# 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.** I have a mere of German.

**A.** smattering **B.** knowledge **C.** acquaintance **D.** command

**Question 2.** Please don't a word of this to anyone else, it's highly confidential.

**A.** breathe **B.** speak **C.** pass **D.** mutter

**Question 3.** It's a small lamp, so it doesn't off much light.

**A.** cast **B.** give **C.** shed **D.** spend

**Question 4.** The fumes were so thick that he was for breath.

**A.** suffocating **B.** inhaling **C.** gasping **D.** wheezing

**Question 5.** The storm causing flooding and landslides in Miami prompted the government

to Ơhundreds from coastal towns.

**A.** evacuate **B.** demolish **C.** contribute **D.** evaporate

**Question 6.** You dropped it down the stairs? You're lucky it is still in one !

**A.** whole **B.** piece **C.** entirely **D.** unit

**Question 7.** They are conducting a wide of surveys throughout Viet Nam.

**A.** collection **B.** range **C.** selection **D.** group

**Question 8.** John knowledge from many of his life experiences to his work.

**A.** approved **B.** accomplished **C.** appreciated **D.** applied

**Question 9.** Lorie is very thin, her young sister, who is quite heavy.

**A.** unlike **B.** dissimilar to **C.** dislike **D.** unlikely

**Question 10.** Prices of flats from a few thousand to millions of dollars.

**A.** change **B.** vary **C.** differ **D.** fluctuate

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 1 – THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 11.** The discovery was a major for research workers.

**A.** breakthrough **B.** break-in **C.** breakdown **D.** breakout

**Question 12.** I accidentally Mike when I was crossing a street downtown yesterday.

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

**Question 13.** I know his name, but I can’t recall it at the moment. It’s on the tip of .

**A.** brain **B.** tongue **C.** mind **D.** memory

**Question 14.** His brother refuses to even listen to anyone else's point of view. He is very .

**A.** narrow-minded **B.** kind-hearted **C.** open-minded **D.** absent-minded

**Question 15.** It’s good idea to see your doctor regularly for .

**A.** a revision **B.** a check up **C.** an investigation **D.** a control

**Question16.** When a European, we should stick to the last name unless he suggests that we use his first name.

**A.** speaking **B.** discussing **C.** talking **D.** addressing **Question 17.** UNICEF supports and funds for the most disadvantaged children all over the world.

**A.** presents **B.** assists **C.** provides **D.** offers

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 2 – THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 18.** We are a very family and support each other through any crisis.

**A.** old-established **B.** close-knit **C.** hard-up **D.** well-to-do

**Question 19.** Her family and friends have given her lots of

**A.** supports **B.** support **C.** supporters **D.** supportive

**Question 20.** She was brought up in a family. She can’t understand the financial problem we are facing.

**A.** kind **B.** wealthy **C.** broke **D.** poor

**Question 21.** Mark enjoys having fun by causing trouble. He's a very boy.

**A.** stubborn **B.** mischievous **C.** spoiled **D.** bright

**Question 22.** is a family unit that consists of a father, a mother, and their children.

**A.** nuclear family **B.** single-parent family **C.** extended family **D.** big family

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 3– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 23.** The friendly products are designed not to harm the natural environment.

**A.** environment **B.** environmental **C.** environmentally **D.** environmentalist

**Question 24.** "Excuse me. Where is the office of OXFAM located?"

**A.** leading **B.** head **C.** central **D.** summit

**Question 25.** It is not always easy to make a good at the last minute.

**A.** decide **B.** decision **C.** decisive **D.** decisively

**Question 26.** Mr.Brown has kindly agreed to spare us some of his time to answer our questions.

**A.** valuable **B.** worthy **C.** costly **D.** beneficial

**Question 27.** A survey was to study the effects of smoking on young adults.

**A.**commented **B.** filled **C.** conducted **D.** carried

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 4– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 28.** Many applicants find a job interview if they are not well-prepared for it.

