# BÀI TẬP TỪ VỰNG

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.***

**Question 1.** The two countries have reached an agreement through dialogues described as .

**A.** counterproductive **B.** unproductive **C.** productivity **D.** productive

**Question 2.** The old houses were down to make way for a block of flats.

**A.** banged **B.** hit **C.** knocked **D.** put

**Question 3.** Governments should international laws against terrorism.

**A.** bring up **B.** bring about **C.** bring in **D.** bring back

**Question 4.** He was a natural singer with a voice that was as clear as .

**A.** a bell **B.** a mirror **C.** a waterfall **D.** a lake

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 1)

**Question 5**: Everyone expects Johnson to Smith in today’s final.

**A.** beat **B.** win **C.** score **D.** champion **Question 6**: Thanks to an effective advertising in the 1880s, cigarette smoking became widespread.

**A.** policy **B.** campaign **C.** struggle **D.** promotion

**Question 7**: Luckily the police decided not to charges, but let him off with a warning.

**A.** address **B.** record **C.** file **D.** apply

**Question 8**: If you can lend me your car today, I will the favor next week.

**A.** return **B.** pay **C.** send **D.** do

**Question 9**: My boss is always at me for unreasonable reasons.

**A.** putting **B.** taking **C.** getting **D.** talking

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 2)

**Question 10:** They are always of what their children do.

**A**. support **B.** supporting **C.** supportive **D.** supportively **Question 11:** Women in some parts of the world are still struggling for job opportunities to men.

**A**. equal **B.** various **C.** suitable **D.** legal

**Question 12:** The manager his temper with the employees and shouted at them.

**A.** had **B.** lost **C.** took **D.** kept

**Question 13:** All nations should hands to work out a plan to solve the problem of global warming.

**A.** join **B.** hold **C.** shake **D.** lend

**Question 14:** Garvin is a new computer application to see whether it works.

**A.** looking after **B.** putting on **C.** trying out **D.** turning up

**Question 15:** This city has four million .'

**A**. residents **B**. inhabitants **C**. dwellers **D**. settlers

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 3)

**Question 16**: She’s more interested in job than in making a lot of money.

**A.** pleasure **B.** contentment **C.** satisfaction **D.** enjoyment

**Question 17**: The manager the men to return to work immediately.

**A.** suggested **B.** insisted **C.** ordered **D.** demanded

**Question 18**: As a result of the additional rain with so much flooding already having occurred, residents were seeking shelter than in previous years.

**A.** more numerously **B.** in more numbers **C.** greater in numbers **D.** in greater numbers

**Question 19:** The polar bear’s depends on its ability to catch fish.

**A.** survival **B.** survive **C.** surviving **D.** survivor

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 4)

**Question 20**: I cannot bear the noise of my brother’s radio; it me from my work.

**A.** distracts **B.** perturbs **C.** interrupts **D.** disturbs

**Question 21**: His of the school regulations really can’t be ignored any longer.

**A.** carelessness **B.** inattention **C.** unfamiliarity **D.** disregard

**Question 22**: Beaches were as police searched for canisters of toxic waste from the damaged ship.

**A.** sealed off **B.** cut off **C.** washed up **D.** kept out **Question 23**: The fall of the dictatorship of Miguel Primode Riverra the establishment of the Second Spanish Republic.'

**A.** brought around **B.** set down **C.** set up **D.** brought about

**Question 24**: You have to your revision tonight. Or it’s too late.'

**A.** get over **B.** give out **C.** give away **D.** get through

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 5)

**Question 25**: My brother has no in football.

**A.** interesting **B.** interestingly **C.** interested **D.** interest

**Question 26**: Internet has helped bloggers share their experiences and opinions easily and quickly.

**A.** connector **B.** connection **C.** connectively **D.** connecting

**Question 27**: We expected him at eight but he finally at midnight.

**A.** turned out **B.** came to **C.** came off **D.** turned up

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 6)

**Question 28**: Jane’s very modest, always her success.

**A.** playing down **B.** turning around **C.** keeping down **D.**pushing back

**Question 29**: Check the bottles carefully to make sure they have not been .

**A.** broken into **B.** taken out **C.** touched up **D.**tampered with

**Question 30**: All things , he is the best president we are likely to get.

**A.** considered **B.** thought **C.** taken **D.** added

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 7)

**Question 31**: The fraction 3/5 is pronounced .

**A.** third-fives **B.** three-five **C.** three over fifth **D.** three-fifths

**Question 32**: he was lazy, he failed the exam.

**A.** So **B.** Consequently **C.** Thus **D.** Now that

**Question 33**: The \_ of the human body towards the elements and disease is one of the miracles of all time.

**A.** sensitivity **B.** sensibility **C.** resistance **D.** resilience

**Question 34**: the crying baby into my arms, he mumbled his thanks and dashed off.

**A.** Delivering **B.** Thrusting **C.** Squeezing **D.** Putting

**Question 35**: The steep of the land makes cultivation difficult.

**A.** ascent **B.** elevation **C.** rise **D.** slope

**Question 36**: You’re putting the cart before the of you work on Project B before Project A because the former is a sequel to the latter.

