Từ vựng và kiến thức cần chuân rbij cho đề

1. Belong tô: thuộc về

Đại từ quan hệ whom / which là có thể để gt lên trước

Whom là đtqh thay thế tân ngữ chỉ người , nên đằng sau nó sẽ ko có tân ngữ chỉ người nữa

Chiếc xe đẹp kia thuộc về ai thê nhỉ

1. Study + English literature : nghiên cứu văn hoc Anh

Literacy : nhận biết mặt

1. Go shopping / buy , get , purchase , make purchase : đi mua sắm/ mua

Receive nhận

Provide sb with st cung cấp cho ai cái gì

Sell – sold – sold bán

Xét vế trước có : do shopping : đi mau sắm

Dịch nghĩa : tôi thấy bạn đi mua sắm rất nhiều , thế bạn mua được gì rồi

1. Be disappointed in sb/ at st : thất vọng về ai / cái gì

Be disappointing to sb : gây thất vọng cho ai

Expect sb to V quyết định làm gì

Make decision = decide to V = make up one’s mind : quyết định

Tôi thật sự thất vo0ngj về bạn , tôi mong đợi là bạn sẽ có quyết định tốt hơn thế nữa

1. Be sick / get sick : bị ốm

Outrageous : xúc phạm , xỉ nhục

Delicious ngon

Suspicious nghi ngờ

Contagious bị lây bênh

Tôi không muốn ai đên gần tôi , vì tôi vẫn còn đang bị lây , tôi ko muốn bạn cũng bị ốm giống tôi

1. Am/ is ./are Ving : dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả tương lai gần

1 vế là tương lai , vế còn lại là thì HTĐ

* Giờ tàu, giờ máy bay , lịch trình : HTđ

Dịch nghĩa: Mẹ tôi sẽ đến vào ngày hôm nay , chuyến bay của bà đến vào lúc 2h chiều

1. First of all, S V : đầu tiên là

Driver’s license giấy phép lái xe

Let sb V cho phép ai làm gì

Borrow sb st mượn ai cái gì

Initial : khởi đầu

Primarily =principally quan trọng , chủ yếu

1. Be so adj that S V : quá đến nỗi mà

V so adv that S V

Dịch nghĩa : tôi quá buồn chán đến nội mà tôi không cả muốn gặp bạn

1. Award: giải thưởng / reward: phần thưởng / devote , devotion :

Cống hiến + recognition : công nhận , vinh danh

Howard được nhận giải thưởng để vinh danh cho công việc mà aanh ấy cống hiến cho công ty

1. Little - less than – the least : ít

Trong câu này ta thấy có than : so sánh hơn

Làm việc nhanh thì ít quan trọng hơn là làm đúng \

1. Forgive sb for ; tha thứ cho ai vì

Interview : phỏng vấn

Interrupt; xen ngang , ngắt quãng

Interwave ; đan xen lẫn nhau

Intersect : sự giao nhau , tích hợp

Dịch nghĩa : xin hãy thứ lỗi cho tôi vì ngắt quang , nhưng tôi có điều quan trọng cần nói không chờ được

Taste + food / cookies/ dishes …

Nếm + đồ ăn/ bánh bích quy / món ăn ………..

Flavor: hương vị

Spice: gia vị

Crave : ao ước , khao khát

1. Transcend : vượt quá khả năng

Transfer : di chuyển chuyển chỗ

Transform thay đổi , biến đổi

Transgress; vi phạm , vượt quá mức cho phép

1. Own : sở hữu

Build - built – built

1. .
2. Run : V + adv

Nên sau từ cần điền là 1 trạng từ vì vậy ta loại B

Xét cấu trúc so sánh hơn

Adj / adv ngắn

S be adj +er than

S V adv+er than

\_ adj / adv dài

S be more adj than

S V more adv than

+ so sánh ngang bằng

Be as adj as

V as adv as

Dịch nghĩa : P có thể chạy nhanh hơn David

1. Collocations

Pay – paid – paid :

Pay for : trả tiền , thạnh toán cho cái gì

Pay attention ( to): tập trung , chú ý

Pay a fine: trả tiền phạt

Get caught speeding: bị bắt vì vươt quá tốc độ

Dịch nghĩa ; bạn sẽ phải trả tiền phạt nếu như bạn bị bắt vì vượt quá tốc độ

1. Collocations

It’s a shame: thật lấy làm tiếc

Shameful \ashamed : adj đáng xấu hổ

Dịch nghĩa : thaatk lấy làm tiếc vì hai bạn không còn dành thười gian bên nhau ,lẽ ra các bạn đã là bạn tốt của nhau.

