1.

RC4\_Test1\_101

Xxxxx

Xxxxxx

Bỏ D vì cấu trúc bị động: S + be + V3 + (by)

* Sau “\_\_” noun chủ động
* Sau “\_\_” không noun bị động

\*So sánh bị động vs chủ động, chứ không phải nhận biết bị động. Bị động là be + V3 còn chủ động có nhiều dạng chứ không chỉ Ving.

2.

“Adj” - trước Noun

“Adj” – sau linkin verb “look, smell, hear, sound, taste, feel, to be, seem, keep, become, remain, turn”.

3.

RC4\_Test1\_105

Xxxxx

Xxxxx

“be” + Ving + noun (theo CT bị động)

“be” + Ved + không noun (theo CT bị động)

“be” + adj

Be đi vs Ving/V3: ta không xét be + adj. Be + “\_\_” V3 => khoảng trống không là adj, mà là adv.

4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đại từ | I | You | We | They | He | She | It |
| Tính từ sở hữu | My | Your | Our | Their | His | Her | Its |
| Tân ngữ | Me | You | Us | Them | Him | Her | It |
| Đại từ phản thân | Myself | Yourself/ Yourselves | Ourselves | Themselves | Himself | Herself | Itself |

Step1: Nhìn sau “\_\_” có V hay không => Có chọn “đại từ”.

Step2: Nhìn sau “\_\_” có N hay không => Có chọn “tính từ sở hữu”.

Step3: Từ vị trí khoảng trống, lùi về phía trước tìm 1 động từ, từ động từ đó lùi về phía trước tìm 1 danh từ. Lấy danh từ đó so xuống đáp án.

Nếu - cùng 1 người. Chọn self <đại từ phản thân>.

- chỉ 2 người khác nhau. Chọn <tân ngữ>.

Step4: N + \_self + V => đây là TH nhấn mạnh \_self

RC4\_Test1\_109

Chọn B, vì theo Step3.

Bổ sung:

Đại từ sở hữu: Mine Yours Ours Theirs His Hers Its

Đại từ sở hữu = Tính từ sở hữu + N

That is your car and this is my car.

=> That is your car and this is mine.

Các TH đặc biệt:

On his own = himself

His own = his

=> his own + N = his + N

Of + đại từ sở hữu: chỉ sự sở hữu.

Ex: A friend of mine. A friend of his

RC4\_Test1\_124 sau be là adj => chọn D

RC4\_Test1\_139 chọn D vì bị động và dựa vào “thì”

5.

Theo dạng: Adj + ly = adv => khi có adv, ta có đc adj (bỏ ly)

Theo dạng: Ving, Ved => bỏ ing, ed, ta có V

6.

CT: be + adv + adj

Trạng từ này bổ nghĩa cho adj

CT: be + adv + Ving

Be + adv + Ved

Be đi với V3/ed,Ving tạo ra 1 cụm đồng từ, nên chỉ xét động từ chính là V3/ed, Ving.

7.

Trong câu ghép:

Thì câu trước là Quá Khứ, thì câu sau là Quá Khứ.

Thì câu trước là Hiện Tại, thì câu sau là Hiện Tại / Tương Lai.

Thì câu trước là Tương Lai, thì câu sau là Tương Lai / Hiện Tại.

RC4\_Test3\_130 chọn C trạng từ vì sau nó là adj

8.

The books on the table.

Danh từ đi sau giới từ ⬄ adj. Và bổ nghĩa cho danh từ trước nó.

RC4\_Test1\_129 chọn D

RC4\_Test1\_133 chọn C

9.

Ved – Ving

Step1: Phân loại V là V hành động, V cảm xúc (buồn, vui, chán, ngạc nhiên,…)

S người + linking verb + Ved / adj

She is bored.

V cảm xúc + ed/ing = adj

Adj bổ nghĩa cho N (phía sau) => chọn Ving

Adj bổ nghĩa cho S (phía trước) => chọn Ved

Tóm tắt:

Th1: V + ed/ing = adj, nếu V chỉ cảm xúc

TH2: xét CT: S người + linkin Verb + Ved

TH3: còn lại chọn Ving

The rest: phần còn lại

Put on: mặc, mang

10.

Trong 1 câu đã có động từ chính, thì động từ thêm vào phải là V3/Ving.

Trong câu có “will + Vo”, “should + Vo”,… thì Vo này là động từ chính.

S + V + (O)

S được tạo bởi N có s (số nhiều), thì sau Nounds phải là V.