**A.** horse **B.** dog **C.** buffalo **D.** ox

**Question 37**: This city has four million .

**A.** residents **B.** inhabitants **C.** dwellers **D.** settlers

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 8)

**Question 38**: In this job, experience accounts for more than paper .

**A.** qualifications **B.** certificates **C.** quality **D.** background

**Question 39**: Lessons from the developed countries are worth learning to save our time.

**A.** economically **B.** economic **C.** economize **D.** economical

**Question 40:** Floods have completely the farmer’s crops.

**A.** ruined **B.** damaged **C.** harmed **D.** injured

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 9)

**Question 41**: This statue is a lifelike of Christ Jesus.

**A.** presentation **B.** presenting **C.** representation **D.** representative

**Question 42**: My brother had his camera from his car in the office car-park.

**A.** lost **B.** robbed **C.** missed **D.** stolen

**Question 43**: ASEAN Association of Southeast Asian Nations, a regional organization which promotes intergovernmental cooperation and facilitates economic integration amongst its members.

**A.** takes over **B.** stands for **C.** represents as **D.** replaces with

**Question 44**: It is not to be drunk in the street.

**A.** respecting **B.** respectably **C.** respectful **D.** respectable

**Question 45**: I had a , which I couldn’t explain, that something terrible was going to happen.

**A.** feeling **B.** view **C.** sense **D.** thought

**Question 46**: He will do the work and then send you the for it.

**A.** addition **B.** sum **C.** note **D.** bill

**Question 47**: Being well-dress and punctual can help you create a good on your interview.

**A.** effectiveness **B.** pressure **C.** employment **D.** impression

**Question 48:** Floods have completely the farmer’s crops.'

**A.** ruined **B.** damaged **C.** harmed **D.** injured

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 10)

**Question 49**: My grandmother was a lovely person who pleasure from helping others.

**A.** gathered **B.** derived **C.** deduced **D.** collected

**Question 50**: You have to your revision tonight. Or it’s too late.

**A.** get over **B.** give out **C.** give away **D.** get through

**Question 51**: A child’s existence seems so in the arms of its mother.

**A.** tight **B.** secure **C.** stable **D.** steady

**Question 52**: Despite her poor exam results, Alice put a face on the situation.

**A.** tough **B.** courageous **C.** brave **D.** short

**Question 53**: My father has decided to a beard to cover a small scar he has on his chin.

**A.** rear **B.** bring up **C.** breed **D.** grow

**Question 54**: The fall of the dictatorship of Miguel Primode Riverra the establishment of the Second Spanish Republic.

**A.** brought around **B.** set down **C.** set up **D.** brought about

**Question 55**: If you want a flat in the centre of the city, you have to pay through the for it.

**A.** teeth **B.** back of your head **C.** nose **D.** arm

**Question 56:** The manager did not offer her the job because of her untidy .'

**A.** sight **B.** view **C.** presence **D.** appearance

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 11)

**Question 57**: I took a course in shorthand and typing with a(n) to applying for a secretarial job.

**A.** purpose **B.** intention **C.** view **D.** project

**Question 58**: Our teacher tends to certain subjects which she finds difficult to talk about.

**A.** boil down **B.** string along **C.** skate over **D.** track down

**Question 59**: Monica was so angry about the noise her neighbors were making that she refused to it anymore.

**A.** get away with **B.** run away with **C.** put up with **D.**cut down on

**Question 60**: I hope there won’t be a repetition of these unfortunate events.

**A.** bitterly **B.** sincerely **C.** unfailingly **D.** completely

**Question 61**: There was evidence to bring charges against the man.

**A.** ineffective **B.** inadvisable **C.** interior **D.** insufficient

**Question 62**: If Michael with his piano playing, he could eventually reach concert standard.

**A.** perseveres **B.** maintains **C.** survives **D.** sustains

**Question 63**: After you have finished the \_, restart the computer to get it acquainted to the new program.

**A.** installation **B.** install **C.** installment **D.** installing

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 12)

**Question 64**: Her young daughters on the sofa, wishing they were out at play.

**A.** fidgeted **B.** shifted **C.** twisted **D.** moved

**Question 65**: Through an , your letter was left unanswered.

**A.** overcharge **B.** overtone **C.** oversight **D.** overtime

**Question 66**: The manager did not offer her the job because of her untidy .

**A.** sight **B.** view **C.** presence **D.** appearance

**Question 67**: I think you need a jacket, there’s a breeze blowing outside.

**A.** chilly **B.** frosty **C.** frigid **D.** glacial

**Question 68**: There is a strong movement supporting the abolition of the death .

**A.** condemnation **B.** punishment **C.** penalty **D.** discipline

**Question 69:** The new teacher was to the needs of all the children in her care.'

**A.** attentive **B.** observant **C.** earnest **D.** careful

**Question 70:** The head of the research lab with his boss over pay for the people who worked there.

**A.** fell out **B.** got on **C.** came to **D.** run away

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 13)