**A.** impressive **B.** stressful **C.** threatening **D.** time-consuming

**Question 29.** Housework is less tiring and boring thanks to the invention of devices.

**A.** environment-friendly **B.** time-consuming **C.** labor-saving **D.** pollution-free

**Question 30.** He still hasn’t really the death of his mother.

**A.** recovered **B.** got over **C.** cured **D.** treated

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 5– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 31.** My father is in of 30 engineers and 80 workers.

**A.** pressure **B.** leadership **C.** impression **D.** charge

**Question 32.** Many young people in rural areas don`t want to spend their lives on the farm like parents.

**A.** weather-beaten **B.** up-to-date **C.** long-term **D.** wide-range

**Question 33.** To preserve that , it was necessary to preserve the people that had created it.

**A.** civilize **B.** civilization **C.** civility **D.** civil

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 34.** Make sure you up the data on your computer, because you might get a virus.

**A.** back **B.** store **C.** save **D.** copy

**Question 35.** This winter wasn’t as difficult as last winter.

**A.** almost **B.** nearly **C.** closely **D.** just

**Question 36.** His speech was careful and , but his words seemed to make no sense.

**A.** distinctive **B.** distinction **C.** distinct **D.** distinguish

**Question 37.** The hotel was terrible, but the wonderful beach our disappointment.

**A.** came down with **B.** made up for **C.** got through to **D.** faced up to

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 7– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 38.** I very well with my roommate now. We never have arguments.

**A.** carry on **B.** go on **C.** put on **D.** get on

**Question 39.** Eugenie Clark has a wide about cultures of many countries in the world

**A.** known **B.** knowing **C.** knowledge **D.** know

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 8– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 40.** Since he failed his exam, he had to for it again.

**A.** pass **B.** make **C.** take **D.** sit

**Question 41.** Don’t worry. He’ll do the job as as possible.

**A.** economizing **B.** econimic **C.** economical **D.** economically

**Question 42.** My brother left his job last week because he did not have any to travel.

**A.** position **B.** chance **C.** ability **D.** location

**Question 43.** My car isn’t . It’s always letting me down.

**A.** believable **B.** reliable **C.** colorable **D.** conceivable

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 9– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 44.** The H5N1 infected patients have to others to prevent the virus from spreading

**A.** Take care of **B.** get away **C.** look after **D.** stay away from

**Question 45.** Whenever I have problems, Jane is always very dependable. She never .

**A.** Turns up **B.** let me down **C.** turns me off **D.** turns out

**Question 46.** Students are expected to write their homework slowly and .

**A.** Careless **B.** carefully **C.** carelessly **D.** careful

**Question 47.** During the interview, you should try to a good impression on your interview.

**A.** Create **B.** have **C.** give **D.** try

**Question 48.** Global warming is obviously a worrying influence on the climate worldwide

**A.** Having **B.** making **C.** giving **D.** taking

**Question 49.** Though built in 1946, computers were sold for the first time in the 1950s

**A.** Commercial **B.** commercialise **C.** commercially **D.** commerce

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 10– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 50.** Snow and rain of nature.

**A.** are phenomena **B.** is phenomena **C.** is phenomenon **D.** are phenomenon

**Question 51.** Her outgoing character contrasts with that of her sister.

**A.** thoroughly **B.** fully **C.** sharply **D.** coolly

**Question 52.** When I was a child, I loved to splash through the after rain.

**A.** pools **B.** puddles **C.** ponds **D.** rivers

**Question 53.** Learning Spanish isn’t so difficult once you .

**A.** get away with it **B.** get off it **C.** get down to it **D.** get on it

**Question 54.** Please don’t a word of this to anyone else, it’s highly confidential.

**A.** speak **B.** pass **C.** mutter **D.** breathe

**Question 55.** In spite of his abilities, Peter has been overlooked for promotion.

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

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 11– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 56**. She didn’t enjoy her first year at college because she failed to her new friends.

