# 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:** It is important to have someone you can in.

**A.** talk **B.** speak **C.** know **D.** confide

**Question 2:** He was lucky to escape from the accident with only injuries.

**A.** minor **B.** serious **C.** important **D.** major

**Question 3:** The Giant Panda has been on the of extinction for many years.

**A.** border **B.** verge **C.** margin **D.** rim

**Question 4:** What I like best of him is his .

**A.** dependence **B.** dependable **C.** independence **D.** dependency

**Question 5:** It is appreciated that the rail network needs a complete overhaul.

**A.** widely **B.** badly **C.** regularly **D.** equally

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 1)

**Question 6:** Factories are not allowed to pump their industrial into the sea.

**A.** garbage **B.** litter **C.** waste **D.** rubbish

**Question 7:** As a child, I had an friend called Polly.

**A.** image **B.** imagine **C.** imaginative **D.** imaginary

**Question 8:** Be sure not to rely too on your mother tongue when you are learning a foreign language.

**A.** abundantly **B.** severely **C.** numerously **D.** heavily

**Question 9:** A few kind words at the right time all the difference.

**A.** make **B.** give **C.** do **D.** take

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 2)

**Question 10:** Long ago, women were to vote in political elections.

**A.** prevented **B.** stopped **C.** forbidden **D.** banned

**Question 11:** In spite of her abilities, Laura has been overlooked for promotion.

**A.** repeat **B.** repeatedly **C.** repetitive **D.** repetition

**Question 12:** A small of this medicine should be enough to lessen the pain.

**A.** part **B.** dose **C.** size **D.** ration

**Question 13:** This test is easy! I didn’t even study, but I will get a high score.

**A.** ridiculously **B.** highly **C.** deeply **D.** strongly

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 3)

**Question 14:** With so much , I’m lucky to be in work.

**A.** employees **B.** employers **C.** employment **D.** unemployment

**Question 15:** The shop assistant is ready to me a helping hand. She was very nice.

**A.** offer **B.** take **C.** get **D.** lend

**Question 16:** When I came, the salesperson was washing machines.

to the customers how to use a new kind of

**A.** demonstrating **B.** proving **C.** exposing **D.** teaching

**Question 17:** One condition of this job is that you must be to work at weekends.

**A.** available **B.** capable **C.** acceptable **D.** accessible

**Question 18:** You should read this novel. It has been recommended by all the critics.

**A.** deeply **B.** fully **C.** highly **D.** truly

**Question 19:** I haven’t had an accident but I’ve had a number of shaves.

**A.** narrow **B.** near **C.** close **D.** tiny

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 4)

**Question 20:** I found the lecture about environment very .

**A.** informing **B.** informative **C.** informational **D.** informant

**Question 21:** It is stated that we are now in the first stages of a battle for the of life on the earth.

**A.** responsibility **B.** reservation **C.** sustainability **D.** purification

**Question 22:** Tony and Toby have a lot in with each other.

**A.** common **B.** competition **C.** regard **D.** similar

**Question 23:** She spent her free time the crossword puzzles in the newspapers.

**A.** filing **B.** making **C.** doing **D.** answering

**Question 24:** The taxi was so late reaching the airport that I missed the plane.

**A.** almost **B.** rarely **C.** immediately **D.** entirely

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 5)

**Question 25:** The water is . You can’t drink it.

**A.** pollution **B.** pollutant **C.** polluted **D.** polluting

**Question 26:** His illness made him of concentration.

**A.** incompetent **B.** unable **C.** incapable **D.** powerless

**Question 27:** They discussed the matter thoroughly but couldn’t an agreement.

**A.** come **B.** succeed **C.** arrive **D.** reach

**Question 28:** TV advertising in the late afternoon tends to young children.

**A.** target **B.** point **C.** focus **D.** aim

**Question 29:** Darren deleted three hours of homework with one click.

**A.** accidentally **B.** briefly **C.** wildly **D.** enthusiastically

**Question 30:** Many old people don’t like to change. They are very set in their .

**A.** lives **B.** habits **C.** routines **D.** ways

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 6)

**Question 31:** This surface rough but it smooth.

**A.** feels/touches **B.** appears/tastes **C.** sees/smells **D.** looks/feels

**Question 32:** This dictionary includes a few animations.

**A.** electricity **B.** electric **C.** electronic **D.** electrical

**Question 33:** His of safety regulations really can’t be ignored any longer.

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

**Question 34:** John will never buy you a drink – he’s far too .

**A.** tight-fisted **B.** pigheaded **C.** highly-strung **D.** easy-going

**Question 35:** Fishing in the reservoir is prohibited.

**A.** sorely **B.** strictly **C.** largely **D.** highly

**Question 36:** Has it been decided who is going to the orchestra yet?

**A.** govern **B.** handle **C.** conduct **D.** guide

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 7)

**Question 37:** It is believed that travelling is a good way to expand our of the world.

**A.** knowledgeable **B.** knowledgeably **C.** knowledge **D.** know

**Question 38:** I am not against the plan at all; , I think it is marvelous.

**A.** nevertheless **B.** on the other hand **C.** in contrast **D.** on the contrary **Question 39:** She complains noisily about everything she doesn’t like. She is the type of person who is always a fuss.

**A.** making **B.** doing **C.** creating **D.** giving

**Question 40:** My on life has changed a lot since leaving university.

**A.** outlook **B.** attitude **C.** approach **D.** purpose

**Question 41:** Mr. Green’s job is to teach the young officers to their duty in the right way.

**A.** operate **B.** commit **C.** perform **D.** proceed

**Question 42:** Jane recounted the details of her vacation so that we were able to picture what she had done.

**A.** vividly **B.** presently **C.** punctually **D.** obviously

**Question 43:** are that stock price will go up in the coming months.

**A.** Conditions **B.** Opportunities **C.** Possibilities **D.** Chances

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 8)

**Question 44:** Our Import–Export Company Limited will have to sales during the coming year.

**A.** expand **B.** enlarge **C.** extend **D.** increase

**Question 45:** John hasn’t studied hard this year; so, in the last couple of months, he has had to work

just to catch up.

**A.** vaguely **B.** barely **C.** intensely **D.** randomly

**Question 46:** Make sure you us a visit when you are in town again.

**A.** give **B.** do **C.** pay **D.** have

**Question 47:** My New Year’s this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.

**A.** resolution **B.** salutation **C.** wish **D.** pray

**Question 48:** Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big in Vietnam football.

**A.** bread **B.** cheese **C.** sandwich **D.** egg

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 9)

**Question 49:** Mr. Timpson’s behavior and comments on occasions were inappropriate and fell below the

standards.