**Question 71**: Does Mr.Ba bring his farm… to the local market every day?

**A.** product **B.** productivity **C.** production **D.** produce

**Question 72**: It’s a good idea in theory, but it’s going to be hard to put it into ………………….

**A.** practice **B.** trial **C.** test **D.** examination

**Question 73**: A number of young teachers nowadays……themselves to teaching disadvantaged children.

**A.** Offer **B.** stick **C.** give **D.** devote

**Question 74**: Before you started cooking, you should gather together all the necessary…………

**A.** ingredients **B.** substances **C.** elements **D.** factors

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 14)

**Question 75:** The referee the coin to decide which team would kick the ball first.

**A.** caught **B.** threw **C.** cast **D.** tossed

**Question 76:** Increasing of fruit in the diet may help to reduce the risk of heart disease.

**A.** the amount **B.** an amount **C.** the number **D.** a number

**Question 77:** I am considering my job. Can you recommend a good company?

**A.** changing **B.** to move **C.** to change **D.** moving

**Question 78:** I’m afraid I’m not really to comment on this matter.

**A.** qualitative **B.** quality **C.** qualified **D.** qualifying

**Question 79:** I accidentally Mike when I was crossing a street downtown yesterday.

**A.** kept an eye on **B.** lost touch with **C.** paid attention to **D.** caught sight of

**Question 80:** My computer is not of running this software.

**A.** compatible **B.** suitable **C.** capable **D.** able

**Question 81:** The new teacher was to the needs of all the children in her care.'

**A.** attentive **B.** observant **C.** earnest **D.** careful

**Question 82:** Why does he need to make such heavy of a simple task?'

**A.** climate **B.** weather **C.** storm **D.** cloud

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 15)

**Question 83**: I’d love to try and make that cake. Have you got a(n) for it?

**A.** receipt **B.** prescription **C.** ingredient **D.** recipe

**Question 84**: You’ve got to be certain before you decide.

**A.** deadly **B.** deathly **C.** dead **D.** dearly

**Question 85**: The forecast has revealed that the world’s reserves of fossil fuel will have by 2015

**A.** taken over **B.** caught up **C.** used off **D.** run out

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 16)

**Question 86:** We couldn’t fly because all the tickets had been sold out.

**A.** economics **B.** economy **C.** economical **D.** economic

**Question 87:** My mother told me to for an electrician when her fan was out of order.

**A.** turn **B.** rent **C.** send **D.** write

**Question 88:** Through an , your letter was left unanswered.

**A.** overcharge **B.** overtime **C.** oversight **D.** overtone

**Question 89:** There should be an international law against .

**A.** reforestation **B.** forestry **C.** afforestation **D.** deforestation

**Question 90:** The forecast has revealed that the world’s reserves of fossil fuel will have by 2015.

**A.** run out **B.** taken over **C.** caught up **D.** used off

**Question 91:** They are always of what their children do.'

**A** support **B.** supporting **C.** supportive **D.** supportively

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 17)

**Question 92**: Not all historical sites that are found .

**A.** highly publicized **B.** of high publicity

**C.** to be highly publicized **D.** are highly publicized

**Question 93**: are unpleasant, but it will be nice when we get into the new house.

**A.** Removals **B.** Movements **C.** Removements **D.** Moves

**Question 94**: The horse ran away from the fire.

**A.** fright **B.** frightful **C.** frightened **D.** frightening

**Question 95**: The polar bear’s depends on its ability to catch fish.

**A.** survival **B.** survive **C.** surviving **D.** survivor

**Question 96**: It is very important for a firm or a company to keep the changes in the market.

**A.** pace of **B.** track about **C.** touch with **D.** up with

**Question 97**: Mrs. Granny is completely deaf. You’ll have to allowance for her

**A.** bring **B.** take **C.** make **D.** find

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 18)

**Question 98**: A cooperative program between China and Germany on building Yangshow, a famous ancient city, into a(n) city has proceeded smoothly since it started in September last year.

**A.** ecological-friendly **B.** friendly ecology **C.** ecology-friendly **D.** friendly-ecological

**Question 99**: She had just enough time to the report before the meeting.

**A.** dip into **B.** go into **C.** turn around **D.** get through

**Question 100**: Students can a lot of information just by attending class and taking good notes of the lectures.

**A.** absorb **B.** provide **C.** read **D.** transmit

**Question 101**: He left the country arrest if he returned.

**A.** in fear of **B.** under threat of **C.** with fear of **D.** with threat of

**Question 102**: He was a natural singer with a voice that was as clear as .

**A.** a bell **B.** a mirror **C.** a waterfall **D.** a lake

# ( ĐỀ THI THỬ THPT QG CÔ PHAN ĐIỆU – ĐỀ 19)

**ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ VỰNG**

**Question 1: Đáp án D**

Giải thích: counterproductive (mang tính hiệu quả trái với mong muốn), unproductive (không mang tính hữu ích), productivity (năng suất), productive (hữu ích). Xét về mặt ý nghĩa thì đáp án productive là phù hợp hơn cả. Khi đó câu được hiểu là “Hai quốc gia này đã tiến tới một hợp hiệp định thông qua các cuộc đàm phán được coi là mang tính hữu ích.”

# Question 2: Đáp án C

Giải thích: cụm từ to knock down mang nghĩa phá đổ (nhà), dỡ (nhà).

# Question 3: Đáp án C

bring in: (v) đưa vào, giới thiệu 1 luật mới

# Question 4: Đáp án A

Tạm dịch: Anh ấy là một ca sĩ bẩm sinh với một chất giọng rất dễ nghe.