**A.** come in for **B.** look down on **C.** go down with **D.** get on with

**Question 57**. Peter has a separate room for his musical .

**A.** instruments **B.** equipment **C.** tools **D.** facilities

**Question 58**. We have just visited disadvantaged children in an orphanage in Bac Ninh Province.

**A.** located **B.** locating **C.** which locates **D.** to locate

**Question 59**. Most people believe that school days are the days of their life.

**A.** better **B.** best **C.** more best **D.** good

**Question 60**. He is a good team leader who always acts in case of emergency.

**A.** decisively **B.** decisive **C.** decision **D.** decide

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 12– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 61**. County legislators called for an update of the safety for the DRCY Power Plant.

**A.** regulate **B.** regulative **C.** regulatory **D.** regulations

**Question 62**. It was so foggy that driver couldn’t the traffic signs.

**A.** break out **B.** make out **C.** keep out **D.** take out

**Question 63**. her inexperience, her failure to secure the contract was not surprising.

**A.** By virtue of **B.** With regard to **C.** In view of **D.** In recognition of

**Question 64**. It was found that he lacked the to pursue a difficult task to the very end.

**A.** obligation **B.** engagement **C.** commitment **D.** persuasion.

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 13– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 65**. I was very sad when the vet said he'd have to Gertie, our lapdog.

**A.** put down **B.** feel up to **C.** pull through **D.** wear off

**Question 66**. You're 18! You to be able to look after yourself by now.

**A.** are advisable **B.** expect **C.** suppose **D.** are supposed **Question 67**. Mr. Putin won a fourth term as Russia's president, picking up more than three– quarters of the vote with of more than 67 percent.

**A.** an output **B.** an outcome **C.** a turnup **D.** a turnout

**Question 68**. It is said that a drizzle on the Phap Van – Cau Gie Expressway caused poor and slippery road surface, leading to the vehicles, traveling at high speed, unable to respond safely.

**A.** view **B.** vision **C.** visibility **D.** visionary

**Question 69**. His work new ground in the treatment of cancer. It is now giving many cancer victims hope of complete recovery.

**A.** uncovered **B.** found **C.** broke **D.** dug

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 14– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**Question 70**. We truly respected our father and always by his rule.

**A.** submitted **B.** complied **C.** obeyed **D.** abode

**Question 71**. The architects have made use of glass and transparent plastic.

**A.** imaginative **B.** imagine **C.** imagination **D.** imaginatively

**Question 72**. Pesticide residues in fruit and vegetable can be to health.

**A.** crucial **B.** supportive **C.** receptive **D.** destructive

**Question 73**. You looked exhausted. I think you’ve more than you can handle.

**A.** turned on **B.** taken up **C.** turned up **D.** taken on

**Question 74**. The wine had made him a little and couldn’t control his movement.

**A.** narrow–minded **B.** light–headed **C.** light–footed **D.** light–hearted

**Question 75**. You need to make about what course to take at university.

**A.** a decision **B.** a fortune **C.** a guess **D.** an impression

# (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY PHẠM TRỌNG HIẾU – HOCMAI)

**ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ VỰNG**

**Question 1: A**

1. Smattering: (of N) kiến thức sơ đẳng về cái gì
2. Knowledge: kiến thức
3. Acquaintance: người quen
4. Command:mệnh lệnh

 Đáp án A

Tạm dịch: tôi chỉ có kiến thức sơ đẳng về tiếng Đức

# Question 2: A

Cấu trúc: breathe/ say a word: nói cho ai biết về điều gì

 Đáp án A

Tạm dịch: Đừng nói cho ai biết về điều này, điều đó hoàn toàn bí mật.

# Question 3: B

1. Cast (off): ra khơi
2. Give (off): chiếu sáng
3. Shed: tuôn rơi
4. Spend: sử dụng

 Đáp án B

Tạm dịch: Đây là một chiếc đèn nhỏ. Nó không thể chiếu sáng nhiều.

# Question 4: A

1. Suffocating: ngạt thở
2. Inhaling: hít vào
3. Gasping: thở hổn hển
4. Wheezing: thở khò khè

 Đáp án A

Tạm dịch: Đám khói dày đặc đến nỗi anh ta bị ngạt thở.