**A.** accept **B.** acceptable **C.** acceptance **D.** accepting

**Question 50:** Although the police suspected that the fire had been started , they couldn’t prove it.

**A.** increasingly **B.** constantly **C.** deliberately **D.** precisely

**Question 51:** If we didn’t any measures to protect whales, they would disappear forever.

**A.** use **B.** make **C.** take **D.** do

**Question52:** The social services are chiefly with the poor, the old and the sick.

**A.** influenced **B.** related **C.** suffered **D.** concerned

**Question 53:** flowers are usually made of plastic or silk.

**A.** Unreal **B.** False **C.** Artificial **D.** Untrue

**Question 54:** Beyond all , it was Anna who gave away our secrets.

**A.** dispute **B.** conclusion **C.** failure **D.** contradiction

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 10)

**Question 55:** Ann studied very hard last year, but she couldn’t gain to any university.

**A.** acceptance **B.** admission **C.** adoption **D.** entrance

**Question 56:** Very few planets are because of lack of water and oxygen.

**A.** inhabited **B.** inhabitant **C.** inhabitable **D.** uninhabitable **Question 57:** You can me the details: I don’t want to know all about our arguments with your boss.

**A.** spare **B.** save **C.** deprive **D.** avoid

**Question 58:** I didn’t think that the game would any risk to the players, but I was wrong.

**A.** pose **B.** give **C.** put **D.** make

**Question 59:** It is difficult to the exact meaning of an idiom in a foreign language.

**A.** convert **B.** convey **C.** exchange **D.** transfer

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 11)

**Question 60:** The conference was organized for all of the teachers in the city.

**A.** history **B.** historic **C.** historical **D.** historian

**Question 61:** Remember to appreciate what your friends do for you. You shouldn’t take them .

**A.** as a rule **B.** as usual **C.** out of habit **D.** for granted

**Question 62:** Hundreds of workers have been due to financial problems at the factory.

**A.** sacked **B.** retired **C.** resigned **D.** made redundant

**Question 63:** Old people like the slow of life in the countryside.

**A.** step **B.** speed **C.** space **D.** pace

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 12)

**Question 64:** After graduation, she found with a local travel company in Ha Noi.

**A.** career **B.** workplace **C.** service **D.** employment

**Question 65:** It used to be a small town, where people fishing for a living.

**A.** made **B.** did **C.** earned **D.** led

**Question 66:** Larry was so in his novel that he forgot about his dinner cooking in the oven.

**A.** absorbed **B.** attracted **C.** drawn **D.** obliged

**Question 67:** John is feeling because he hasn’t had enough sleep recently.

**A.** irritate **B.** irritation **C.** irritably **D.** irritable

**Question 68:** You’ll really have to work hard if you want to make the as a journalist.

**A.** mark **B.** term **C.** grade **D.** degree

**Question 69:** Many different kinds of food sold today have flavouring added to them.

**A.** fake **B.** artificial **C.** wrong **D.** false

**Question 70:** Often neglected, noise pollution affects the human being, leading to irritation, loss of concentration, and loss of hearing.

**A.** virtually **B.** merely **C.** adversely **D.** intensively

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 13)

**Question 71:** His speech little or no relation to the topic given.

**A.** was **B.** reflected **C.** gave **D.** bore

**Question 72:** With very high price of oil, people have to on petrol.

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

**Question 73:** The workers hope there will be a peaceful to the new system.

**A.** transmission **B.** transition **C.** transaction **D.** transformation

**Question 74:** Betty knows she needs exercise, but finds going to the gym a .

**A.** job **B.** task **C.** work **D.** chore

**Question 75:** Martin was behind all the brilliant marketing schemes – he is really the of the company.

**A.** brains **B.** head **C.** heart **D.** backbones

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 14)

**Question 76.** his brother, Mike is active and friendly.

**A.** Alike **B.** Unlike **C.** Dislike **D.** Liking

**Question 77.** The new management board is often described as the force behind the company’s rapid expansions.

**A.** driving **B.** leading **C.** rising **D.** heading

**Question 78.** The whale shark has long been considered a(n) species as its natural habitat is seriously damaged owing to marine pollution.

**A.** endangered **B.** endanger **C.** danger **D.** dangerous

**Question 79.** There has been an of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.

**A.** upsurge **B.** outbreak **C.** onset **D.** explosion

**Question 80.** This young entrepreneur may stand a chance of succeeding on account of his willingness to throw to the wind.

**A.** forethought **B.** discretion **C.** prudence **D.** caution

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 15)

**Question 81.** Mrs. Robinson great pride in her cooking.

**A.** has **B.** finds **C.** gets **D.** takes

**Question 82.** , women are responsible for the chores in the house and taking care of the children.

**A.** With tradition **B.** On tradition **C.** Traditional **D.** Traditionally

**Question 83.** Thanks to my friend’s remarks, my essays have been improved.

**A.** constructor **B.** construction **C.** construct **D.** constructive

**Question 84.** The situation has become worse, and it is now impossible to handle.

**A.** progressively **B.** continuously **C.** frequently **D.** constantly

**Question 85.** Doctors gave him a bill of health after a series of tests and examinations.

**A.** clean **B.** clear **C.** dirty **D.** happy

**Question 86.** The handwriting is completely . This note must have been written a long time ago.

**A.** inedible **B.** indelible **C.** illegible **D.** unfeasible

**Question 87.** A good leader in globalization is not to impose but change.

**A.** facilitate **B.** show **C.** cause **D.** oppose

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 16)

**Question 88.** The first week of classes at university was a little because so many students get lost, change classes or go to the wrong place.

**A.** disarranged **B.** chaotic **C.** uncontrolled **D.** famous

**Question 89.** The equator is an line that divides the earth into two.

**A.** imagination **B.** imaginative **C.** imaginary **D.** imaginable

**Question 90.** Smartphone technology can be a double-edged sword. On the one hand, it sends us unlimited amounts of information. On the other hand, this immediate to information may become an addiction.

**A.** tendency **B.** approach **C.** access **D.** trend

**Question 91.** Martin paints pictures, but he doesn’t make his that way. He works in a big store.

**A.** living **B.** live **C.** lively **D.** life

**Question 92.** My elder brother is extremely fond of astromony, and he seems to a lot of pleasure from observing the stars.

**A.** seize **B.** possess **C.** derive **D.** reach

**Question 93.** At first , you would say they were twins, but in reality, they didn’t even know each other.

**A.** sighting **B.** glance **C.** look **D.** view

# (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CÔ HOÀNG XUÂN – ĐỀ 17)

**ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ VỰNG**

**Question 1. D**

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

talk + to (v): nói chuyện speak + to (v): nói know (v): biết

confide + in (v): tâm sự

**Tạm dịch:** Rất quan trọng khi bạn có ai đó để tin tưởng.

# Chọn D Question 2. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

minor (a): nhỏ, không quan trọng serious (a): nghiêm trọng important (a): quan trọng

major (a): chính, chủ yếu Cấu trúc mở rộng:

minor (a): nhỏ, không quan trọng

* a minor road
* minor injuries
* to undergo minor surgery
* youths imprisoned for minor offences
* There may be some minor changes to the schedule.
* Women played a relatively minor role in the organization. major (a): chính, chủ yếu
* a major road
* major international companies
* to play a major role in something
* We have encountered major problems.
* There were calls for major changes to the welfare system. serious (a): nghiêm trọng
* a serious illness/ problem/ offence
* to cause serious injury/ damage
* They pose a serious threat to security.
* The consequences could be serious.