# Question 5: Đáp án A

Cấu trúc: to beat somebody at something: chiến thắng ai trong một cuộc thi, trò chơi

* To win something: dành chiến thắng, dành giải gì
* To score: ghi bàn
* To champion something: đấu tranh cho điều gì

Tạm dịch: Tất cả mọi người đều mong đợi Johnson sẽ chiến thắng Smith trong trận chung kết ngày hôm nay

# Question 6: Đáp án B

Cụm từ: Advertising campaign: chiến dịch quảng cáo Policy: chính sách

Struggle: cuộc đấu tranh Promotion: quảng cáo, khuyến mại

Tạm dịch: nhờ vào chiến dịch quảng cáo hiệu quả vào những năm 1880, việc hút thuốc đã trở nên phổ biến

# Question 7: Đáp án C

File: lập hồ sơ, viết biên bản File charge: viết biên bản phạt Address: giải quyết

Record: ghi

Apply: áp dụng

Tạm dịch: May mắn là cảnh sát đã quyết định không viết biên bản phạt, ngoài việc cảnh cáo và thả anh ấy đi

# Question 8: Đáp án A

Cụm từ: return the favor: trả ơn, trả lại nghĩa tình

* do a favor: giúp đỡ
* pay: trả (tiền), thanh toán
* send: gửi

Tạm dịch: Nếu bạn có thể cho tôi mượn xe của bạn hôm nay, tôi sẽ trả ơn huệ này vào tuần tới

# Question 9: Đáp án C

* get at: tiếp cận, có ý gì
* Put at: tính ở mức
* Talk at SB: nói nhiều về ai
* Không có take at

Tạm dịch: Sếp cứ tiếp cận tôi với những ý đồ bất chính.

# Question 10: Đáp án C

Dịch: Họ luôn ủng hộ điều con cái họ làm. (Collocations: be supportive of: Ủng hộ)

# Question 11: Đáp án A

Dịch: Nữ giới ở một vài nơi trên thế giới vẫn đang đấu tranh giành cơ hội nghề nghiệp bình đẳng với nam

giới.

(Theo nghĩa của câu, ta chọn được từ thích hợp)

# Question 12: Đáp án B

Dịch: Quản lý nổi nóng với nhân viên và la mắng họ. (Idioms: lose one’s temper : mất bình tĩnh/ nổi nóng) **Question 13: Đáp án A**

Dịch: Tất cả các quốc gia nên chung tay lên kế hoạch giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.

(Idioms: join hands with SB to do ST: chung tay cùng làm…)

# Question 14: Đáp án C

Dịch: Garvin đang thử một ứng dụng máy tính mới để xem liệu nó có hoạt động được không. (Phrasal verbs: Look after: chăm sóc; put on: mặc (quần áo); try out: thử nghiệm; turn up: xuất hiện) **Question 15: Đáp án B**

Người ta thường dùng **resident** để chỉ về người cư ngụ hoặc có nhà **cửa trong một khu vực nào đó** trong một thành phố, thị trấn… Khi nói về cư dân của một tỉnh lỵ, thành phố, hoặc một nước đặc biệt là về số lượng hoặc lịch sử, ta dùng **inhabitant**.

Eg. Just ten years ago the town had only 10,000 inhabitants.

Eg. The first inhabitants of the island planted coffee beans. Khi nói về cư dân sinh sống quanh một làng mạc, thành thị…có cùng những mối quan tâm, có những sinh hoạt chung, bạn có thể dùng local residents/local inhabitants/local population.

Eg. Local residents are protesting about the new road. **Dweller** được dùng cho người hay các con vật sinh sống trong một khu vực riêng biệt nào đó. Dweller thường được thấy dùng cặp với các từ khác như city/slum/cave/forest/town…dweller.

Eg. Eighty-five per cent of city dwellers breathe heavily polluted air. Eg. Unlike many town dwellers, farmers at least eat well. **Settler** thường dùng cho người từ nơi xa khác tới sinh sống và định cư. **Mở rộng:** Khi nói về dân chúng, mọi dân tộc trên toàn thế giới hoặc toàn bộ cư dân trong một nước, một thành phố, tỉnh lỵ… người ta cũng dùng chữ population.

**Eg.** The town has a population of 50,000. Tạm dịch: thành phố này có 4 triệu cư dân **Question 16: Đáp án C**

Cụm từ: job satisfaction: sự hài lòng trong công việc

Tạm dịch: cô ấy quan tâm nhiều đến sự hài lòng trong công việc hơn là việc kiếm nhiều tiền

# Question 17: Đáp án C

Order: ra lênh Suggest: đề nghị Insist: khăng khăng Demand: nhu cầu

Tạm dịch: Quản lý ra lệnh cho những người đàn ông đấy quay trở lại làm việc ngay lập tức

# Question 18: Đáp án D

Tạm dịch: Kết quả của việc tiếp tục mưa sau nhiều trận lũ vừa xuất hiên là người dân đang tìm kiếm nhiều nơi trú ẩn hơn so với năm ngoái