# Question 5: A

1. Evacuate: sơ tán
2. Demolish: phá hủy
3. Contribute: đóng góp
4. Evaporate: bốc hơi

 Đáp án A

Tạm dịch: Cơn bão gây ra lũ lụt và lở đất đã khiến chính phủ ngay lập tức sơ tán hàng nghìn người khỏi thị trấn ven biển.

# Question 6: B

Cụm từ: in one piece: an toàn, không bị thương tích

=> Đáp án. B

Tạm dịch: Bạn vừa bị ngã cầu thang a? Thật là may mắn khi bạn không bị sao.

# Question 7: B

1. collection: bộ sưu tập
2. range: phạm vi
3. selection: sự lựa chọn
4. group: nhóm

Có cụm từ: a wide range of: = a variety of: nhiều, đa số

=> Đáp ánB

Tạm dịch: Họ đang thực hiện nhiều cuộc khảo sát khắp Việt Nam

# Question 8: D

1. approved: ủng hộ, chấp thuận
2. accomplished: thành thạo, giỏi
3. appreciated: đánh giá cao
4. applied: áp dụng

 Đáp án D

Tạm dịch: John áp dụng kiến thức từ nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống của anh ấy vào công việc

# Chọn D Question 9: A

* 1. Unlike (adv) không giống
  2. Disimilar to (adj) khác, không giống
  3. Dislike (v) không thích
  4. Unlikely (adj) không thể

Để nối 2 mệnh đề chúng ta cần 1 trạng từ

 Đáp án A

Tạm dịch: Lorie rất gầy không giống với chị cô ấy, người khá béo.

# Question 10: B

1. Change: thay đổi
2. Vary ( from st to st) thay đổi
3. Differ : khác
4. Fluctuate: dao động

 Đáp án B

Tạm dịch: Giá căn hộ thay đổi từ vài nghìn đến hàng triệu đô la.

 Chọn B

# Question11: A

1. Breakthough: bước đột phá
2. Break-in: sự đột nhập
3. Breakdown: sự phân tích
4. Breakout: sự đào tẩu

 Đáp án A

Tạm dịch: Sự khám phá này là bước đột phá quan trọng trong việc nghiên cứu lao động

# Question 12: D

1. Lose touch with sb: mất liên lạc với ai đó
2. Keep an eye on sb: trông coi ai
3. Pay attention to sb: chú ý tới ai
4. Catch sight of sb: nhận ra ai

 Đáp án D

Tạm dịch: Tôi tình cờ nhận ra Mike khi tôi đang băng qua đường ở trung tâm thành phố hôm qua.

# Question 13: B

Thành ngữ: on the tip of tounge: gần nhớ ra, biết nhưng không nhớ ra

=> Đáp án B

Tạm dịch: Tôi biết tên anh ấy nhưng tôi không thể nhớ được nó vào lúc này.

# Question 14: A

1. narrow-minded: ấu trĩ
2. kind-hearted: tốt bụng
3. open-minded: hiểu biết, nghĩ thoáng
4. absent-minded: đãng trí

=> Đáp án A

Tạm dịch: Anh trai của anh ấy từ chối nghe ý kiến của bất kì ai. Anh ta thật là ấu trĩ.

# Question 15: B

A.a revision: bài ôn tập

1. a check up: bài kiểm tra
2. an investigation: cuộc điều tra
3. a control: sự kiểm soát

=> Đáp án B

Tạm dịch: Thật là một ý kiến hay khi gặp bác sĩ của bạn thường xuyên để kiểm tra

# Question 16: D

1. speaking: nói
2. discussing: thảo luận
3. talking: nói
4. addressing: viết địa chỉ

 Đáp án D

Tạm dịch: Khi viết địa chỉ của một người Châu âu, chúng ta nên điền họ trừ khi anh ta đề nghị chúng ta sử dụng tên.

# Chọn D Question 17: C

* 1. Present: trình bày
  2. Assist: giúp đỡ
  3. Provide: cung cấp ( provide st for sb)
  4. Offer: yêu cầu

 Đáp án C

Tạm dịch: Tổ chức Nhi đồng Liên hiệp quốc cung cấp sự ủng hộ và quỹ cho những trẻ em thiệt thòi trên trên toàn thế giới.