**Tạm dịch:** Anh may mắn thoát khỏi vụ tai nạn với chấn thương nhẹ.

# Chọn A Question 3. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

Ta có cụm “to be on the verge of extiction”: trên bờ vực tuyệt chủng

border (n): biên giới margin (n): lề (giấy) rim (n): cạp, vành

**Tạm dịch:** Gấu trúc khổng lồ đã đứng trước bờ vực tuyệt chủng trong nhiều năm.

# Chọn B Question 4. C

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

dependence (n): sự phụ thuộc dependable (a) = reliable: có thể tin cậy được

independence (n): sự độc lập dependency (n): sự lệ phụ thuộc Vị trí này ta cần một danh từ, vì phía trước có tính từ sở hữu “his”

Về nghĩa, danh từ “independence” là phù hợp nhất **Tạm dịch:** Điều tôi thích nhất ở anh ấy là sự độc lập **Chọn C**

# Question 5. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

appreciated (v) = understood: đánh giá cao/ cảm kích/ hiểu widely (adv) = generally: một cách rộng rãi, rộng khắp badly (adv): một cách tồi tệ

regularly (adv): một cách đều đặn

equally (adv): một cách đều, như nhau

**Tạm dịch:** Nhiều người hiểu rằng mạng lưới đường sắt cần một cuộc đại tu hoàn chỉnh.

# Chọn A Question 6. C

**Kiến thức:** Sự kết hợp từ

# Giải thích:

garbage (n): rác (giấy, đồ ăn,… thường được dùng trong Anh Mỹ)

litter (n): rác vứt ở nơi công cộng

waste (n): rác (vật liệu)

rubbish (n): rác nói chung (thường được dùng trong Anh Anh) industrial waste: rác thải công nghiệp

**Tạm dịch:** Các nhà máy không được phép bơm chất thải công nghiệp của họ xuống biển.

# Chọn C Question 7. D

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

image (n): hình ảnh imagine (v): tưởng tượng

imaginative (adj): giàu trí tưởng tượng imaginary (adj): do tưởng tượng mà có

Trước danh từ (friend) cần dùng tính từ.

**Tạm dịch:** Khi còn nhỏ, tôi có một người bạn tưởng tượng tên là Polly.

# Chọn D Question 8. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

abundantly (adv): phong phú, dư thừa severely (adv): nghiêm trọng numerously (adv) = many: nhiều về số lượng heavily (adv) = a lot: quá nhiều Trạng từ đi cùng với “rely” chỉ có “heavily”.

to rely heavily on/upon something: dựa dẫm/phụ thuộc quá nhiều vào điều gì

**Tạm dịch:** Hãy chắc chắn không phụ thuộc quá nhiều vào tiếng mẹ đẻ của bạn khi bạn đang học ngoại ngữ.

# Chọn D Question 9. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

make (v): tạo ra give (v): cho

do (v): làm take (v): lấy

to make a/the difference: tạo nên sự khác biệt

**Tạm dịch:** Một vài lời lẽ tốt đẹp nói vào đúng thời điểm tạo nên cả một sự khác biệt.

# Chọn A Question 10. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** prevented (v-ed): ngăn **B.** stopped (v-ed): dừng

**C.** forbidden (v-ed): cấm **D.** banned (v-ed): cấm

“ban” nghĩa là cấm hoàn toàn bằng luật pháp. Có nghĩa là nếu một từ bị banned, thì nó bị loại bỏ hoàn toàn bởi hệ thống pháp luật.

“forbid” là ngăn cấm - không cho phép, mang nghĩa chung chung. Là sự ngăn cấm do pháp những người cấp cao hơn ban hành như là xếp, tôn giáo, chúa,... Nó cũng không nhất thiết là luật.

**Tạm dịch**: Rất lâu về trước phụ nữ bị cấm bầu cử ở các cuộc bầu cử chính trị.

# Chọn C Question 11. B

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

**A.** repeat (v): lặp lại **B.** repeatedly (adv): một cách lặp lại

**C.** repetitive (adj): lặp lại **D.** repetition (n): sự lặp lại Trước động từ “overlooked” ta cần một trạng từ để bổ nghĩa.

**Tạm dịch**: Mặc cho khả năng của mình, Laura liên tục bị bỏ qua việc thăng chức.

# Chọn B Question 12. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** part (n): phần **B.** dose (n): liều

**C.** size (n): cỡ **D.** ration (n): khẩu phần

**Tạm dịch**: Một liều thuốc nhỏ là đủ để giảm cơn đau.

# Chọn B Question 13. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** ridiculously (adv): một cách nực cười **B.** highly (adv): cực kì

**C.** deeply (adv): một cách sâu sắc **D.** strongly (adv): một cách mạnh mẽ

ridiculously easy: dễ một cách khó tin

**Tạm dịch**: Bài kiểm tra này dễ một cách khó tin. Tôi thậm chí đã không học, nhưng tôi sẽ đạt điểm cao.

# Chọn A Question 14. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

Trước từ cần điền dùng từ “much”, nên nó phải là một danh từ không đếm được. employee (n): nhân viên employer (n): ông chủ employment (n): việc làm, sự có việc làm unemployment (n): sự thất nghiệp

**Tạm dịch:** Trong tình trạng thất nghiệp phổ biến này, tôi rất may mắn đã tìm được một công việc.

# Chọn D Question 15. D

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** (to) give/lend a helping hand = to help somebody: giúp đỡ ai **Tạm dịch:** Nhân viên bán hàng sẵn lòng giúp đỡ tôi. Cô ấy rất tốt bụng. **Chọn D**

# Question 16. A Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

(to) demonstrate (to somebody) how, what, etc…: giải thích cho ai về cái gì (to) prove something to somebody: chứng minh cái gì là đúng

(to) expose something to somebody: phơi bày, vạch trần

(to) teach somebody how, what, etc…: chỉ cho ai cái gì

**Tạm dịch:** Khi tôi đến, nhân viên bán hàng đang trình bày cho khách hàng cách sử dụng một loại máy

giặt mới.

# Chọn A Question 17. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

available (adj): có sẵn, sẵn sàng capable (adj): có khả năng acceptable (adj): có thể chấp nhận được accessible (adj): có thể tiếp cận được **Tạm dịch:** Một điều kiện của công việc này là bạn phải sẵn sàng làm việc vào cuối tuần.

