Presentation (n): bài thuyết trình  Railing (n): lan can, rào chắn  Railway / Train track (n): đường ray  Restaurant (n): nhà hàng  River (n): con sông  River bank (n): bờ sông  Road (n): con đường  Roadside (n): vệ đường, lề đường  Rock / Stone (n): đá  Roof (n): mái nhà  Rooftop (n): sân thượng  Roundabout (n): vòng xuyến, bùng binh  Rug / Carpet (n): tấm thảm  Sea (n): biển  Seat (n): chỗ ngồi  Screen / Monitor (n): màn hình  Sculpture (n): tượng điêu khắc  Shelf (n): cái kệ  Ship (n): con tàu, tàu thuỷ  Shirt (n): áo sơ mi  Shoe (n): giày  Shop / Store (n): cửa tiệm, cửa hàng  Shore (n): bờ (sông, biển)  Sidewalk (n): vỉa hè  Sign (n): biển báo, biển hiệu  Silverware (n): đồ làm bằng bạc  Sink (n): bồn rửa  Skyscraper (n): toà nhà trọc trời  Sleeve (n): tay áo  Snow (n): tuyết |
| Sofa (n): ghế sô pha |
| Stairs (n): cầu thang  Station (n): nhà ga  Statue (n): tượng  Step (n): bậc cấp (bậc cầu thang)  Stock (n): nhà trong kho  Stone / Rock (n): đá  Store / Shop (n): cửa tiệm, cửa hàng  Street (n): đường phố  Suitcase (n): va li  Supplies (n): đồ dùng  Sweater (n): áo len |
| Table (n): cái bàn  Tablecloth (n): khăn trải bàn  Tire (n): lốp xe  Tool (n): dụng cụ  Towel (n): khăn mặt, khăn tắm  Tower (n): toà tháp  Traffic (n): giao thông  Traffic light (n): đèn giao thông  Traffic cone (n): nón giao thông  Train (n): tàu hoả  Train track / Railway (n): đường ray  Tray (n): cái khay |
| Tree (n): cây lớn  Truck (n): xe tải lớn  Under construction: đang trong quá trình thi công  Utensil (n): dụng cụ nhà bếp  Van (n): xe tải nhỏ  Vase (n): cái bình  Vegetable (n): rau quả  Vest (n): bộ vest  Vehicle (n): phương tiện đi lại, xe cộ  Waiting area (n): khu vực chờ  Walkway (n): lối đi bộ |
| Wall (n): bức tường  Warehouse (n): nhà kho  Watch / Wristwatch (n): đồng hồ đeo tay  (Water) fountain (n): vòi phun nước  Wheelbarrow (n): xe rùa, xe cút kít |
| Window (n): cửa sổ  Wood (n): gỗ  Wooded area (n): khu vực có nhiều cây cối  Working area (n): khu vực làm việc  Wristwatch / Watch (n): đồng hồ đeo tay |

***3. Động từ***

Adjust (v): điều chỉnh

Arrange (v): sắp xếp

Attach (v): gắn vào, đính vào

Block (v): cản trở, ngăn cản

Buy (v): mua

Carry (v): mang, vác

Check (v): kiểm tra

Clean (v): làm vệ sinh, lau dọn

Climb (v): leo, trèo

Close (v): đóng

Cut / Trim (v): cắt

Decorate (v): trang trí

Detach (v): gỡ ra, tháo ra

Direct (v): điều khiển

Drive (v): lái xe (hơi)

Examine (v): kiểm tra, khám

Face (v): đối diện

Fold (v): gấp, gập

Hand out sth: phân phát cái gì (bằng tay)

Hang (v): treo

Hold (v): cầm, nắm, giữ

Install (v): lắp đặt

Label (v): dán nhãn

Lie (v): nằm

Line (v): nằm dọc theo

Line up (v): xếp hàng

Look at sb/sth: nhìn vào ai/cái gì

Move (v): di chuyển

Open (v): mở

Operate (v): vận hành

Organize (v): sắp xếp

Pack (v): đóng gói

Page through sth: đọc lướt qua cái gì

Paint (v): sơn

Park (v): đậu, đỗ (phương tiện)

Pay (v): thanh toán

Pick sth up / Pick up sth: nhặt cái gì đó lên

Pile / Stack (v): xếp chồng, chất đống

Place / Put (v): đặt, để

Point at (v): chỉ vào

Pour (v): rót, chế

Pull (v): kéo

Push (v): đẩy

Put / Place (v): đặt, để

Put on (v): mang, mặc, đội

Reach (v): với tới

Reach for sth: với lấy cái gì

Read (v): đọc

Record (v): ghi lại

Remove (v): chuyển đi

Ride (v): đi xe (đạp, máy); cưỡi ngựa

Roll (v): lăn, cuộn

Serve (v): phục vụ

Shovel (v): xúc bằng xẻng

Sit (v): ngồi

Speak (v): nói

Stack / Pile (v): xếp chồng, chất đống

Stand (v): đứng

Stop (v): dừng

Store (v): lưu trữ, cất

Sweep (v): quét

Take notes (n): ghi chú

Take sth off / Take off sth: cởi ra

Tear sth up / Tear up sth: xé

Trim / Cut (v): cắt

Try on sth: thử cái gì đó

Turn (v): rẽ; lật

Turn on/off (v): mở/tắt

Walk (v): đi bộ

Watch (v): xem, theo dõi

Wash (v): rửa

Wear (v): mang, mặc, đội

Work (v): làm việc

Wrap (v): gói lại, bọc lại

Write (v): viết

Zip (v): kéo khoá