# Question 18: B

Close-kit: khăng khít, gắn bó Hard-up: nghèo khó

Well- to- do: giàu có

=> Đáp án B

Tạm dịch: Chúng tôi là một gia đình rất gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua bất kì khó khăn nào.

# Question 19: B

Sau “lots of” cần kết hợp với 1 danh từ

A, B, C đều là danh từ nên loại D vì là tính từ Loại C vì cần danh từ chỉ vật

Loại A vì “support” là danh từ không đếm được

=> Đáp án B

Tạm dịch: Gia đình và bạn bè của cô ấy ủng hộ cô ấy rất nhiều.

# Question 20: B

* 1. Kind: tử tế, tốt bụng
  2. Wealthy: giàu có
  3. Broke: tan vỡ
  4. Poor: nghèo

 Đáp án B

Tạm dịch: Cô ấy được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có. Cô ấy không thể hiểu được vấn đề tài chính mà chúng tôi đang phải đối mặt

# Question 21: B

* + 1. Stubborn: cứng đầu
    2. Mischievious: hư, nghịch ngợm
    3. Spoiled: hư vì được nuông chiều
    4. Bright: thông minh

 Đáp án B

Tạm dịch: Mark thích tìm niềm vui bằng cách gây rắc rối. Câu ấy là một cậu bé rất nghịch ngợm

# Question 22: A

1. Nuclear family: gia đình hạt nhân ( chỉ có bố mẹ và con cái)
2. Single parent family: gia đình chỉ có hoặc bố hoặc mẹ
3. Extended family: gia đình có nhiều thế hệ ( ông bà, cô dì…)
4. Big family: gia đình lớn

=> Đáp án A

Tạm dịch: Gia đình hạt nhân là gia đình bao gồm bố mẹ và con cái.

# Question 23: C

“ friendly products” Adj N

Để bổ nghĩa cho adj cần adv

=> Đáp án C

Tạm dịch: Các sản phẩm thân thiện với môi trường được thiết kế để không gây hại cho môi trường tự

nhiên.

# Question 24: B

“Central office” trụ sở chính

=> Đáp án B

Tạm dịch: Xin lỗi. Văn phòng trung tâm của OXFAM nằm ở đâu? "

# Question 25: B

Sau “ a good” cần kết hợp với 1 danh từ Cấu trúc : make a decision: quyết định

 Đáp án B

Tạm dịch: Không phải lúc nào cũng dễ dàng đưa ra quyết định tốt vào phút cuối.

# Question 26: A

1. Valuable: có giá trị
2. Worthy: đáng giá
3. Costly: đắt
4. Beneficial: có ích , có lợi

 Đáp án A ( vì cách kết hợp từ: valuable time- thời gian quý báu)

Tạm dịch: Ông Brown đã đồng ý dành cho chúng tôi một số thời gian quý báu của mình để trả lời các câu hỏi của chúng tôi.

# Question 27: C

1. Commented: được nhận xét
2. Filled: được lấp đầy
3. Conducted: được tổ chức, được thực hiện
4. Carried: Được mang theo

Có cụm từ “ conduct a survey”- thực hiện một cuộc khảo sát

 Đáp án C

Tạm dịch: Một cuộc khảo sát đã được thực hiện để nghiên cứu ảnh hưởng của việc hút thuốc đối với người trẻ tuổi.

# Question 28: B

“ find sb/ st + adj”

1. Impressive: ấn tượng
2. Stressful: đầy căng thẳng
3. Threatening: đầy đe dọa
4. Time-consunming: tốn thời gian

 Đáp án B

Tạm dịch: Nhiều ứng viên thấy một cuộc phỏng vấn công việc căng thẳng nếu họ không chuẩn bị tốt.

# Question 29: C

1. Environment-friendly: thân thiện với môi trường
2. Time-consuming: tốn thời gian
3. Labor-saving: tiết kiệm sức lao động
4. Pollution- free: không gây ô nhiễm

 Đáp án C

Tạm dịch: Việc nhà ít mệt mỏi và nhàm chán nhờ phát minh ra các thiết bị tiết kiệm lao động.