1. Be excited about : háo hức về điều gì

Be thrilled about: sợ, vui

Be nervous about : lo lắng về điều gì

Exhausted : adj kiệt sức

Tôi thật sự là đang rât lo rằng tôi kôi đang thật sự rất cần nó

ông thể nhận được công việc này , t

1. Loose: lỏng

Tight : chặt , chật

Flexible : linh hoạt

Light : sáng , nhẹ

Barely : không

Breathe ; thở

Dịch nghĩa; tôi rất thích cái kiểu của áo sơ mi này, nhưng mà nó chật đến nỗi tôi ko thể nổi

1. Collocations

Arrive + late/ early/ promptly/ at / in/ on time/ in time.

Đến + muộn/ sớm/ luôn và ngay/ nơi chốn có địa chỉ cụ thể/ nơi chốn rộng lớn,không cụ thể/ đúng giờ/ kịp giờ.

Dịch nghĩa: ngày mai , làm ơn đến đúng giờ , đây là buổi họp rất quan trọng và chúng ta sẽ bắt đầu đúng giờ

1. So do I / so am I / so did I : đồng ý với ý kiến khẳng định phía trước

Neither do I , neither am I , neither did I : đồng tình với ý kiến phủ định phía trước

1. Would V

Would be P2

Would have P2

Would like to V : muốn làm gì

Would rather V = would prefer to V : thích làm hơn

Would rather V than V = prefer Ving to Ving : thích làm gì hơn so với cái gì

+ ought to V = should V = had better V : nên làm gì

+ have to V / have P2

1. Hope to V : hy vọng làm gì

Want to V : muốn làm gì

Need to V : cần làm gì

Wish to V : muốn làm gì

wish you all the best : chúc ban những lời chúc tốt đẹp nhất

+ câu đk

Loại 1: có thật ở HT và TL

S wish S would V

Loai 2 : không có thật ở hiện tại

S wish S Ved/ were

Loại 3 : không có thật ở quá khứ

S wish S had P2

1. Have P2

Break – broke – broken

1. .
2. Dream of Ving : mơ về điều gì

Dịch nghĩa: M luôn mơ ước về công riêng của anh ấy , và bây giờ mơ ước của anh ấy săp trở thành hiện thức

1. Not every one: không phải ai cũng

Dịch nghĩa: không phải ai cũng được phép vào tầng này , tầng này chỉ dành cho nhân viên

1. Would like to V : muốn làm gì

Deduct ; + expense : cắt giảm chi tiêu

Decline : từ chối / giảm

Delegate:+ job / task : phân công công việc

Dedicate + a song to sb : tặng bài hát cho ai

Dịch nghĩa: tôi muốn tặng bài hát cho bạn gái tôi

1. Collocations: conflict of interest : xung đột về mặt lợi ích

Dịch nghĩa : hẹn hò với đối thù cạnh tranh thật sự sẽ đem lại sự xung đột về lợi ích , tôi đặc biệt khuyến cáo điều đó

1. Collocations: put sb up : cho ai đó ở nhờ

Dịch nghĩa : hôm nay nhà tôi phun thuốc khử trùng , nên cho tôi ở nhờ đêm nay nhé