# Chọn A Question 18. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

deeply (= very) (adv): sâu sắc fully (= completely) (adv): hoàn toàn highly (= very) (adv): tốt, cao, với ý ca ngợi truly (adv): thực sự

**Tạm dịch:** Bạn nên đọc cuốn tiểu thuyết này. Nó đã được đánh giá cao bởi tất cả các nhà phê bình.

# Chọn C Question 19. C

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** a close call/shave: sự thoát khỏi trong gang tấc

**Tạm dịch:** Tôi chưa bao giờ gặp tai nạn nhưng cũng đã trải qua nhiều lần sự thoát chết trong gang tấc.

# Chọn C Question 20. B

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

Sau trạng từ “very” cần một tính từ.

inform (v): thông báo informative (adj): giàu thông tin

informational (adj): cụ thể, chi tiết informant (n): người cung cấp tin tức

**Tạm dịch:** Tôi thấy bài giảng về môi trường rất giàu thông tin.

# Chọn D Question 21. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

responsibility (n): trách nhiệm reservation (n): đặt chỗ trước

sustainability (n): sự bền vững purification (n): sự thanh lọc

**Tạm dịch:** Người ta tuyên bố rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu tiên của một trận chiến vì sự bền vững của sự sống trên trái đất.

# Chọn C Question 22. A

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

have something in common (with somebody): có điểm chung competition (n): cuộc thi

regard (n): sự quan tâm similar (adj): tương tự

**Tạm dịch:** Tony và Toby có rất nhiều điểm chung với nhau.

# Chọn A Question 23. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

file (v): nộp make (v): làm (bánh,…)

do (v): làm (làm bài tập, chơi ô chữ) answer (v): trả lời

do a/the crossword: chơi trò chơi ô chữ

**Tạm dịch:** Cô dành thời gian rảnh của mình để chơi các trò chơi ô chữ trên báo.

# Chọn C Question 24. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

almost (v): gần như, hầu như rarely (adv): hiếm khi

immediately (adv): ngay lập tức entirely (adv): toàn bộ **Tạm dịch:** Chiếc taxi đến sân bay quá muộn đến nỗi tôi gần như bị lỡ máy bay. **Chọn A**

# Question 25.

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

pollution (n): sự ô nhiễm pollutant (n): chất gây ô nhiễm

polluted (a): bị ô nhiễm polluting (V-ing): làm cho ô nhiễm

Sau động từ “is” cần tính từ hoặc P2

**Tạm dịch:** Nước bị ô nhiễm bạn không thể uống nó.

# Chọn C Question 26.

**Kiến thức: Từ vựng Giải thích:**

incompetent (a) = not having enough skill or knowledge to do something well or to the necessary standard.

unable (a) to do sth = not having the skill, strength, time, knowledge, etc. incapable + of (a): không có khả năng

powerless (a) = without power to control or to influence somebody/ something (= helpless) powerless to do somethinf = completely unable to do something

**Tạm dịch:** Căn bệnh của anh ấy làm cho anh ấy không có khả năng tập trung.

# Chọn C Question 27.

**Kiến thức:** Collocations (Sự kết hợp từ)

**Giải thích:** Sự kết hợp từ: reach an agreement (đạt được thỏa thuận)

**Tạm dịch:** Họ đã thảo luận vấn đề kỹ càng nhưng không thể đạt được thỏa thuận.

# Chọn D

**Question 28.**

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

Phân biệt nghĩa, cách sử dụng và cấu trúc của các động từ đồng nghĩa:

* target sth/ sb: nhắm vào đối tượng nào
* point (at/to/ toward sb/ sth): chỉ vào ai/ cái gì; point sth (at sb/sth) = aim sth at sb/ sth
* aim (v) = try to plan or achieve some; aim sth at sb = to say or do sth that is intended to influence or effect a particular person or group
* focus on (v): tập trung vào

**Tạm dịch:** Quảng cáo trên TV vào buổi chiều muộn có xu hướng nhắm đến trẻ nhỏ.

# Chọn A Question 29.

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

accidentally (adv) = by chance: tình cờ, vô tình >< deliberately (= intentionally): cố ý briefly (adv): một chút (thời gian); một cách ngắn gọn

wildly (adv): một cách không có kiểm soát; cực kỳ, rất

enthusiastically (adv): một cách hào hứng, nhiệt tình

**Tạm dịch:** Darren vô tình xóa mất bài tập mà anh ấy đã làm trong 3 tiếng chỉ với một cái nhấp chuột.

# Chọn A Question 30.

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

Thành ngữ: be very set in sb’s ways (không muốn thay đổi nếp sống cũ)

Phân biệt:

* routine (n): the normal order and way in which you regularly do things
* habit (n): the thing that you do often and almost without thinking, especially something that is hard to stop doing.

**Tạm dịch:** Nhiều người già không muốn thay đổi. Họ không muốn thay đổi nếp sống cũ.

# Chọn D

**Question 31. D**

Linking verbs: look, feel, appear, tase, smell,... + adj

**Tạm dịch:** Bề mặt này trông có vẻ thô ráp (sần sùi) nhưng chạm vào có cảm giác mềm mại.

# Chọn D Question 32. C

Trước danh từ “dictionary” cần điền tính từ.

electronic (a): (thuộc về) điện tử

=> electronic dictionary: từ điển điện tử

**Tạm dịch:** Vẫn chưa quyết định được ai sẽ điều khiển dàn nhạc giao hưởng à?

# Chọn C

Các phương án khác:

electricity (n): điện

electric /ɪˈlektrɪk/ (adj): connected with electricity; using, produced by or producing electricity

* an electric motor
* an electric light/guitar, etc.
* an electric current/charge
* an electric generator
* an electric plug/socket/switch

electrical /ɪˈlektrɪkl/ (adj): connected with electricity; using or producing electricity

* an electrical fault in the engine
* electrical equipment/appliances
* electrical power/energy

# Question 33. B

inattention /ˌɪnəˈtenʃn/ (n) = lack of attention: sự sao nhãng, sự không chú ý

* The accident was the result of a moment's inattention.
* One moment of inattention when driving could be fatal. disregard (n): sự bất chấp không thèm quan tâm đến

disregard /ˌdɪsrɪˈɡɑːd/ (n): disregard (for/of somebody/something) (formal) the act of treating somebody/something as unimportant and not caring about them/it

* She shows a total disregard for other people's feelings.
* The company showed a reckless disregard for the safety of the environment. carelessness (n): sự bất cẩn

unfamiliarity (n): sự không quen thuộc

**Tạm dịch:** Sự xem thường của anh ấy với những quy định an toàn thật sự không thể bỏ qua được nữa.

# Chọn B Question 34. A

tight-fisted /ˌtaɪt ˈfɪstɪd/ (a): not willing to spend or give much money

=> synonym mean, stingy

pigheaded /ˌpɪɡ ˈhedɪd/ (a): unwilling to change your opinion about something, in a way that other people think is annoying and unreasonable

=> synonym obstinate, stubborn

highly-strung /ˌhaɪli ˈstrʌŋ/ (a): (of a person or an animal) nervous and easily upset

* a sensitive and highly-strung child
* Their new horse is very highly strung.

easy-going /ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/ (a): relaxed and happy to accept things without worrying or getting angry

* I wish I had such easy-going parents!