11.

V hành động (ed/ing) + adj + N

V hành động (ed/ing) + N + by N

V hành động (ed/ing) + N + N

Câu đã có động từ chính, thì V hành động sẽ thêm ed hay ing để tạo ra adj. Khi đó ta xét N: N gây ra hành động chọn Ving, N không gây ra hành động chọn Ved.

12.

+ Phân biệt another / other

Another + noun / other + nouns

+ Phân biệt other / others

Other + nouns == others

+ Phân biệt the other / other

Mạo từ “the” dùng khi biết tập hợp gồm bao nhiêu cái và nó có phải là cái cuối cùng của tập hợp hay không.

Ex: I have 3 pens. One is blue, the other pens are red.

I have 3 pens. Two are blue, the other pen is red.

+ Phân biệt the other / the others

The other + Nouns = the others

The other + Noun = other

+ The other đứng trước + Ns + V nhiều

The other đứng trước + N ít + V ít

The other đứng trước + không N + V ít

+ The others + không N + V ít

+ Phân biệt each other / one another

Giống: cùng nghĩa giống nhau.

Khác: each other (chỉ 2 người), one another (> 2 người)

13.

2 danh từ không đứng gần nhau

Workers \_\_ overtime

Không thể adj: vì adj + N = N

Workers là N không đứng gần N (overtime)

=> khoảng trống là V

14.

Động từ khiếm khuyết + Vo

(can, could, may, might, would, will, should, shall, had better, have to, must,…)

15.

+ Danh từ số ít, đếm được không đứng 1 mình.

Ex: không có book, chỉ có a book, hay the book, hay my book hoặc books.

=>TH này ta thêm danh từ vào sau danh từ đó.

+ N ít, đếm được + N số nhiều, đếm được

+ N ít, không đếm được

+ N số nhiều, không đếm được

16.

Từ 15. => Sau N số nhiều, đếm được + adv

Ex: RC4\_Test4\_105

K/t là N. Và loại D vì là danh từ chỉ ng và số ít mà không có mạo từ.

17.

Trong 1 câu chưa có động từ thì không được điền dạng (to Vo) hay (Ving)

18.

Danh từ số nhiều + động từ số ít

Danh từ số ít + động từ số nhiều

RC4\_Test2\_101

Until \_\_\_\_\_ on them is

Trước động từ “to be” là N => “them” là N

=> on + them = adj

=> \_\_\_\_\_ là N => chọn A

RC4\_Test2\_102 A

RC4\_Test2\_104 B/C đều là adj. Ưu tiên chọn tính từ gốc => B

RC4\_Test2\_105 C

RC4\_Test2\_106 D

19.

+ Both and

+ Not only but also

+ Either or

+ Neither nor

+ As as

+ RC4\_Test2\_107 B

+ RC4\_Test2\_108 A

+ RC4\_Test2\_109

\_\_\_\_\_ wheat-based products. wheat-based là adj.

=> khoảng trống là adj sở hữu

+ RC4\_Test2\_115

Needs assessment can help you identify areas for improvement and ultimately help you realize your goals more \_\_\_\_.

A) efficient B) efficiency C) efficiencies D) efficiently

Goals more \_\_\_\_

=> Khoảng trống là adj/adv. Nhưng không có linkin verb phía trc k/tr hay N phía sau k/tr => chọn adv

+ RC4\_Test2\_119

This waste-to-energy power plant is the \_\_\_\_ of a technologically-advanced process set to achieve outstanding environmental and economical performances.

A) product B) producer C) produced D) producing

K/tr là N vì trước đó là mạo từ “the”

+ RC4\_Test2\_121

It is advisable to keep your operating system and software updated for \_\_\_\_ computer performance and security.

A) optimal B) optimize C) optimally D) optimization

K/tr là adj vì sau nó là N => câu C là trạng từ, bot \_ly ta được tính từ => chọn A

+ RC4\_Test2\_123

Mr.Henry \_\_\_\_ presented the argument that the pricing policy of the retailer would be the financial ruin of the company.

A) convinces B) convince C) convincingly D) convincing

Chọn C. adv

+ RC4\_Test2\_127

I’ve read a couple of different articles on Franklin Roosevelt, who was a much \_\_\_\_ president than Barack Obama has been so far.

A) boldness B) bolder C) boldest D) boldly

Chọn B. So sánh hơn

20.