1. Collocations; miss the train : lỡ tàu

Had better V : nên làm gì

Hurry up : nhanh lên

Dịch nghĩa: bạn phải nhanh lên và rời đi , nếu không thì bạn sẽ lỡ chuyến tàu

1. Collocations:

Ring the bell : bấm chuông

Knock on the door: gõ cửa

Touch : cham, sờ

Punch : đám , đạp

Dịch nghĩa : khi bạn đến , chỉ cần gõ cửa là có người sẽ cho bạn vào

1. Collocations:

Be ( not ) in the mood for Ving : có tâm trạng làm gì

Tôi khôn g có tâm trạng để đi chơi , hay là ở nhà và xem TV đi

1. Optional: adj có thể lựa chọn

Bạn phải tham dự , điều đó không có nghĩa là bạn có quyền lựa chọn

1. Be in good shape : dáng đẹp

Frequently : thường xuyên

Selsom : hiếm khi

Dịch nghĩa: luyện tập thường xuyên để có dáng đẹp

1. Exam+ result: thi/ kiểm tra + kết quả
2. Wish to V: muốn làm gì

Wish you all the best : chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất

1. Want to V : muốn làm gì
2. Hope to V : hy vọng làm gì
3. Need to V : cần làm gì

Need Ving : ( bị động)

Needn’t V: không cần làm gì

1. Miss + the bus/ train/ flight: lỡ xe bus/ tàu/ chuyến bay
2. Put st into : đặt để cái gì vào đâu

Put st on : mặc , đi ( giày, ủng ,) vào

Put sb up : cho ai đó ở nhờ

1. Touch : chạm , sờ vào
2. Knock on the door: gõ cửa
3. Be (not) in the mood for N/ Ving : có( không ) tâm trạng để làm gì

Ngữ pháp

1. Liên từ

* Both ……and: cả …..lẫn
* Whether ….or/ or not : liệu có hay không

1. Cấu trúc diễn tả : quá ….đến nỗi mà …..

* S be so adj that S V

V adv

* S be such (a/an) adj N that S V
* S be / V too adj/adv To V

1. Would

* Would + V

Would be p2

Would have p2

* Would like to V : muốn làm gì
* Would rather V = Would prefer to V: thích làm gì hơn
* Would rather V than V: thích làm gì hơn so với gì

= prefer Ving to Ving

1. So sánh

từ ngắn là tính từ có một âm tiết, nghĩa là khi đọc chỉ phát ra một tiếng.

**Ví dụ:**

* young /jʌŋ/ : trẻ
* light /laɪt/: nhẹ
* tall /tɔːl/: cao
* big /bɪɡ/: to lớn
* slow /sləʊ/: chậm

Đôi khi, những tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng –y, –er, –et, –le và –ow cũng được coi là tính từ ngắn.

Tính từ dài: có nhiều hơn 1 âm tiết

So sánh hơn

Tính từ / trạng từ ngắn: be / V adj/ adv + er than

Tính từ / trạng từ dài : be / V more adj/ adv than

1. Cấu trúc so sánh ngang bằng

Be as adj as

V as adv as

1. Cấu trúc so sánh đặc biệt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tính từ / trạng từ | So sánh hơn | So sánh nhất |
| Good/ well: tốt | Better than | The best |
| Bad/ badly : tồi/ tệ | Worse than | The worst |
| Little + N ko đếm được : ít | Less than | The least |
| Few + N đếm được: ít | Fewer than | The fewest |
| Much/ many : nhiều | More than | The most |
| Far: xa | Farther / further than | The furthest / the farthest |

Đáp án chi tiết

1. Xem lại kiến bên trên về đại từ quan hệ để thấy khi động từ ở vế sau có giới từ , thì ta thường đưa giới từ lên trước đại từ quan hệ , lưu ý chỉ có hai đại từ quan hệ which và whom có thể để giới từ đứng trưỡc

Mà trong câu này ta có whom thay thế cho tân ngữ chỉ người nên ta ko loại to whom person