# Question 30: B

1. Recover: bình phục
2. Got over: vượt qua
3. Cure: chữa trị
4. Treat: điều trị, cư xử

 Đáp án A

Tạm dịch: Anh ấy vẫn chưa thực sự vượt qua cái chết của mẹ mình.

# Question 31: D

Cụm từ “ in charge of”: chịu trách nhiệm điều gì

 Đáp án D

Tạm dịch: Bố tôi phụ trách 30 kỹ sư và 80 công nhân.

# Question 32:A

1. weather-beaten : dày dạn phong sương
2. up-to-date : cập nhật
3. long-term : dài hạn
4. wide-range: phạm vi rộng

=> Đáp án A

Tạm dịch: Nhiều người trẻ ở vùng nông thôn không muốn dành cuộc sống của họ ở nông trại như cha

mẹ lam lũ vất vả.

# Question 33: B

1. civilize (v) truyền bá văn minh
2. civilization (n) nền văn minh
3. civility (n) sự lễ độ, phép lịch sự
4. civil (adj) dân sự

Sau “ that” + N ( danh từ) => loại A và D

Dựa vào ngữ cảnh => Đáp án B

Tạm dịch: Để bảo tồn nền văn minh đó, cần phải bảo tồn những người đã tạo ra nó.

# Question 34: A

Cụm từ “ back up the data”: sao chép dữ liệu dự phòng

 Đáp án A

Tạm dịch: Đảm bảo bạn sao lưu dữ liệu trên máy tính của mình, vì bạn có thể bị nhiễm vi-rút.

# Question 35: B

1. almost : hầu như, suýt
2. nearly : hầu như, gần như
3. closely: [một cách] chặt chẽ, [một cách] sát sao
4. just: chỉ, mỗi…

**Almost** và **nearly** mang nghĩa giống nhau nhưng **almost ( very nearly) á**m chỉ mức độ gần như tuyệt đối**, nearly** ám chỉ đến một mức độ hoặc khoảng cách lớn hơn, chưa thể tuyệt đối

Vì so sánh giữa mùa đông năm ngoái và mùa đông năm nay nên KHÔNG thể giống nhau tuyệt đối được

 Đáp án B

Tạm dịch: Mùa đông năm nay không khắc nghiệt như mùa đông năm ngoái.

# Question 36:A

**“careful”** là tính từ**, và “ and”** dùng để kết hợp **“ careful “** và ô trống=> cần tính từ

* 1. distinctive (adj): đặc biệt
  2. distinction (n) sự khác biệt
  3. distinct (adj): khác biệt
  4. distinguish(v): phân biệt

=> Đáp án A

Tạm dịch: Lời nói của anh ta cẩn thận và đặc biệt, nhưng lời nói của anh ta dường như không có ý nghĩa.

# Question 37: B

* + 1. came down with : bắt đầu bị ốm
    2. made up for : đền bù
    3. got through to : khiến ai đó tin, hiểu điều gì
    4. faced up to : chấp nhận một sự thật khó khăn

=> Đáp án B

Tạm dịch: Khách sạn thật tồi tệ, nhưng bãi biển tuyệt vời đã bù đắp cho sự thất vọng của chúng tôi.

# Question 38: D

Cụm từ “ get on well with sb” có mối quan hệ tốt với ai đó

 Đáp án D

Tạm dịch: Bây giờ tôi rất hợp với bạn cùng phòng. Chúng tôi không bao giờ có tranh luận.

# Question 39: C

“ a wide ”=> cần danh từ

=> Đáp án C

Tạm dịch: Eugenie Clark có kiến thức rộng về văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới

# Question 40: D

Khi nói tham dự một kì thi, người ta thường dùng “ take an exam” Ngoài ra có thể dùng “ sit an exam”/ sit for an exam

 Đáp án D ( vì giới từ “ for”)

Tạm dịch: Vì anh thi trượt, anh phải thi lại một lần nữa

# Question 41: D

Do the job as V O adv

 Thiếu thành phần trạng từ

 Đáp án D

Tạm dịch: Đừng lo lắng. Anh ấy sẽ làm công việc này tiết kiệm nhất có thể.