# Question 19: Đáp án A Question 20: Đáp án A

distract sb from st: làm ai xao nhãng việc gì perturb sb: làm cho ai lo sợ

interrupt Sb with st: làm gián đoạn ai đó bằng điều gì (trong khi người đó đang nói) disturb Sb: làm gián đoạn ai đó bằng điều gì (trong khi người đó đang làm việc gì đó) **Question 21: Đáp án B**

# Question 22: Đáp án A

seal sth/sb off: ngăn chặn ai/cái gì

be sealed off: bị vây chắn/phong tỏa

các bãi biển đã bị phong tỏa vì cảnh sát (đang) tìm kiếm những can chứa rác động hại từ một con tàu bị

phá hủy

# Question 23: Đáp án D

Bring about = lead to: (v) dẫn đến, gây ra

# Question 24: Đáp án D

Get through: làm xong, hoàn thành công việc

# Question 25: Đáp án D

Giải thích: Cụm từ: have no interest in something: không quan tâm, thích thú việc gì

Tạm dịch: anh trai tôi không quan tâm đến bóng đá

# Question 26: Đáp án B

Giải thích: Internet connection: sự kết nối internet

Tạm dịch: Sự kết nối internet đã giúp các blogger (người dùng blog) chia sẻ các kinh nghiệm và ý tưởng của họ một cách dễ dàng và nhanh chóng

# Question 27: Đáp án D

Giải thích: Turn up: xuất hiện

Turn out: trở nên Come to: đến đâu Come off: rời ra

Tạm dịch: Chúng tôi trông đợi anh ấy lúc 8h nhưng cuối cùng anh ấy xuất hiện lúc nửa đêm

# Question 28: Đáp án A Question 29: Đáp án D

* tampered with: can thiệp vào

Tạm dịch: Kiểm tra các lọ cẩn thận để chắc chắn chúng không bị ai đó động vào.

**Question 30: Đáp án A Question 31: Đáp án D** Cách đọc phân số:

* tử số thì dùng số đếm
* Nếu tử số là 1 chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì

mẫu số thêm \_s)

* Nếu tử số là 2 chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm, giữa tử số và mẫu số có chữ over

3/462: three over four six two

# Question 32: Đáp án D

* Now that + clause: bởi vì bây giờ, vì giờ, vì
* So: vì vậy, cho nên
* Consequently: do đó, vid vậy do nên = thus

Tạm dịch: Vì anh ấy lười nên anh ấy đã thi trượt

# Question 33: Đáp án D

* Resilience: (n) khả năng phục hồi nhanh sau 1 điều gì đó xấu, sức bật
* Resistance: (n) sự kháng cự, đề kháng (+ to st/ sb)
* Sensitivity (n): tính nhạy cảm
* Sensibilitly (n): cảm giác

Tạm dịch: Khả năng phục hồi của cơ thể con người trước các yếu tố và bệnh tật là 1 trong những điều kì

diệu ở mọi thời điểm

# Question 34: Đáp án B

* Thrust: (v) ấn mạnh, đẩy mạnh, thọc
* Deliver (v): chuyển phát, giao hàng
* Squeeze (v): nhét, siết chặt
* Put: Đặt, để

Tạm dịch: Đẩy đứa bé đang khóc vào tay tôi, anh ấy đã thì thầm lời cảm ơn và lao đi.

# Question 35: Đáp án B

* Elevation: (n) sự gồ ghề, sự nâng lên, sự đưa lên
* Ascent (n): sự đi lên
* Rise (v): mọc, tăng
* Slope (n): chỗ dốc

Tạm dịch: Sự gồ ghề dốc lên xuống của đất đai làm cho việc trồng trọt khó khăn.

# Question 36: Đáp án A

Idiom: “put the cart before the horse”: cầm đèn chạy trước ô tô

Tạm dịch: Bạn đang cầm đèn chạy trước ô tô khi bạn làm dự án B trước dự án A vì dự án B là tiếp nối sau

dự án A

# Question 37: Đáp án B

Người ta thường dùng **resident** để chỉ về người cư ngụ hoặc có nhà **cửa trong một khu vực nào đó** trong một thành phố, thị trấn… Khi nói về cư dân của một tỉnh lỵ, thành phố, hoặc một nước đặc biệt là về số lượng hoặc lịch sử, ta dùng **inhabitant**.

Eg. Just ten years ago the town had only 10,000 inhabitants.

Eg. The first inhabitants of the island planted coffee beans. Khi nói về cư dân sinh sống quanh một làng mạc, thành thị…có cùng những mối quan tâm, có những sinh hoạt chung, bạn có thể dùng local residents/local inhabitants/local population.

Eg. Local residents are protesting about the new road. **Dweller** được dùng cho người hay các con vật sinh sống trong một khu vực riêng biệt nào đó. Dweller thường được thấy dùng cặp với các từ khác như city/slum/cave/forest/town…dweller.

Eg. Eighty-five per cent of city dwellers breathe heavily polluted air. Eg. Unlike many town dwellers, farmers at least eat well. **Settler** thường dùng cho người từ nơi xa khác tới sinh sống và định cư. **Mở rộng:** Khi nói về dân chúng, mọi dân tộc trên toàn thế giới hoặc toàn bộ cư dân trong một nước, một thành phố, tỉnh lỵ… người ta cũng dùng chữ population.