Belong to; thuộc về, sở hữu

Chiếc xe đẹp kia là của ai

1. College : trường đại học

Literacy : khả năng nhận biết mặt chữ

Literally: theo nghĩa đen

Literary : thuộc về văn chương

Literature : văn học

Tạm dịch câu : tôi nghiên cứu về văn học Anh ở trường đại học

1. Receive : nhận ( thư, quà, báo cáo…)

Get = buy = purchase : mua

Sell- sold – sold ; bán

Provide sb with st : cung cấp cái gì cho ai

Tôi thấy bạn đi mua sắm rất nhiều, vậy bạn đã mua được những gì rồi

1. Expect sb to V : mong chờ , mong đợi ai làm gì \

Make decision: đưa ra quyết định

Be disappointed in sb : thất vọng về ai

Tôi thực sự thất vọng về ban, tôi đã mong chờ bạn đưa ra quyết định tốt hơn thế

1. Outrageous: xúc phạm , xỉ nhực , làm tổn thương

Delicious: adj : ngon

Suspicious: adj: nghi ngờ

Contagious: lây bệnh

Get sick = be ill : + get over / contagious

Bị ốm + khỏi bệnh/ vẫn còn bị lây

Đừng lại gần tôi , tôi vẫn còn đnag lây bênh , tôi không muốn bạn ốm giồng toi

1. Thông thường 1 vế dùng thì Tương Lai thì vế conf lại sẽ dùng thfi Hiện Tại Đơn

Mẹ tôi sẽ đến đây vào hôm nay , chuyến bay của bà đến vào lúc 2h chiêù

Các bạn lưu ý là : khi dùng để chỉ giờ tàu , giờ máy bay , lịch trình , thời gian biểu người ta sử dụng ở thì hiện tại đơn

1. First of all, S V : đầu tiên là

Driver’s license: giấy phép lái xe

Let sb V : cho phép ai làm gì

Trước hết là bạn không có bằng lái xe, với lại sao tôi lại phải cho bạn mượn xe

1. Upset : bực bội

S be so adj that S V : quá đến nỗi mà

Tôi đã quá bực đễn nỗi mà tôi không cả muốn nhìn bạn

1. Có award: giải thưởng + recognition: công nhận vinh danh

Haward nhận được giải thưởng để vinh danh những việc anh ấy đã cống hiến cho công ty

1. Trong câu thấy có than nên ta sử dụng so sánh hơn, các e tra bẳng so sánh đặc biệt cô để bên trên để làm câu này nha

Làm việc nhanh không quan trong bằng làm việc chuẩn xác

1. Forgive me for : xin hãy thứ lỗi cho tôi vì ……

Interview: phỏng vấn

Interrupt : ngắt quãng , xen ngang

Interweave: đan xen lẫn nhau

Intersect: giao nhau

Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi thật sự có điều muốn nói , tôi không chờ được

1. Flavor : hương vị

Spice: gia vị

Taste; nếm, ăn thử

Crave : nài xin , khẩn cầu

Bạn hãy ăn thử mấy cái bánh quy này , rồi cho tôi xin ý kiến xem bạn có thích hay ko nha

1. Boss: sếp

Department: phòng ban

Transcend : vượt qúa khả năng của ai

Transgress: vượt quá giới hạn cho phép

Transform: thay đổi , biến đổi( chức năng)

Transfer: chuyển ( địa điểm làm việc ..)

Sếp chuyển tôi sang phòng ban khác, do vậy tôi sẽ làm việc ở văn phòng mới

1. Tôi không chắc là tôi có muốn đi với họ không nữa
2. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1899, chúng tôi không biết ai là chủ của nó

Có dấu hiệu là : in 1899: dấu hiện nhận biết thì quá khứ đơn

Mà nhà không tự xây nên chọn dạng thức bị động của thì quá khứ đơn:

S was/were P 2

Build – built - built

1. Kia là người đàn ông , cái người mà có mạng sống được chũng ta cứu

Life: mạng sống, cuộc sống

Sử dụng đại từ quan hệ thay thế cho sở hữu đứng trước

1. Just ahead of: ngay trước mặt

In front of: phía trước

Underneath: dưới gầm

Right behind: ngay phía sau

Anh ấy lên xe bus và ngồi ngay ……bác lái xe

1. Tôi muốn đi bằng xe bus,. Tôi rất ghét đi bằng tàu và ô tô
2. Run là động từ nên cần có trạng từ bổ ngữ đứng sau , mà sau từ cần điền là “ than “ nên ta đoán đây là câu so sánh hơn

Fast – faster than - the fastest : nhanh

Quickly : adv dài nên khi đổi sang so sánh hơn ta dùng: more quickly than

1. Have to V : phải làm gì

Pay a fine : trả tiền phạt

Get caught speeding: bị bắt vì chạy quá tốc độ cho phép

Bạn sẽ phải nộp phạt nếu bạn bị bắt vượt quá tốc độ cho phép

1. It’s a shame!: ( cảm thán) thật lấy làm tiếc!

Thật lấy làm tiếc khi hai bạn không còn giành thời gian bên nhau, hai bạn lẽ ra là đôi bạn rất thân.