**Tạm dịch:** John sẽ không bao giờ mua đồ uống cho bạn đâu – anh ấy quá keo kiệt.

# Chọn A Question 35. B

sorely /ˈsɔːli/ (adv): very much

* She will be sorely missed.

strictly (adv): một cách nghiêm khắc, nghiêm trọng

largely (adv): một cách rộng lớn

highly (adv): cao

**Tạm dịch:** Câu cá trong cái hồ này bị nghiêm cấm.

# Chọn B Question 36. C

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

conduct the orchestra: điều khiển dàn nhạc giao hưởng

**Tạm dịch:** Vẫn chưa quyết định được ai sẽ điều khiển dàn nhạc giao hưởng à?

# Chọn C

Các phương án khác:

govern (v): cai quản handle (v): xử lý guide (v): hướng dẫn **Question 37. C**

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại

Trước chỗ trống là “our” (tính từ sở hữu) => cần một danh từ

1. knowledgeable (adj): có kiến thức rộng, am hiểu
2. knowledgeably (adv): một cách am hiểu
3. knowledge (n): kiến thức
4. know (v): biết, hiểu

**Tạm dịch:** Người ta tin rằng đi du lịch là một cách tốt để mở rộng kiến thức của chúng về thế giới.

# Chọn C Question 38. D

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. nevertheless: tuy nhiên => không phù hợp nghĩa câu
2. on the other hand: mặt khác => theo cách khác với ý đầu tiên được đề cập đến

Ví dụ: My husband likes classical music – I, on the other hand, like all kinds. *(Chồng tôi thích nhạc của điển, tôi thì khác tôi thích tất cả các loại nhạc.)*

1. in contrast: trái lại => so sánh, đối chiếu sự khác nhau giữa 2 người/vật khi đặt chúng ở cùng nhau. Ví dụ: Their economy has expanded while ours, by/in contrast, has declined. *(Nền kinh tế của họ thì phát triển trong khi đó nền kinh tế của chúng ta trái lại giảm.)*
2. on the contrary: trái lại => dùng để thể hiện ý trái lại với ý đã nói trước đó **Tạm dịch:** Tôi không hề phản đối kế hoạch này; trái lại, tôi nghĩ nó rất tuyệt vời. **Chọn D**

# Question 39. A

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

make a fuss: làm to chuyện, làm ầm ĩ (những chuyện không cần thiết)

**Tạm dịch:** Cô ấy phàn nàn ầm ĩ những điều mình không thích. Cô ấy là loại người lúc nào cũng làm to

chuyện.

# Chọn A Question 40. A

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. outlook (n): thái độ, cách nhìn về cuộc sống và thế giới của một người, nhóm người hoặc nền văn

hóa

Cấu trúc: outlook on something

1. attitude (n): thái độ, quan điểm về ai, cái gì (thường ám chỉ cách cư xử, hành xử) Cấu trúc: attitude to/towards something/somebody: thái độ về cái gì/ai
2. approach (n): cách tiếp cận, giải quyết vấn đề. Cấu trúc: approach to something: tiếp cận cái gì
3. purpose (n): mục đích

Cấu trúc: for the purpose of something: vì mục đích gì đó

**Tạm dịch:** Cách nhìn của tôi về cuộc đời đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học.

# Chọn A Question 41. C

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. operate (v): vận hành
2. commit (v): cam kết
3. perform = carry out (v): thực hiện, tiến hành làm gì perform one’s duty/task: thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ
4. proceed = continue doing something (v): tiếp tục làm gì

**Tạm dịch:** Công việc của ông Green là dạy cho những nhân viên văn phòng trẻ cách để thực hiện những

công việc của họ theo cách đúng đắn.

# Chọn C Question 42. A

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. vividly (adv): một cách sinh động
2. presently = now – currently (adv): ngay lúc này
3. punctually (adv): đúng giờ
4. obviously = clearly (adv): rõ ràng là

Ví dụ: He was obviously drunk. *(Rõ ràng là anh ta bị say mà.)*

**Tạm dịch:** Jane đã thuật lại chi tiết chuyến đi của cô ấy sinh động đến nỗi chúng tôi có thể hình dung

được cô ấy đã làm gì.

# Chọn A Question 43. D

**Kiến thức kiểm tra:** Thành ngữ

Công thức: (The) chances are (that) + mệnh đề = It is likely that + mệnh đề: Khả năng là…

**Tạm dịch:** Khả năng là giá cổ phiếu sẽ tăng lên trong những tháng tiếp theo.

# Chọn D Question 44. D

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. expand (v): mở rộng (theo nghĩa mở thêm nhiều chi nhánh), nở ra (kim loại nở ra khi bị hơ nóng), mở rộng (theo nghĩa mở rộng vốn từ vựng)
2. enlarge (v): cơi nới, mở rộng (theo nghĩa kiến cái gì đó rộng hơn, ví dụ mở rộng khu vui chơi giải trí,

mở rộng vốn từ vựng), phóng to (một bức ảnh)

1. extend (v): kéo dài (theo nghĩa khiến cho cái gì đó dài ra hoặc rộng hơn, ví dụ kéo dài/mở rộng đường phố), gia hạn (visa)
2. increase (v): tăng (theo nghĩa tăng về số lượng, lượng, giá cả, mức độ)

**Tạm dịch:** Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu của chúng tôi sẽ phải tăng doanh số bán hàng trong năm tới.

# Chọn D Question 45. C

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. vaguely (adv): theo cách không rõ ràng, không chính xác; có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau

Ví dụ: I can vaguely remember my first day at school (Tôi chỉ có thể nhớ mờ mờ về ngày đầu tiên đi học).

1. barely (adv): hầu như không thể (= hardly)

Ví dụ: He could barely read and write (Anh ta hầu như không thể đọc và viết).

1. intensely (adv): có cường độ lớn
2. randomly (adv): một cách ngẫu nhiên

**Tạm dịch:** Năm nay John đã không học tập chăm chỉ lắm nên một vài tháng cuối trở lại đây, anh ấy đã phải cật lực để có thể đuổi kịp được chúng bạn.