+ Adj ngắn

So sánh hơn: S + V + adj-er than

So sánh nhất: S + V + the adj-est

+ Adj dài

So sánh hơn: S + V + more adj than

So sánh nhất: S + V + the most adj

+ Tính từ dài có âm tiết cuối là “y” hay “ow”, thì xem như adj ngắn

21.

+ “so ….. that”

S + V + so + adv/adj + that + S + V

Adv/adj là để bổ nghĩa cho Verb. Chỉ dùng adj khi Verb là Linkin Verb, còn lại dùng adv.

+ RC4\_Test2\_128

The front desk staff requests photo identification \_\_\_\_ a visitor to the Chicago Graphics Offices is not holding a valid pass.

A) if B) which C) until D) despite

Chọn A.

22.

Mặc dù: Although, though, eventhough + S + V

Mặc dù: Despite, In spite of + N phrase

Bởi vì: Because, since, as, now that + S + V

Bởi vì: Because of, due to, owing to + N phrase

Chú ý: Phía sau không phải là S + V thì cho nó là N phrase.

Để mà: in order to + Vo

Để mà: to + Vo

Để mà: in order for + N

Để mà: in order that + S + V

Để mà: so as to + Vo

Chú ý: Chỉ có 3 TH là “to + Vo”, còn TH khác cứ cộng cho N.

+ RC4\_Test2\_130

All employees are asked to turn off the lights when \_\_\_\_ a vacant room to conserve electricity.

A) exit B) exits C) exited D) exiting

Chọn D. theo CT 23

23.

+ After \_\_\_\_ + S + V + (O)

+ Before \_\_\_\_ + S + V + (O)

+ When \_\_\_\_ + S + V + (O)

+ While \_\_\_\_ + S + V + (O)

+ Nếu không có S cũng được, nó sẽ là dạng rút gọn => V sẽ chuyển về Ved/Ving.

+ Chọn Ved hay Ving sẽ phụ thuộc (O) có phải là Noun hay không Noun.

+ RC4\_Test2\_133

The Charity Classic Committee chose \_\_\_ him for all of the support he has given the Saint Joseph Medical Center throughout the years.

A) will honor B) to honor C) would honor D) to be honored

Bỏ A, C vì câu đã có động từ => còn B, D mà sau k/trống là Noun (him) => chọn B chủ động

24.

+ Adj + (N) + N

N phía sau là N chính

+ N + giới từ + N

N phía trước là N chính

+ RC4\_Test2\_137

Mr. Power has asked that the board of directors \_\_\_ the issues, strategies and solutions identified in response to the NHHRC final report.

A) considering B) considered C) consider D) are considering

Loại A vì sau that chưa có đtừ, dùng CT17. Bỏ D vì are là số nhiều. Chọn C vì theo CT25.

25.

Dạng câu yêu cầu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S + | ask | + that + S + (should) + Vo |
| request |
| require |
| recommend |

+ RC4\_Test3\_101 theo CT19 chọn D

+ RC4\_Test3\_102 chọn C

+ RC4\_Test3\_103 chọn A

+ RC4\_Test3\_105 chọn B

+ RC4\_Test3\_107 chọn B. Bỏ A, D vì câu chưa có V, bỏ C vì S là N số ít.

+ RC4\_Test3\_108 chọn A

+ RC4\_Test3\_110 chọn D. Vì là adj

+ RC4\_Test3\_111 chọn A. Theo CT23

+ RC4\_Test3\_112 chọn C. Adv bổ nghĩa V

+ RC4\_Test3\_114

A market study by the ARC Advisory Group predicts that the geospatial industry \_\_\_ by 50% over the next five years.

A) growing B) be grown C) will grow D) has grow

Bỏ A vì chưa có Verb. Bỏ B vì sau không Noun. Chọn C vì next 5 years là tương lai.

+ RC4\_Test3\_115

Mr. Forbes has yet to make his official school-sponsored \_\_\_ to California, though he is planning to make it the first week of September.

A) visiting B) visit C) visitor D) visited

K/tr là N => chọn B, C. C chỉ người, B chỉ vật (chuyến thăm) => chọn B

+ RC4\_Test3\_117

The seminar \_\_\_ with discussions on research topics that need to be addressed further.

A) concluded B) to conclude C) concluding D) conclusion

Discussions là Noun + on => research là Noun => câu chưa có Verb => bỏ B, C. D là Noun => chọn A.

26.

+ Có 2 hành động xảy ra trong quá khứ thì: Hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành, Hành động xảy ra sau dùng quá khứ đơn.