1. Excited about/ that : háo hức về điều gì

Thrilled about : vui vì điều gì

Nervous lo lắng

Exhausted: kiệt sức

Tôi rất lo về việc mình không được nhận vào làm, vì tôi thật sự cần công việc này

1. Loose: adj - lỏng , rộng

Tight: chặt , chật

Flexible: ( thời gian) linh hoạt

Light: nhẹ

Barely breathe: hầu như không thở nổi

Tôi rất thích kiểu dáng của áo này, những nó …..đến nỗi tôi không thở nổi

1. Làm ơn đến đúng giờ vào ngày mai, đó là buổi hợp quan trọng và , chúng ta cân fbawts đầu đúng giờ
2. Khi đồng ý với ý kiến khẳng định của vế trước ta dùng : so , do I

Khi đồng ý với ý kiến phú định của vế trước ta dùng : neither , do I

. I like working.  
Trả lời: So do I. (Tôi cũng thích làm việc)

. I don’t like working.  
Trả lời: Neither do I. (Tôi cũng không thích làm việc)

1. Ought to V = had better V = should V : nên làm gì

Have to V : phải làm gì

Câu này ta xét về trước là hiện tại đơn , rồi loại trừ nha các bạn

1. Hope to V

Want to V

Need to V

* Câu ước

Loại 1: S wish S would V (Có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai )

Loại 2: S wish S Ved/were ( không có thật ở hiện tại )

Loại 3: S wish S had P2 ( không có thật ở quá khứ )

Tôi ước gì bạn ngừng phàn nàn, bạn bắt đầu làm tôi cáu rồi đấy

1. Have p2

Naughty : hư , nghịch ngợm

Break – broke – broken

Các con hư quá, các con làm vỡ đèn của mẹ rồi

1. Answer sb : trả lời ai

Response: lời phản hồi

Solution: hướng giải quyết

Exam- result: kiểm tra- kết quả

Bạn đã nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe chưa

1. Expect to V : mong đợi làm gì

Except for : ngoai trừ

Accept: chấp nhận:

Access: vào , truy cập

Bạn có nghĩ trường đại học Havard họ sẽ nhận bạn vào không

1. Dream of Ving : mơ ước về điều gì

M luôn mơ ước về việc mở một công ty riêng và bây giờ giấc mơ ấy đang dần trờ thành hiện thực

1. Not everyone: không phải ai cũng

Be allowed to V : được phép làm gì

Staff member: nhân viên

Không phải ai cũng được phép vào tầng này, chỉ có nhân viên mới được vào

1. Deduct + expense: cắt giảm chi tiêu

Decline : giảm , từ chối

Delegate : phân công công việc

Dedicate a song to sb : tặng bài hát cho ai

1. A conflict of interest : sự xung đột là lợi nhuận
2. Put sb up : cho ai đó ở nhờ
3. Had better: nên làm gì đó

Bạn nhanh lên không có lỡ tàu bây giờ

1. Khi bạn đến chỉ cần gõ cửa sẽ có người ra mở của cho bạn
2. Tôi không có tâm trạng đi chơi , hay là ở nhà xem TV đi
3. By no means: không có nghĩa là , không thể nào

Bạn phải tham dữ! đây không thể nào mà lại là một sự kiện mang tính có thể lựa chọn

Can /Could V : có thể

Should V : nên

Must V ; phải

1. Infrequently : không thường xuyên

Invariably : vẫn vậy , luôn thế

Often : thường xuyên

Seldom : hiếm khi , hầu như không

Tôi thường luyện tập để giữ dáng