# Chọn C Question 46. C

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

pay + O + a visit = visit + O: đi thăm ai đó

**Tạm dịch:** Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đến thăm chúng tôi khi bạn lại đến thị trấn.

# Chọn C Question 47. A

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

A. resolution (n): cam kết, quyết tâm B. salutation (n): sự chào hỏi

C. wish (n): lời ước D. pray (n): lời cầu nguyện

**Tạm dịch:** Cam kết của tôi trong năm nay của tôi sẽ là lên Facebook ít và dành nhiều thời gian hơn vào

việc học nhưng tôi không chắc sẽ giữ được quyết tâm này không.

# Chọn A Question 48. B

**Kiến thức kiểm tra:** Thành ngữ

a big cheese: chỉ một người quan trọng và có tầm ảnh hưởng trong một tổ chức

**Tạm dịch:** Ông Park Hang Seo, một huấn luyện viên người Hàn Quốc, được coi là một người có tầm ảnh hưởng đối với bóng đá Việt Nam.

# Chọn B Question 49. B

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại

Cấu trúc: mạo từ + tính từ + danh từ

=> cần điền tính từ vào chỗ trống

**A.** accept (v): chấp nhận **B.** acceptable (adj): có thể chấp nhận được

**C.** acceptance (n): sự chấp nhận **D.** accepting (v): chấp nhận (gerund)

**Tạm dịch:** Hành vi và lời nhận xét của ông Timpson trong một số tình huống là không phù hợp và ở dưới mức độ cho phép.

# Chọn B Question 50. C

**Kiến thức kiểm tra:** Trạng từ

1. increasingly (adv): càng ngày càng (= more and more)
2. constantly (adv): liên tục, lúc nào cũng (= all the time)
3. deliberately (adv): một cách cố ý
4. precisely (adv): một cách chính xác (= accurately/exactly)

**Tạm dịch:** Mặc dù cảnh sát đã nghi ngờ đám cháy bị cố tình khai hỏa, họ đã không thể chứng minh điều đó.

# Chọn C Question 51. C

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

take measure + to V (nguyên thể): tiến hành biện pháp làm gì

**Tạm dịch:** Nếu chúng ta không có bất kì một biện pháp gì để bảo vệ cá voi xanh thì chúng sẽ biến mất

mãi mãi.

# Chọn C

**Question 52. D**

be concerned with = be interested in: quan tâm đến

**Tạm dịch:** Những dịch vụ xã hội phần lớn là quan tâm đến người nghèo, người già và những người đau ốm.

# Chọn D Question 53. C

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. Unreal (adj): không thực tiễn (= unrealistic), hư ảo như một giấc mơ
2. False (adj): không đúng (not correct); đồ giả, được làm giả (Ví dụ: răng giả, hộ chiếu giả).

Với nghĩa thứ 2 thì “false” = “artificial”, tuy nhiên khi nói hoa giả, người ta thường dùng tính từ

“artificial” để chỉ do con người làm ra chứ không phải do tự nhiên.

1. Artificial (adj): giả, nhân tạo (= man-made)
2. Untrue (adj): không đúng (với thực tế), không chung thủy

**Tạm dịch:** Hoa giả thường được làm từ nhựa hoặc lụa.

# Chọn C Question 54. A

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

beyond (all) dispute: chắc chắn, không có gì để bàn cãi hãy nghi ngờ

**Tạm dịch:** Chắc chắn là chính Anna là người đã tiết lộ bí mật của chúng ta.

# Chọn A Question 55. B

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. acceptance (n): sự chấp nhận (Ví dụ: Chính sách của Nhà nước đưa ra được người dân chấp nhận)
2. admission (n): sự kết hợp, chấp nhận

gain admission: được nhận vào học (ở một trường nào đó)

1. adoption (n): sự nhận nuôi, sự sử dụng/áp dụng điều gì đó => không phù hợp
2. entrance (n): lối vào (Ví dụ: gain entrance to = enter: được cho phép đi vào bên trong)

**Tạm dịch:** Ann đã học rất chăm chỉ vào năm ngoái nhưng cô ấy không được nhận vào học ở trường đại học nào cả.

# Chọn B Question 56. C

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại

Sau tobe cần có một tính từ để bổ nghĩa cho chủ ngữ “Very few planets”

1. inhabited (v): sống (ở một nơi nào đó) => loại
2. inhabitant (n): người, động vật sống ở khu nào đó => loại
3. inhabitable (adj): có thể sống được, phù hợp để sống
4. uninhabitable (adj) >< inhabitable => không phù hợp

**Tạm dịch:** Rất ít hành tinh có thể sống được bởi vì thiếu nước và ô xy.

# Chọn C Question 57. A

**Kiến thức kiểm tra:** Thành ngữ

spare someone the details: không nói rõ chi tiết cho ai

**Tạm dịch:** Bạn có thể không kể cho tôi chi tiết làm gì cả bởi tôi cũng không muốn biết tất cả về cuộc cãi vã của bạn với sếp.

# Chọn A Question 58. A

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

pose a risk to + O: gây ra rủi ro cho ai/ cái gì

**Tạm dịch:** Tôi không nghĩ rằng trò chơi này sẽ đem lại rủi ro cho người chơi nhưng tôi đã nhầm.

# Chọn A Question 59. B

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. convert (v): chuyển đổi (từ cái này sang cái khác: mục đính sử dụng, trạng thái, tài liệu…)
2. convey (v): truyền tải (ý nghĩa)
3. exchange (v): trao đổi (qua lại với nhau)
4. transfer (v): thuyên chuyển (công tác), chuyển khoản

**Tạm dịch:** Rất khó để có thể truyền tải chính xác ý nghĩa của thành ngữ ở tiếng nước ngoài.

# Chọn B Question 60. A

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại

history (n): lịch sử, môn lịch sử

=> history teacher (danh tư ghép): giáo viên môn lịch sử

historic (adj): có tầm vóc lịch sử, có tầm quan trọng trong lịch sử (a historic building) historical (adj): thuộc về lịch sử (historical events)

historian (n): nhà sử học

**Tạm dịch:** Hội thảo được tổ chức cho giáo viên dạy bộ môn lịch sử trong toàn thành phố.

# Chọn A Question 61. D

**Kiến thức kiểm tra:** Cụm thành ngữ

take sth/sb for granted: coi ai/cái gì đó là một điều hiển nhiên

**Tạm dịch:** Hãy nhớ trân trọng những điều mà bạn của bạn đã làm cho bạn. Bạn không nên coi những điều đó là đương nhiên.