**Eg.** The town has a population of 50,000. Tạm dịch: thành phố này có 4 triệu cư dân **Question 38: Đáp án A**

Giải thích: Cụm từ paper qualifications: bằng cấp trên giấy tờ

Tạm dịch: Đối với công việc này, kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng hơn bằng cấp trên giấy tờ

# Question 39: Đáp án A

Cụm từ: economically developed country: nước có nền kinh tế phát triển

# Question 40: Đáp án A

* ruin: (v) tàn phá, thường nói về mùa vụ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các lựa chọn còn lại không phù hợp.
* damage: phá hủy gây thiệt hại (dùng để chỉ sự hỏng hóc, hư hại của đồ vật)
* harm: thiệt hại do người hoặc một sự việc gây nên
* injure: làm cho bị thương bởi tai nạn hoặc các nguyên nhân vật lý Tạm dịch: Lũ lụt đã phá huỷ hoàn toàn vụ mùa của người nông dân **Question 41: Đáp án C**

Đáp án C. representation

Representation: (n) sự miêu tả, sự biểu tượng Presentation: (n) sự bày tỏ, sự phô diễn Presenting: (n) có mặt, hiện diện Representative: (n) đại diện

Tạm dịch: Bức tượng này là một sự miêu tả giống y như thật của chúa Jesus.

# Question 42: Đáp án D

Đáp án D. stolen

Cấu trúc: have st done: cái gì bị làm gì (cấu trúc nhờ vả)

Phân biệt các động từ:

* Steal – stole – stolen: trộm từ ai đó
* Lose – lost – lost: mất
* Rob – robbed – robbed: cướp tiền từ 1 người nào hay 1 nơi nào, cướp ngay trước mắt
* Miss – missed – missed: bị bỏ lỡ

Tạm dịch: Anh trai bị trộm mất chiếc máy ảnh khỏi xe của anh ấy tại khu vực đỗ xe của công ty

# Question 43: Đáp án B

Đáp án B. stands for

stands for: (v) viết tắt (của từ) take over: giành lấy, tiếp quản represent as: thể hiện cho replace with: thay thế bằng

Tạm dịch: ASEAN là chữ viết tắt của Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội các nước Đông Nam Á), một tổ chức mang tính khu vực nhằm thúc đẩy sự hợp tác liên chính phủ và hỗ trợ sự hội nhập kinh tế giữa các thành viên

**Question 44: Đáp án D Question 45: Đáp án A** Đáp án A. feeling

* feeling: (n) cảm xúc, cảm giác
* view: (n) quan điểm
* sense of st: (n) cảm giác về cái gì
* thought: (n) suy nghĩ

Tạm dịch: Tôi có một cảm giác, điều mà tôi không thể giải thích rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

# Question 46: Đáp án D

Đáp án D. bill

* bill: (n) hóa đơn; giấy bạc => bill for st: hóa đơn cho cái gì
* addition to st: thêm vào cái gì
* sum: (n) một số tiền
* note: (n) tờ tiền, giấy bạc

Tạm dịch: Anh ấy sẽ làm việc và sau đó gửi bạn hóa đơn cho công việc đó.

# Question 47: Đáp án D

Đáp án D. impression

Cấu trúc make/create impression on somebody: gây ấn tượng cho ai Effectiveness: hiệu quả

Pressure: áp lực

Employment: tuyển dụng

Tạm dịch: Ăn mặc gọn gang và đúng giờ có thể giúp bạn tạo ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn

# Question 48: Đáp án A

* ruin: (v) tàn phá, thường nói về mùa vụ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các lựa chọn còn lại không phù hợp.
* damage: phá hủy gây thiệt hại (dùng để chỉ sự hỏng hóc, hư hại của đồ vật)
* harm: thiệt hại do người hoặc một sự việc gây nên
* injure: làm cho bị thương bởi tai nạn hoặc các nguyên nhân vật lý Tạm dịch: Lũ lụt đã phá huỷ hoàn toàn vụ mùa của người nông dân **Question 49: Đáp án B**
* derive: (v) nhận được, lấy được từ Cấu trúc: derive st from st
* derive pleasure from: tìm thấy niềm vui thích từ …

# Question 50: Đáp án D

Get through: làm xong, hoàn thành công việc

**Question 51: Đáp án B** Secure: (a) an toàn, đảm bảo **Question 52: Đáp án C** Brave: (a) dũng cảm, can đảm

Cấu trúc: to put on a brave face: tỏ ra can đảm (nghĩa là bạn đang cố gắng làm cho người khác tưởng bạn

vui vẻ, nhưng thực tế không phải vậy)

# Question 53: Đáp án D

Cấu trúc: to grow a beard: để râu dài

# Question 54: Đáp án D

Bring about = lead to: (v) dẫn đến, gây ra

# Question 55: Đáp án C

Thành ngữ: pay through one’s nose: trả giá siêu cao

# Question 56: Đáp án D

1. sight: (n) thị lực
2. view: (n) tầm nhìn
3. presence: (n) sự có mặt
4. appearance: (n) vẻ bề ngoài

Dịch: Người quản lý đã không chấp nhận cô ta vì vẻ bề ngoài luộm thuộm của cô ta.