+ RC4\_Test4\_105

Careful planning and \_\_\_ pave the way for a successful meeting.

A) coordination B) coordinated C) coordinate D) coordinator

Bỏ D vì nó là danh từ số ít chỉ người, thì phải có mạo từ “a, an, the, my, your,…”

27.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Noun + | and | + Noun |
| or |
| but |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S + V + N | and | S + V + (adj) + N |
| or |
| but |

S phải tương thích với S, V phải tương thích với V, N phải tương thích với N.

Zxczxc

Zxczxczx

Zxc

Listening Skill

Part1:

Step1: Chia làm 2 loại hình: Tĩnh, Động

Hình tĩnh LÀ: 1) không có người 2) có người nhưng người không hoạt động rõ ràng 3) có người nhưng hình người không rõ, hay bị cắt.

Hình tĩnh THÌ: 1) không có being 2) Người không làm chủ từ

VOCABULARY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D1\_W1 | the attached instruction | hướng dẫn được đính kèm |  |
| D1\_W2 | a welcoming ceremony | Một buổi lễ chào đón |  |
| D1\_W3 | advertising company (n) | công ty quảng cáo |  |
| D1\_W4 | an impressive advertising company | công ty quảng cáo ấn tượng |  |
| D1\_W5 | be paid electronically | chi trả bằng điện tử |  |
| D1\_W6 | IT: information technology | công nghệ thông tin |  |
| D1\_W7 | place a call | thực hiện cuộc gọi |  |
| D1\_W8 | significant growth | phát triển đáng kể |  |
| D1\_W9 | please direct to | dịch là hãy hướng tới/ hãy chuyển (cuộc gọi) tới (please direct the call to S.O) |  |
| D1\_W10 | latest album | album mới nhất |  |
| D1\_W11 | conduct tour of st | tiến hành/thực hiện chuyến tham quan cái gì đó |  |
| D1\_W12 | potential investor | nhà đầu tư tiềm năng |  |
| D1\_W13 | convertible model | mô hình ô tô bỏ mui |  |
| D1\_W14 | negative reviews | đánh giá tiêu cực |  |
| D1\_W15 | stay within st | Ở trong phạm vi gì đó |  |
| D1\_W16 | be ready for launch | sẵn sàng cho ra mắt |  |
| D1\_W17 | sales representatives | đại diện bán hàng |  |
| D1\_W18 | every three weeks | 3 tuần 1 lần = triweekly |  |
| D1\_W19 | metal panel | tấm kim loại |  |
| D1\_W20 | look through st | to read st quickly: đọc/nhìn lướt |  |
| D1\_W21 | emerging market | thị trường mới nổi |  |
| D1\_W22 | economic crisis | khủng hoảng kinh tế |  |
| D1\_W23 | on the day of the concert | vào ngày của buổi hòa nhạc |  |
| D1\_W24 | current presence | vị thế hiện tại |  |
| D1\_W25 | proceed cautiously | tiến hành một cách cẩn thận |  |
| D1\_W26 | the project’s nature | bản chất của dự án |  |
| D1\_W27 | eligible for st | đủ điều kiện cho gì đó |  |
| D1\_W28 | be yet to be determined | vẫn còn chưa xác định |  |
| D1\_W29 | a free template | mẫu miễn phí |  |
| D1\_W30 | the sales workforce | lực lượng bán hàng |  |
| D1\_W31 | a timely manner | một cách kịp thời/ một cách khẩn trương/ tiết kiệm thời gian |  |
| D1\_W32 | clear communication | sự giao tiếp rõ ràng |  |
| D1\_W33 | the fast-faced advantage in | tiến bộ nhịp độ nhanh | face nhịp độ |
| D1\_W34 | justification for purchasing new equipment | Lý giải cho việc mua thiết bị mới |  |
| D1\_W35 | word processing programs | chương trình xử lý văn bản |  |
| D1\_W36 | obsolete in workplaces | lỗi thời trong nơi làm việc | obsolete = out of date lỗi thời |
| D1\_W37 | relatively high | tương đối cao |  |
| D1\_W38 | domestic manufacturer | nhà sản xuất nội địa |  |
| D1\_W39 | importing raw material | nhập khẩu nguyên liệu |  |
| D1\_W40 | quality standard | tiêu chuẩn chất lượng |  |
| D1\_W41 | in term of something = in relation to something | liên quan về cái gì |  |
| D1\_W42 | customer oriented service | dịch vụ hướng vào khách hàng |  |
| D1\_W43 | consecutive year | năm liên tiếp |  |
| D1\_W44 | seldom see | hiếm khi thấy |  |
| D1\_W45 | compliance with st | tuân thủ với cái gì đó |  |
| D1\_W46 | continuing education | giáo dục thường xuyên |  |
| D1\_W47 | the upcoming training session | buổi tập huấn sắp tới |  |
| D1\_W48 | fewer call | rất ít cuộc gọi |  |
| D1\_W49 | owing to = because of | bởi vì |  |
| D1\_W50 | returning items | đổi trả hàng hóa |  |
| D1\_W8 | take a day off | nghỉ 1 ngày |  |