# Question 42: B

Cụm từ “ have any chance to V” có cơ hội làm gì

 Đáp án B

Tạm dịch: Anh tôi đã nghỉ việc tuần trước vì anh ấy không có cơ hội đi du lịch.

# Question 43: B

1. believable : có thể tin được
2. reliable : đáng tin cậy
3. colorable : có thể tô được
4. conceivable: có thể hiểu được

=> Đáp án B

Tạm dịch: Xe của tôi không đáng tin. Nó luôn làm tôi thất vọng.

# Question 44: D

1. Take care of: chăm sóc
2. get away : tránh xa
3. look after : chăm sóc
4. stay away from: cách li khỏi

=> Đáp án D

Tạm dịch: Bệnh nhân nhiễm H5N1 phải tránh xa những người khác để ngăn chặn vi-rút lây lan

# Question 45: B

1. Turns up : đến
2. let me down : làm tôi buồn, thất vọng
3. turns me off : làm tôi tụt hứng
4. turns out: hóa ra là

=> Đáp án B

Tạm dịch : Bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề, Jane luôn rất đáng tin cậy. Cô ấy không bao giờ làm tôi thất vọng

# Question 46: B

“ slowly and ”=> cần từ loại trạng từ=> loại đáp án A và D ( vì cùng là tính từ) Dựa vào văn cảnh

 Đáp án B

Tạm dịch: Học sinh được mong đợi sẽ viết bài tập về nhà chậm và cẩn thận.

# Question 47: A

Cụm từ “ create a good impression on sb” tạo ấn tượng tốt với ai đó

 Đáp án A

Tạm dịch: Trong cuộc phỏng vấn, bạn nên cố gắng tạo ấn tượng tốt cho cuộc phỏng vấn của bạn

# Question 48:A

Cụm từ “ have an influence on sb” có ảnh hưởng đến ai

=> Đáp án A

Tạm dịch: Sự nóng lên toàn cầu rõ ràng là có ảnh hưởng đáng lo ngại đến khí hậu trên toàn thế giới

# Question 49:C

1. Commercial (adj) thuộc về thương mại
2. commercialise (v) thương mại hóa
3. commercially ( adv) thương mại
4. commerce (n) thương mại Computers were sold S V => thiếu adv

 Đáp án C

Tạm dịch: Mặc dù được xây dựng vào năm 1946, máy tính đã được bán thương mại lần đầu tiên vào

những năm 1950

# Question 50: A

“ Snow and rain” là chủ ngữ số nhiều nên tobe phải là “ were” Phenomenon: ( danh từ số ít) hiện tượng

Phenomena: danh từ số nhiều

=> Đáp án A

Tạm dịch : Tuyết và mưa là hiện tượng của thiên nhiên.

# Question 51: A

1. thoroughly : hoàn toàn, hết sức
2. fully : đầy đủ
3. sharply : rõ nét, sắc nét
4. coolly: mát mẻ, điềm tĩnh

 Đáp án A

Tạm dịch: Tính cách dễ gần của cô ấy hoàn toàn trái ngược với chị gái của cô ấy.

# Question 52: B

pool (n): vực sông, bể bơi

puddle (n): vũng nước (nước mưa ở mặt đường…)

pond (n): cái ao river (n): sông

=> Đáp án. B

Tạm dịch: Khi còn nhỏ, tôi thích lướt qua các vũng nước sau khi mưa.

# Question 53:C

To get away with: không bị bắt, bị trừng phạt vì đã làm sai điều gì đó.

To get off: xuống (tàu, xe…)

To get down to: bắt đầu nghiêm túc làm vịêc gì. To get on: bước lên

Tạm dịch: Học tiếng Tây Ban Nha không quá khó một khi bạn nghiêm túc với nó.

