|  |
| --- |
| Từ vựng:   * liberal arts : giáo dục khai phóng      * Graduate; tốt nghiêp, người tốt nghiệp * Receive : nhận |
| Cấu trúc/ ngữ pháp/ giải thích:   * Go on to V: làm tiếp 1 việc khác sau khi hoàn tất 1 việc * Go on Ving : tiếp tục việc mình đang làm * The majority of + Ns : hầu hêt s, phần lớn * Most +Ns= most of the Ns: hầu hết * So sánh: càng ngày càng   Adj/adv ngắn: be adj+er and adj+er  V adv+er and adv+er  Adj/adv dài : be more and more adj  V more and more adv  Câu này làm theo pp loai trừ nha các tềnh yêu. |
| Dịch nghĩa: Hầu hết các sinh viên theo hoc trường thuộc giáo dục khai phóng sẽ đưọc nhận bằng cử nhân. |

2. collocations : luxury dangerous : quá sang trọng

3.

|  |
| --- |
| Từ vựng:  Upscale restaurant: nhà hàng nổi tiếng  In advance : từ trước , trước  Reserve: đặt bàn , đặt chỗ = make a reservation |
| Cấu trúc/ ngữ pháp/ giải thích:  Must V / must be p2: bị động / must have P2: chắc hẳn là ( dùng để suy đoán có logic)  câu này dựa vào vế đầu : nhà hàng này rất nổi tiếng , nên ai muốn đến ăn thì fai đặt bàn trước  One: trong câu này one thay thế cho đại từ chỉ người nên ta chọn câu chủ động |
| Dịch nghĩa: bởi vì đó là nhà hàng nổi tiếng nên, ta phải đặt bàn trước |

4 .

have a big shoe to fill in : nghĩa là có 1 việc mà những người đi trừ ớc đã làm được , và với mình thì rất khó để đạt được như vầy

Nên câu này thường đi kèm với nhung từ như : thế hệ cha anh, những người đi trước, những nguoi tien nhiệm

A: nhà tiên tri

B: động vật ăn thịt người

C: bản phác thảo

D: người tiền nhiệm , đi trước

5.

|  |
| --- |
| Từ vựng: |
| Cấu trúc/ ngữ pháp/ giải thích: |
| Dịch nghĩa: |

be allowed to V : được phép làm gì

= be permitted to V

* Have admission to : có vé vào cửa
* Have no right to v : không có quyền làm gì

Câu này ý là máy ảnh hay máy quay ko dược fep su dung trong phong hop

6.

|  |
| --- |
| Từ vựng: I do my hair: tôi làm tóc |
| Cấu trúc/ ngữ pháp/ giải thích: |
| Dịch nghĩa: |

7.

another : ở đây ý chỉ là người mua hàng sẽ mua cái khác thay vì mua mặt hàng mình đã chọn

Tại sao ko dùng different : vì different chỉ là tính từ

Trog khi another : là đại từ nó có thể thay cho cụm từ : different item

8.

các ban co thấy % ko

About/ roughly / approximately : xấp xỉ, gần

9.

many + N số nhiều

A variety of : nhiều

A number of : nhiều

The number of : nhiều

A dozen of: 1 tá

Dozens of: hàng tá

Nếu nhìn vào các công thức trên ta sẽ loại trừu và duoc dap an A

10 . nếu so sánh về song song thời thì,

Động từ của vế 1 là made , nên ta loại trừ dap an A và D

Nên giờ chỉ còn b, c mà b , c là dạng rút gọn

Nên chủ động dung \_Ing / bị dong P2

Và câu này ý là cô ấy đã để lại ấn tượng không tốt khi gặp sếp

Ta chọn meeting

11. business transaction : giao dịch kinh tế

12, sit overlooking the Lake : ngồi nhìn ra hồ

13. is currently of utmost importance: điều quan trong , cấp thiết nhất bay giờ

14. reach the customers: thu hút khách hàng

**15. recede: lùi lại**

**Precede: trước**

**Precluded : loại trừ , loại bỏ**

**Retreat; rút lui**

**Presentation: bài thuyết trình**

**Career; sự nghiệp**

**Bài thuyết trình của Dr Arnold đã được xếp phía trước là 1 bai giới thiệu ngắn về bà ấy là ai , và những điểm nổi bạt trong sự nghiệp của bà**