# Question 57: Đáp án C

Cấu trúc: with a view to doing st: với dự kiến, ý định làm gì

# Question 58: Đáp án C

To skate over: tìm cách nói gián tiếp

Boil down: tóm tắt lại

String someone along: đánh lừa ai Track down: theo dấu, tìm vị trí

Tạm dịch: cô giáo của chúng tôi có xu hướng nói gián tiếp chủ đề nào đó mà cô cảm thấy khó để nói

# Question 59: Đáp án C

To put up with st: chịu đựng cái gì, tha thứ cho việc gì Get away with: trốn tránh hình phạt, thoái thác công việc Run away with: áp đảo, lấn át

Cut down on: cắt giảm cái gì đó

Tạm dịch: Monica rất bực với tiếng ồn hàng xóm cô ấy gây ra đến nỗi mà cô ấy từ chối chịu đựng thêm

nữa

# Question 60: Đáp án B

Giải thích: Cụm từ: sincerely hope: thành thật hy vọng Đáp án còn lại:

bitterly (adv): một cách cay đắng unfailingly (adv): không ngớt completely(adv): hoàn toàn

Các phó từ này không kết hợp với động từ “hope”

Dịch nghĩa: Tôi thực sự hy vọng sẽ không tái diễn những sự kiện thiếu may mắn này nữa.

# Question 61: Đáp án D

Giải thích: Cụm từ: insufficient evidence: không đầy đủ chứng cứ Đáp án còn lại:

ineffective (adj): không hiệu quả inadvisable (adj): không khôn ngoan interior (adj): mang tính nội bộ

Dịch nghĩa: Không đầy đủ chứng cứ để kiện người đàn ông đó.

# Question 62: Đáp án A

To persevere with st: kiên nhẫn, kiên gan, bền chí Maintain: duy trì

Survive: sống sót Sustain: kéo dài

Tạm dịch: Nếu Michael kiên trì chơi đàn, anh ấy cuối cùng có thể đạt đến độ chuẩn nghệ thuật nào đó

# Question 63: Đáp án A

Sau mạo từ the ta dùng danh từ Installation (n): sự cài đặt, thiết lập Install (v): thiết lập

Installment (n): tiền trả góp

Tạm dịch: Sau khi bạn hoàn thành việc cài đặt (cho máy tính), hãy khởi động lại máy tính để nó quen với chương trình mới

# Question 64: Đáp án A

Fidget (v): to keep moving your body, your hands or your feet because you are nervous, boredm excited,… ( cựa quậy nhúc nhích luôn, không ở yên một chỗ)

# Question 65: Đáp án C

1. overcharge: (n) sự nạp quá nhiều (pin, năng lượng)/ sự quá tải
2. overtone : (n) sự ngụ ý
3. oversight: (n) sự bỏ quên, bỏ sót
4. overtime: quá giờ, ngoài giờ

Dịch: Do sự bỏ sót, bức thư của bạn vẫn chưa được trả lời

# Question 66: Đáp án D

Appearance: ngoại hình, những từ khác không đúng collocation.

# Question 67: Đáp án A

chilly (adj): lạnh

Nghĩa câu: Tôi nghĩ chúng ta cần một cái áo khoác, có một con gió lạnh thổi ở bên ngoài.

Những đáp án còn lại:

1. Frosty (adj): băng giá, sương giá
2. Frigid (adj): lạnh lẽo, nhạt nhẽo
3. Glacial (adj): băng giá, lạnh buốt

# Question 68: Đáp án C

* abolition: (n) sự thủ tiêu, sự bãi bpr

1. condemnation: (n) sự kết án, sự kết tội
2. punishment: (n) hình phạt
3. penalty: (n) án tử hình
4. discipline: kỉ luật

Dịch: Có 1 làn sóng ủng hộ việc bãi bỏ hình thức tử hình.

# Question 69: Đáp án A

Cấu trúc: to be attentive to somebody: ân cần với ai

# Question 70: Đáp án A

* fall out with sb over st: cãi nhau hay bất hòa với an về việc gì

Tạm dịch: Người đứng đầu phòng thí nghiệm nghiên cứu đã cãi nhau với ông chủ của mình về việc trả tiền cho những người làm việc ở đó.

# Question 71: Đáp án D

farm produce: nong san. Product: phải là products thì mới ok. Productivity: sản lương, production: sự sản xuất

# Question 72: Đáp án A

Collocation: put sth into practice (ứng dụng, áp dụng)

**Question 73: Đáp án D** Devote to + Ving: cống hiến **Question 74: Đáp án A**

ingredients: nguyen lieu de nau an. Subtances: chat, elements: yeu to, factor: nhan to

**Question 75: Đáp án D** toss the coin: tung đồng xu **Question 76: Đáp án A**

Amount được sử dụng để chỉ số lượng của những danh từ không đếm được còn number được sử dụng để chỉ số lượng những danh từ đếm được. Câu trên đề cập đến một loại trái cây nói chung đã được xác định nên đáp án chính xác là the amount