# Chọn D

Các phương án khác:

1. as a rule = always: luôn luôn
2. as usual: như thường lệ
3. out of habit: như một thói quen

# Question 62. D

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. sacked: sa thải
2. retired: nghỉ hưu (không dùng dạng bị động)
3. resigned: từ chức (không dùng dạng bị động)
4. made redundant: giảm biên chế

**Tạm dịch:** Hàng trăm công nhân đã bị tinh giảm biên chế do vấn đề tài chính của nhà máy.

# Chọn D Question 63. D

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

pace of life: nhịp điệu cuộc sống

**Tạm dịch:** Người già thích nhịp sống chậm ở nông thôn.

# Chọn D Question 64. D

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

**A.** career (n): sự nghiệp **B.** workplace (n): nơi làm việc

**C.** service (n): dịch vụ **D.** employment (n): sự tuyển dụng, việc làm **Tạm dịch:** Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã tìm được việc làm ở một công ty du lịch địa phương ở Hà Nội. **Chọn D**

# Question 65. B

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

do fishing: làm nghề nuôi trồng, đánh bắt cá để sống (ngư nghiệp)

**Tạm dịch:** Nó đã từng là một thị trấn nhỏ nơi mà người ta làm nghề đánh bắt cá để kiếm sống.

# Chọn B Question 66. A

**Kiến thức kiểm tra:** Cụm động từ

absorbed in something: bị cuốn vào (say mê) attracted to/by something: bị cuốn hút vào/bởi điều gì

draw somebody’s attention to something: hướng sự chú ý của ai vào cái gì obliged to somebody: biết ơn ai đó

**Tạm dịch:** Larry thì quá là say mê đọc cuốn tiểu thuyết của anh ta đến nỗi mà anh ta quên mất bữa tối đang nấu trong lò.

# Chọn A Question 67. D

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại

Sau “feeling” (động từ nối) + tính từ

**A.** irritate (v): làm khó chịu (= annoy) **B.** irritation (n): sự khó chịu

**C.** irritably (adv): một cách khó chịu **D.** irritable (adj): dễ dàng nổi cáu **Tạm dịch:** John đang cảm thấy rất khó chịu và dễ dàng nổi cáu bởi vì anh ta bị thiếu ngủ. **Chọn D**

# Question 68. C

**Kiến thức kiểm tra:** Thành ngữ

make the grade: đạt được tiêu chuẩn

**Tạm dịch:** Bạn sẽ cần phải lao động cật lực nếu bạn đạt được tiêu chuẩn để làm nhà báo.

# Chọn C Question 69. B

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. fake (adj): giả (đồ giả)
2. artificial (adj): nhân tạo (= man-made) >< natural (adj): tự nhiên
3. wrong (adj): sai
4. false (adj): sai (so với thông tin đã đề cập đến), giả (răng giả)

**Tạm dịch:** Rất nhiều loại thực phẩm bày bán ngày nay được thêm những vị nhân tạo vào.

# Chọn B Question 70. C

**Kiến thức kiểm tra:** Trạng từ

1. virtually (adv): gần như là (= almost)
2. merely (adv): thuần túy là
3. adversely (adv): nghiêm trọng, tiêu cực
4. intensively (adv): (nghiên cứu) kĩ lưỡng, (học hành, làm việc) cấp tốc

**Tạm dịch:** Thường bị bỏ qua, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người dẫn đến sự cáu

giận, mất sự tập trung và làm cho khả năng nghe yếu đi.

# Chọn C Question 71. B

what (từ để hỏi) + she (chủ ngữ) + prepared (động từ của mệnh đề) for the job interview

=> mệnh đề danh từ (đóng vai trò như 1 danh từ)

In spite of + N / V\_ing

Though + S + V + O => Loại C

Các vị trí của trạng từ “however” trong câu:

S + V + O. However, S + V + O => đứng đầu câu, nối câu trước với câu sau S + V + O. S, however, V + O => đứng giữa chủ ngữ và động từ

S + V + O. S + V + O, however => đứng cuối câu S + V + O; however, S + V + O.

=> Loại D

**Tạm dịch:** Bất chấp những gì cô ấy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc, Megan đã không vượt qua nó.

# Chọn B Question 72. B

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại

have to + V (nguyên thể)

**A.** economy (n): nền kinh tế **B.** economize (v): tiết kiệm

**C.** economic (adj): thuộc về kinh tế **D.** economically (adv): một cách tiết kiệm

**Tạm dịch:** Với giá xăng dầu rất cao như vậy, mọi người phải tiết kiệm xăng.

# Chọn B Question 73. B

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. transmission (n): sự lây lan bệnh tật (=transfer); truyền phát (tín hiệu)
2. transition (n): sự chuyển giao, sự quá độ (hệ thống, chế độ)
3. transaction (n): giao dịch (ngân hàng)
4. transformation (n): sự biến đổi (ngoại hình, chất)

**Tạm dịch:** Những người lao động hi vọng rằng sẽ có một sự chuyển giao yên bình sang một hệ thống mới.

# Chọn B Question 74. D

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. job (n): công việc
2. task (n): nhiệm vụ
3. work (n): công việc (danh từ không đếm được), tác phẩm nghệ thuật (danh từ đếm được)
4. chore (n): việc vặt trong nhà (domestic chore, household chore); nhiệm vụ rất chán/tẻ nhạt

**Tạm dịch:** Betty biết rằng cô ấy cần phải tập thể dục thể thao nhưng cô ấy thấy rằng việc đi tập trong phòng gym như một nhiệm vụ rất chán mình phải làm.

# Chọn D Question 75. A

**Kiến thức kiểm tra:** Trạng từ

1. brains (n): người rất thông minh (chuyên nghĩ ra kế hoạch, chiến lược cho tổ chức/công ty)
2. head (n): cái đầu
3. heart (n): trái tim
4. backbones (n): người trụ cột (trong gia đình)

**Tạm dịch:** Martin đứng đằng sau tất cả kế hoạch tiếp thị xuất sắc - anh ấy thực sự là một người rất quan

trọng trong công ty.

# Chọn A Question 76. B

**Kiến thức kiểm tra:**

1. Alike (adj/adv): Giống

Cấu trúc: S + look alike : Ai đó nhìn giống như…

1. Unlike (giới từ) + N : Không giống như …
2. Dislike (v): Không thích
3. Liking (n): Sự yêu thích

**Tạm dịch:** Không giống như anh của anh ta, Mike thì năng động và thân thiện.

# Chọn B Question 77. A

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

driving force: lực đẩy (khiến cái gì đó phát triển/đi nhanh hơn)

**Tạm dịch:** Ban quản trị mới thường được miêu tả như một sự thúc đẩy đằng sau sự phát triển nhanh chóng của công ty này.

# Chọn A Question 78. A

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại

Trước danh từ “species” (loài) cần một tính từ.

**A.** endangered (adj): có nguy cơ bị tuyệt chủng **B.** endanger (v): gây nguy hiểm

**C.** danger (n): mối nguy hiểm **D.** dangerous (adj): nguy hiểm (cho người khác) **Tạm dịch:** Cá mập voi từ lâu đã được coi là loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì môi trường sống tự nhiên của chúng đã bị hủy hoại nghiêm trọng do sự ô nhiễm biển.