**16. ngữ pháp**

**Thì tương đơn : S will V Tương lai gần : S be going to V**

**Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả ý tương lai : S am/is/are Ving**

**Be about To V : chuẩn bị , sắp sửa làm gì**

**Loại trừ để tìm đáp án**

**Refund : hoàn trả tiền**

**Cash: tiền mặt**

**Account : tài khoản**

**Credit : v - chuyển khoản**

**Chúng tôi không thể hoàn tiền bằng tiền mặt , nhưng chúng tôi có thể chuyển khoản vào tài khoản của bạn**

**17. collocations**

**Symptom: triệu chứng bênh + bệnh Display : trưng bày**

**Sign : dấu hiệu Feature : đặc trưng , đặc thù**

**Union : công đoàn Retract : rút lui/ rút lại**

**Demand : yêu cầu , đề nghị**

**Không có dấu hiệu gì là công đoàn sẽ rút lại những yêu cầu đòi hỏi của họ sớm**

**18. collocations: come as a surprise : đến như một điều ngạc nhiên**

**Resignation : từ chức Firrm : công ty**

**Việc Mr Den từ chức đến nhuu 1 điều hết sức ngạc nhiên với cả công ty**

**19. make an outstanding first impression : gây được ấn tượng ban đầu rất tốt**

**Improve : cải thiện**

**As + S V : bởi vì**

**If S V**

**That + S V**

**Giới từ + N/ Ving**

**Mà xét từ sau từu cần điền : Ving**

**Bạn có thể gây được ấn tượng đầu tiên rất tốt và c nâng cao tính chuyên nghiệp bằng cách mặc quần áo gọn gàng , phù hợp**

**20. for your convenience: để tiện lợi cho bạn**

**Để tiện chio bạn thfi R M sẽ mở của cả những ngày chủ nhâtj**

**Request to V : yêu cầu**

**Desire to V : ao ước, khao lkhats làm gì**

**Assist : v trợ giúp / assistance : n**

**If I can be of any assistance : nếu tôi giúp được gì cho bạn**

**21. S new freshman point guard sẽ là 1 bộ phim đáng đẻ xem**

**To V : để làm gì**

**22. on one’s own : tự bản thân**

**( By )oneself**

**Ko ai có thể tin là Sandara và tôi có thê r tự hoàn thành dự án**

**23. providing / privided that S V; miễn là , nếu mà**

**As long as : nếu mà**

**Hope that S V: hy vọng rằng là**

* **Câu điều kiện đảo ngữ**

**Đảo ngữ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Câu điều kiện** | **Đảo ngữ** |
| **Loại 1 : If S V hiên tại đơn , S will V** | **Should S Vo , S will V** |
| **Loại 2**   * **If S Ved , S would Vo** * **If S were , S would V**   **Vd:**  **If I were you,…..** | **\_ were S To V , S would V**  **\_were S O , S would V**  **\_ were I you , ….** |
|  |  |

**Xét sau từ cần điền : có the university to approve ( O to V**

**Nên ta chọn đây là câu điều kiện loại 2 dạng đảo ngữ**

**Nếu trường đại học đồng ý cho dự án nghiên cứu này , thì có lẽ tôi đã hoàn tất muộn nhất là tháng 1 năm 2009**

**24. be proud of : tự hào về**

**Hopeful : adj đầy hy vọng Be disappointed in sb / at st : thất vọng về ai / cái gì**

**Be disappoing to sb : gây thất vọng cho ai Be easy to V : dễ làm gì**

**Tôi rất tự hào về những gì Paul làm**

**25. sexual harassment : việc quấy rối tình dụng**

**Common ; chung , phổ biến Normal ; bình thường**

**Introvert : hướng nội**

**Việc quấy rồi tình dục ở văn phòng thì diễn ra phổ biến hơn chúng ta tưởng**

**26. dịch nghĩa**

**Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nghe tin Mr Blum đã xa thải anh ấy**

**27. trước từ cần điền là**

**Can return : mà can là động từ khuyết thiếu + V**

**Ta có return là 1 động từ**

**Động từ + trạng từ / tân ngữ**

**Chúng ta loại đáp án A và c**

**Nếu bạn ko hài lòng với những chiếc đĩa DVDS thì bạn có thể đem trả lại chúng trong vòng 40 ngày và để nhận lịa 100% tiền hoàn**

