**CÁC ĐỀ HAY RA TRONG PART 1 - MÔ TẢ TRANH**

1) Người phụ nữ dùng máy photo =She is using a copy machine

2) Đồng hồ được trưng bày =Clocks are exhibited in the room

3) Người phụ nữ bấm tài liệu=The woman is using the stapler

4) Người đàn ông cưỡi ngựa= He is riding the horse

5) Người đàn ông nhìn ra ray = A man is standing on the edge of a platform

6) Nhóm người dọn nhà =They are moving some furniture

7) Người đàn ông đánh đàn=He is using a musical instrument

8) Người đàn ông ngồi trước máy vi tính=He is looking at the screen

9) Tòa nhà nhìn xuống hồ =The building overlooks the water

10) Người đàn ông đi xuống cầu thang =He is walking downstairs

11) Người phụ nữ chuẩn bị thức ăn = She is preparing for a meal

12) Hình ảnh người đàn ông được phản chiếu trên cửa sổ =The man ‘s image is reflected on the windows

13) Người đan ông đọc tài liệu=He is examining the documents

14) Ba người nhìn ra biển = There are three men standing in front of the ocean

15) Hai người bắt tay=They are shaking hands

16) Người đàn ông đeo ủng= He is wearing boots

17) Người đàn ông làm việc với bánh xe=She is working with a wheel

18) Hai người đi bộ đường dài trong rừng=They are hiking in the forest

19) Cô ấy cầm quần áo =She is holding an item of clothing

20) Họ ở gần nguồn nước= They are near some water

21) Trẻ em đang chơi trong công viên giải trí=The children are playing amusement park

**TỪ VỰNG**

**1. Contract (n): hợp đồng**

🡪 a contract of employment: hợp đồng lao động

A contract between A and B: The contract between buyer and seller

- Sign a contract: kí hợp đồng

- Renew a contract: gia hạn hợp đồng

- Terminate a contract: chấm dứt hợp đồng

contract (v): kí hợp đồng

contract with sb for sth: kí thỏa thuận với ai vì mục đích nào đó

contractor (n): người thầu, nhà thầu

contractual (adj): bằng hợp đồng

contractual marriage (hôn nhân đã được sắp đặt…)

contractually (adv): một cách hợp đồng

**2. decide: quyết định**

decide to do sth: quyết định làm gì

decide to invest his money in this project

Decision (n): sự quyết định

Make a decision = make up one's mind: quyết định

🡪 She made up her mind to sign the contract (cô ta quyết định kí hợp đồng)

Decisive /di'saisiv/ (adj): tính chất quyết định, quyết đoán

🡪 A decisive factor/victory/battle

Decisive management

🡪 Indecisive: thiếu quyết đoán

**3. Attach (v): đính kèm, gắn**

Attach sth to sth

🡪 Attach CV to the cover letter

Attachment: (n) sự đính kèm

Attached file: file (tài liệu) được đính kèm

**4. Notify (v): thông báo**

Notify sb of sth/ notify sth to sb: báo tin cho ai về việc gì

🡪 Changes mush be notified to the chairman (chủ tọa)

- announce sth to sb: loan báo cho ai về cái gì (thông báo diện rộng)

- inform sb of sth: thông báo cho ai về gì (hoặc inform about sth)

**5. Notice (n): thông báo**

notice (v): chú ý đến

🡪 Put a notice in the papers

**6. Order (v): đặt hàng, gọi món**

order sth: We do not have enough stationery, so please order some more.

order (n): đơn đặt hàng

Fill an order

Orderly (adj): theo thứ tự

Out of order: bị hỏng 🡪 The vending machine is out of order

In order to Vo: để làm gì đó

**7. Agree (v): bằng lòng, đồng ý**

To agree to do smth: đồng ý làm cái gì

He agreed to let me go home early.

To agree with somebody about/on something: đồng ý với ai về điều gì

🡪 Do u agree with me about the need for more schools?

Couldn't agree with somebody more: hoàn toàn đồng ý với ai

agreeable (adj): vui lòng, tán thành

🡪 to be agreeable to someone's proposal: sẵn sàng tán thành lời đề nghị của ai.

agreement (n): sự thỏa thuận

🡪 To enter into an agreement with somebody: ký kết hợp đồng với ai.

To come to an agreement: đi đến thỏa thuận chung

**8. Attend (v): chú tâm/dự/có mặt**

To attend to somebody/something: chú tâm, cẩn thận

🡪 Attend to ur work and stop talking

Attention: sự chú ý

🡪 Please, pay attention to what they say!

Attend something: tham gia, có mặt

🡪 only a few friends attended his wedding

Attendace (n): sự tham dự

🡪 The class was cancelled due to poor attendance

Attendant (adj): có mặt, kèm theo

Attendant (n): người phục vụ 🡪 flight attendant: tiếp viên hàng không

Attender (n): người tham dự

🡪 She is a regular attender at evevening classes

**9. Receive (v): nhận**

receiver (n): người nhận, ống nghe

To pick up/lift/put down/replace the receive

🡪 Molly's more of a giver than a receiver

Receipt (n): biên lai

**10. deliver (v): giao, phân phát**

To deliver something to somebody/something

🡪 we delivered ur order to ur door

Deliver a speech (bài nói)/deliver a lecture (bài giảng)

Delivery (n): sự phân phát

To take delivery of something: nhận cái gì

Delivery note: phiếu giao hàng

**11. Sign (n): dấu hiệu, bảng chỉ dẫn**

sign (v): kí tên

To sign a contract: kí hợp đồng

Signature (n): chữ ký

**12. Review (v): rà soát lại, kiểm tra lại**

🡪 Review the annual report. (report là n nhấn vần 1, động từ nhấn vần 2)

review (n): nhận xét, đánh giá (về 1 bộ phim, tác phẩm)