# Chọn A Question79. A

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

**A.** upsurge (n): sự gia tăng đột ngột (= sudden rise) **B.** outbreak (n): sự bùng nổ, sự bắt đầu

**C.** onset (n): sự khởi đầu (=beginning) **D.** explosion (n): vụ nổ

**Tạm dịch:** Gần đây bạo lực đã gia tăng một cách đột ngột trong thành phố này và sự gia tăng đột ngột

này có liên quan đến tình trạng thất nghiệp đang ngày càng tăng lên.

# Chọn A Question 80. D

**Kiến thức kiểm tra:** Cụm từ cố định

throw caution to the wind: chấp nhận rủi ro (bất chấp rủi ro)

**Tạm dịch:** Người doanh nhân trẻ này có thể có cơ hội đạt được thành công vì sự sẵn lòng bất chấp rủi ro

của anh ta. **Chọn D Question 81. D**

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

take pride of sth: tự hào về điều gì

**Tạm dịch:** Bà Robinson rất tự hào về khả năng nấu nướng của bà ấy.

# Chọn D Question 82. D

**Kiến thức kiểm tra:** Đảo ngữ

Vị trí đầu câu: cụm giới từ hoặc trạng từ (hoặc to \_ V), sau nó có dấu phẩy

With tradition: Với truyền thống => không phù hợp nghĩa

On tradition: Về truyền thống => không phù hợp nghĩa

Traditional (adj): Mang tính truyền thống => không đứng đầu câu một mình Traditionally (adv): Theo truyền thống

**Tạm dịch:** Theo truyền thống, phụ nữ phải chịu trách nhiệm cho những việc lặt vặt trong gia đình và

chăm sóc con cái. **Chọn D Question 83. D**

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại

Trước danh từ “remarks” (lời nhận xét) cần một tính từ

**A.** constructor (n): nhà thầu **B.** construction (n): sự xây dựng, sự thi công

**C.** construct (v): xây dựng, thi công **D.** constructive (adj): mang tính chất xây dựng **Tạm dịch:** Nhờ những lời nhận xét mang tính xây dựng của bạn tôi mà những bài luận của tôi đã được cải thiện.

# Chọn D Question 84. A

**Kiến thức kiểm tra:** Trạng từ

worse (adj): tồi tệ hơn (dạng so sánh hơn của “bad”)

1. progressively (adv): càng ngày càng => kết hợp với so sánh hơn
2. continuously (adv): liên tục, không ngớt (ám chỉ những cơn mưa)
3. frequently (adv): thường xuyên
4. constantly = usually = regularly (adv): thường xuyên, đều đặn

**Tạm dịch:** Tình huống này càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và bây giờ rất khó để giải quyết.

# Chọn A Question 85. A

**Kiến thức kiểm tra:** Cụm từ cố định

a clean bill of health: thông báo tình trạng sức khỏe bình thường

**Tạm dịch:** Sau một loạt các bài kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ thông báo rằng tình trạng sức khỏe của

anh ta là hoàn toàn bình thường.

# Chọn A Question 86. C

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. inedible (adj): không thể ăn được (thực phẩm có độc)
2. indelible (adj): không thể gột/rửa sạch (vết bẩn trên quần áo)
3. illegible (adj): khó có thể đọc được
4. unfeasible (adj): không khả thi, không thể thực hiện được

**Tạm dịch:** Chữ viết tay hoàn toàn rất khó đọc. Mẩu giấy này ắt hẳn đã được viết rất lâu rồi.

# Chọn C Question 87. A

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

**A.** facilitate (v): tạo điều kiện cho điều gì đó xảy ra **B.** show (v): chỉ, dẫn

**C.** cause (v): gây ra **D.** oppose (v): phản đối

**Tạm dịch:** Một người lãnh đạo giỏi trong kỉ nguyên toàn cầu hóa là một người lãnh đạo không áp đặt

thay đổi mà tạo điều kiện cho sự thay đổi đó diễn ra thuận lợi hơn.

# Chọn A Question 88. B

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. disarranged (v): khiến cho cái gì đó không còn ngăn nắp, sạch sẽ nữa
2. chaotic (adj): hỗn loạn (gây ra sự lúng túng, bối rối)
3. uncontrolled (adj): không kiểm soát được (cơn giận dữ, hành vi)
4. famous (adj): nổi tiếng

**Tạm dịch:** Tuần đầu tiên khi chúng ta đi học ở trường đại học thường rất hỗn loạn vì quá nhiều sinh viên

bị lạc, đổi lớp hoặc đi nhầm chỗ.

# Chọn B Question 89. C

**Kiến thức kiểm tra:** Từ loại – Từ vựng

Sau mạo từ “an” và trước danh từ “line” cần một tính từ.

1. imagination (n): sự tưởng tượng
2. imaginative (adj): giàu trí tưởng tượng (miêu tả tư duy của ai đó)
3. imaginary (adj): nằm trong trí tưởng tượng, không có thật
4. imaginable (adj): có thể tưởng tượng được

**Tạm dịch:** Đường xích đạo là đường được tưởng tượng ra, cái mà chia trái đất làm hai.

# Chọn C Question 90. C

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

**A.** tendency (n): xu hướng **B.** approach (n): cách tiếp cận

**C.** access (n) + to + O: sự tiếp cận cái gì đó **D.** trend (n): xu thế

**Tạm dịch:** Điện thoại thông minh có thể là một con dao 2 lưỡi. Một mặt, nó gửi cho chúng ta lượng

thông tin không giới hạn. Mặt khác, sự tiếp cận thông tin ngay lập tức này có thể gây nghiện.

# Chọn C Question 91. A

**Kiến thức kiểm tra:** Sự kết hợp từ

make his living : kiếm sống

**Tạm dịch:** Martin vẽ tranh nhưng anh ấy không kiếm sống theo cách đó đâu. Anh ấy làm việc trong một cửa hàng lớn.

# Chọn A

**Question 92. C**

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. seize (v): chụp lấy, nắm bắt lấy (= grab)
2. possess (v): sở hữu
3. derive (v): có được

derive sth from sth: có được cái gì từ cái gì

1. reach (v): đạt được đến, với tới đến

**Tạm dịch:** Anh trai tôi rất thích thiên văn học và anh ấy dường như có rất nhiều sự vui thú từ việc ngồi

quan sát các ngôi sao.

# Chọn C Question 93. D

**Kiến thức kiểm tra:** Từ vựng

1. sighting (n): nhìn thấy (sự vật bất thường kéo dài trong thời gian ngắn)
2. glance (n): cái nhìn thoáng qua At first glance: Nhìn thoáng qua
3. look (n): nhìn (trực diện)
4. view (n): cảnh (nhìn từ trên cao xuống), quan điểm

**Tạm dịch:** Nhìn thoáng qua, bạn có thể nói rằng họ là anh em sinh đôi nhưng thực tế, họ thậm chí không

biết nhau.

# Chọn D