Từ Vựng Dễ Gây Hiểu Lầm, Từ Vựng Thường Xuất Hiện Chung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accommodated | Accommodates | Accommodating | Accommodations |
| Accommodate (v) thích nghi | Delegate (n) đại biểu | Convention (n) hội nghị | Overnight |
| Emphasized () | Enclosed () | Estimated () | Employed () |
| Emphasize (v) nhấn mạnh | Enclose (v) đính kèm | Estimate (v) ước lượng, đánh giá | Employ (v) tuyển dụng |
| Employ ( | Employee ( | Employer ( | Colleague ( |
| Authorizing ( | Authority (n) chính quyền, thẩm quyền | Authorization ( | Authorized ( |
| Purchase | Buy ( | Retailer |  |
| Preference (n) sự thiên vị, sự thích hơn | Arrangement (n) sự sắp xếp | Consideration (n) sự cân nhắc | Objection (n) sự phản đối |
| Postpone (v) hoãn lại | Indefinitely (adv) mập mờ, vô hạn định | Resident (adj) thường trú. (n) cư dân |  |
| Honor (v) tôn vinh | Ceremony (n) lễ | Commerce (n) sự buôn bán, thương mại |  |
| Contract (n) hợp đồng | Few + countable noun: ít | Either + (or): cái này hoặc cái kia, 1 trong 2 cái. | Much + uncountable noun: nhiều |
| Delay (v) hoãn | Weather condition (np) đk thời tiết | Ship (n) tàu, (v) xếp hàng | Shipment (n1) hàng hóa, (n2) sự vận chuyển |
| Endurance (n) sự bền bỉ, sự chịu đựng | Motivation (n) động lực | Capacity (n) khả năng, năng suất, sức chứa, tư cách. | Location (n) vị trí |
| Precise (adj) đúng, chính xác, tỉ mỉ | Precisely (adv) hoàn toàn đúng, 1 cách chính xác | Precision (n) độ chính xác | Preciseness (n) tính đúng, tính chính xác, tính tỉ mỉ |
| Diagnose (v) chẩn đoán (bệnh) | Permit (n)(v) giấy phép, cho phép | Allow (v) cho phép, để cho |  |
| Consequently (adv) do đó | **As though** cứ như thể | **Even if** thậm chí nếu | Now that khi mà/vì giờ |
|  | As though khác Though/ although/ even though | Even if khác if |  |
| Tangible (adj) hữu hình | Measured (adj) cân nhắc, cẩn thận, đều đặn | Subsequent (adj) đến sau, xảy ra sau | Timely (adj) tuy là đuôi \_ly nhưng đây là adj: đúng lúc, kịp thời |
| Praise (n) (v) khen ngợi, đánh giá | Delivery (n) sự phân phối, sự giao hàng | Generous (adj) rộng lượng, khoan hồng, hào phóng | Return policy chính sách đổi trả |
| Be planned for được lên kế hoạch cho | Organizer (n) ban tổ chức | Be subject to V (adj) chịu |  |
| Trainee (n) học viên, thực tập sinh | Opportunity (n) cơ hội | Express (v) thể hiện | To infinitive (to do s.th để làm gì đó) đóng vai trò như trạng ngữ chỉ mục đích |
| Entire (adj) toàn bộ | Enjoyment (n) sự thích thú | Amuse (v) làm ai cười | Audience (n) thính giả |
| Rental (n) tiền thuê | Payment (n) khoản phải trả |  |  |
| Subscribe (v) | Admit (v) thừa nhận | Dedicate (v) cống hiến | Featured (adj) có tiêu điểm, được đề cao. |
|  |  |  |  |

+ am, is, are, was, were \_\_\_ to: khoảng trống 90% là động từ dạng bị động.