**28. anh ấy mang cái áo khóác , cái mà chúng tôi mua đề đi giặt khô nó**

**Chúng ta thấy cả 4 đáp án đều có đại từ quan hệ “That “**

**Mà đã có đtdh thay thế cho từ jacket vế sau That sẽ ko có đại từ , tân ngữ nào chỉ về jacket**

**29. họ từ**

**Mạo từ ………… newspaper giới từ**

**Mạo từ adj N giới từ**

**Ta chọn adj : leading**

**Star G là tờ báo hàng đầu ở bang ohio ….**

**30. reputation : danh tiếng**

**Replacement : sự , người thay thế**

**Promise to V : hứa làm gì**

**Find- found – found : tìm thấy , thấy**

**Linda hứa là sẽ ko giời khỏi công ty cho đến khi nào công ty tìm được người thay thế cô ấy**

**31. barely : không**

**Bare foot : chân đất**

**Purchase : mua**

**Delcine : giảm , từ chối**

**Aggressive : hung hăng , cục cằn**

**Respectfully : kính trọng**

**Regularly : thường xuyên**

**Ko muốn phải chịu quá nhiều trách nhiệm , Connie đã từ chối vì trí trưởng phòng mua săm 1 cách khôn khéo và kính nể**

**32. meeting / outline + agenda**

**Cuộc họp / liệt kê/ nội dung buổi họp**

**Curriculum : giáo trình**

**Blueprint : đồ án, bản thảo**

**33. tất cả các hệ thống máy tiinhs đã được cập nhật phần mềm mới nhất**

**Update + the latest software**

**Cập nhật + phần mềm mới nhất**

**34. direction : chỉ đường , chỉ hướng**

**Address : địa chỉ**

**Route : tuyến đường**

**Residence : dân cư**

**Write + legibly/ illegibly : viết đẹp / xấu**

**Làm ơn viết tên của bạn , số đt nhà , và địa chỉ nhà vào cái đơn 1 cách rõ rằng vào đươn , đề maf chúng tôi có được thông tin chính xác**

**35. a= b : loại**

**Even though = though = although + S V mặc dù , cho dù**

**Despite + N / Ving**

**Regardless of N/ Ving : bất chấp , không tính đến**

**Loại trừ để tìm đáp án**

**Những fan cuồng đã đi xem trận đấu**

**mặc dù mưa rất to**

**36. ngữ pháp: liên từ**

**Not only ……but also**

**Adult: người lớn Animated film : phim hoạt hình**

**Ko chỉ có trẻ em mà cả người lớn cũng thích phim hoạt hình**

**37. rarely / seldom / hardly (đảo ngữ ) trợ đt S V**

**Vì đảo trợ đt have lên trước chủ ngữ They**

**Họ rất hiếm khi thấy được những khó khăn này**

**38. collocations**

**Reach + customers: thu hút khách hàng Reach + aggreement : đạt được thỏa thuận**

**Reach + standstill : đi vào bế tắc**

**Tất cả các thành viên đã quá mệt mỏi khi maf các cuộc đàm phán đi vào bế tắc**

**39. be out of work : thất nghiệp**

**Nên ta đoán vế trước là nhà máy đóng của**

**Now that S V : bởi vì**

**Bởi vì nhà máy đóng của nên hàng trăm người bj thất nghiệp**

**Close down : đóng cửa**

**40. collocations**

**Worker + high / low incentive : nhân viên + có tinh thần làm việc cao / kém**

**Do one’s best : cố gắng hết mình**

**Việc tăng lương luôn mang lalij tinh thần làm việc cai đối với nhân viên để khích lệ họ cố gắng hết mình**