# Question 77: Đáp án A

To consider doing something: cân nhắc vấn đề gì đó

# Question 78: Đáp án C

Từ cần điền cần là một tính từ hoặc động từ ở dạng tiếp diễn hoặc bị động

qualitative (định tính), quality (chất lượng), qualifying (làm cho ai đủ tư cách), qualified (đủ tư cách)

# Question 79: Đáp án D

To lose touch with someone: mất liên lạc với ai đó

to pay attention to: tập trung chú ý to catch sight of: gặp trong chốc lát to keep on : theo dõi

Dịch nghĩa: Hôm qua tôi tình cơ gặp Mike khi băng qua đường ở khu trung tâm buôn bán

# Question 80: Đáp án C

Cấu trúc to be capable of doing something: có khả năng làm gì đó

# Question81: Đáp án A

Cấu trúc: to be attentive to somebody: ân cần với ai

# Question 82: Đáp án B

* make heavy weather of st: cảm thấy cái gì đó khó khăn hay mất thời gian đề làm mặc dù nó không khó

=> ám chỉ ai đó mất nhiều thời gian làm gì

Tạm dịch: Tại sao anh ấy cần nhiều thời gian để làm 1 nhiệm vụ đơn giản như thế?

**Question 83: Đáp án D** Recipe (n): công thức (nấu ăn) Receipt (n): hóa đơn Prescription (n): đơn thuốc

Ingredient (n): thành phần (để nấu ăn)

Tạm dịch: Tôi thích thử và làm chiếc bánh đó. Bạn có công thức làm không?

# Question 84: Đáp án C

Collocation: dead certain: hoàn toàn chắc chắn

Tạm dịch: Bạn cần phải hoàn toàn chắc chắn trước khi bạn quyết định

# Question 85: Đáp án D

taken over (tiếp quản), caught up (bắt kịp), used off (sử dụng hết) và run out (cạn kiệt) thì chỉ có run out là hợp nghĩa nhất. Đây l à một lời cảnh báo cho t ương lai “Dự báo nguồn nguyên liệu dự trữ của thế giới chúng ta sẽ cạn kiệt v ào năm 2015”.

# Question 86: Đáp án B

cụm từ “fly economy” ( đi máy bay với vé giá rẻ # fly business )

# Question 87: Đáp án C

Câu này đói hỏi thí sinh phải nắm về phrasal verb cơ bản, cụm “send for” ( gọi ai đến) Cái “độc” của phrasal verb là hiếm khi suy nghĩ theo nghĩa mà ra, như câu trên các em có thể loại ngay chữ send vì nó mang nghĩa “gởi” trong khi nội dung là cần “kêu/ mời đến” các em cũng có thể “sa đà” vào các chữ write ( viết thư kêu đến) hoặc rent ( cho thuê , thế là sai chắc !

# Question 88: Đáp án C

Câu đề nói về lá thư bị bỏ quên không trả lời, chọn C vì mang nghĩa ” bởi do bỏ sót mà bức thư không

được trả lời”

# Question 89: Đáp án D

deforestation: phá rừng

” nên có 1 luật quốc tế về chống lại việc phá rừng”

**Question 90: Đáp án A** “run out” là “cạn kiệt” **Question 91: Đáp án C**

To be supportive of sth: ủng hộ ai đó

**Question 92: Đáp án D** D: câu thiếu động từ chính **Question 93: Đáp án A**

Việc dời đi thật là phiền phức nhưng mọi chuyện sẽ tôt hơn khi chúng ta đến nơi ở mới

# Question 94: Đáp án C

(bị làm cho hoảng sợ)

Con ngựa hoảng sợ đã chạy xa khỏi đám lửa

# Question 95: Đáp án A

Chỗ trống cần điện là một danh từ vì theo sau sở hữu cách

Survival (n) : sự tồn tại, sự sống sót. Survive (v) : sống sót, tồn tại. Surviving là động từ thêm ing. Survivor (n) : người sống sót

Tạm dịch : Sự tồn tại của gấu Bắc Cực phụ thuộc vào khả năng bắt cá của nó

# Question 96: Đáp án D

up with. Cấu trúc: keep up with sth = bắt kịp

Các lựa chọn khác sai cấu trúc

# Question 97: Đáp án C

make allowance for sb chiếu cố ai

# Question 98: Đáp án C

Cách tạo tính từ ghép: N + adj -> adj

Tạm dịch: Một chương trình hợp tác giữa Trung Quốc và Đức về việc xây dựng Yangzhow, một thành phố cổ đại nổi tiếng một thành phố thân thiện với môi trường đã tiến hành suôn sẻ từ khi nó bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái.

# Question 99: Đáp án A

dip into: (v) đọc lướt qua, xem qua

Tạm dịch: Cô ấy chỉ có đủ thời gian để xem qua bài báo cáo trước cuộc họp.

# Question 100: Đáp án A

Absorb: (v) hấp thụ, tiếp thu, nắm được = takei in

# Question 101: Đáp án B

* under threat of: đang bị đe dọa
* for fear of st/ for fear that: để đề phòng, vì sợ rằng

# Question 102: Đáp án A

Tạm dịch: Anh ấy là một ca sĩ bẩm sinh với một chất giọng rất dễ nghe.