=> Đáp án C

# Question 54: D

1. speak (v): nói, nói chuyện
2. pass (v): qua, đi qua
3. mutter (v): nói thì thầm
4. breathe (v): thở;

to breathe/ say a word: Nói/ tiết lộ cho ai đó biết về điều gì đó

 Đáp án D

Tạm dịch: Đừng tiết lộ cho ai về điều này, nó rất bí mật.

# Question 55:B

1. repeat (v) lặp lại, nhắc lại
2. repeatedly (adv)nhắc đi nhắc lại
3. repetitiveness (n) sự lặp đi lặp lại
4. repetitive (adj) có đặc trưng lặp đi lặp lại

“Has been overlooked” => thiếu adv

 Đáp án B

Tạm dịch: Mặc dù có khả năng, Peter đã nhiều lần bị bỏ qua việc thăng chức.

# Question 56: D

1. come in for: nhận được cái gì
2. look down on: khinh thường ai
3. go down with: bị ốm
4. get on with: có mối quan hệ tốt với ai

Tạm dịch: Cô ấy không có một năm đầu đại học tốt đẹp vì không có mối quan hệ tốt với các bạn mới.

=> Đáp án D

# Question 57: A

musical instrument: nhạc cụ

equipment (n): trang thiết bị cần cho một hoạt động cụ thể

tool (n): công cụ như búa, rìu,… cầm bằng tay để tạo ra hoặc sửa đồ vật

facility (n): cơ sở vật chất (công trình xây dựng, trang thiết bị,…) phục vụ cho mục đích cụ thể Tạm dịch: Peter có một phòng riêng cho các nhạc cụ của anh ấy.

=> Đáp án A

# Question 58: A

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ:

Mệnh đề chủ động => dùng cụm Ving

Mệnh đề bị động => dùng cụm Vpp

locate (ngoại động từ) + adv./prep. đặt/ xây dựng cái gì ở đâu

 Đáp án A

Tạm dịch: Chúng tôi vừa mới đến thăm các trẻ em bị thiệt thòi ở một làng trẻ nằm ở tỉnh Bắc Ninh.

# Question 59: B

Cấu trúc: the + short-adj + est / the + most + long-adj

Đặc biệt: good -> the best

Tạm dịch: Hầu hết mọi người tin rằng quãng thời gian đi học là những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời.

 Đáp án B

# Question 60: A

1. decisively (adv): dứt khoát, quả quyết
2. decisive (adj): dứt khoát
3. decision (n): quyết định
4. decide (v): quyết định

Ở đây có động từ “act”, từ cần điền phải là một trạng từ bổ ngữ.

Tạm dịch: Anh ấy là một đội trưởng tốt người luôn hành động dứt khoát trong những tình huống khẩn cấp.

=> Đáp án A

# Question 61: D

1. regulate (v) điều chỉnh điều tiết
2. regulative ( không có từ này)
3. regulatory (adj) sự lạm quyền
4. regulations (n) quy định

“ the safety + N”

 Đáp án D

Tạm dịch: Các nhà lập pháp quận đã kêu gọi cập nhật các quy định an toàn cho Nhà máy điện DRCY.

# Question 62: B

1. break out : đột phá
2. make out : nhận ra, hiểu, tiến bộ, giả vờ
3. keep out : không cho phép đi vào
4. take out : nhổ, vay tiền

Tạm dịch: Trời có nhiều sương mù đến nỗi tài xế không thể nhận ra biển báo giao thông.

=> Đáp án B

# Question 63: A

1. By virtue of + N/ Ving: Bởi vì
2. With regard to + N/ Ving: xét về vấn đề, có liên quan tới
3. In view of + N/ Ving: xét thấy, lưu tâm đến
4. In recognition of+ N/ Ving: được công nhận về

=> Đáp án A

Tạm dịch: Do thiếu kinh nghiệm, việc cô không đảm bảo được hợp đồng là không đáng ngạc nhiên.

# Question 64: C

1. obligation : nghĩa vụ
2. engagement : sự tham gia, liên quan
3. commitment : sự cam kết, tận tụy
4. persuasion.: sự thuyết phục

Tạm dịch: Người ta thấy rằng anh ấy thiếu sự tận tụy trong việc theo đuổi những công việc khó đến cuối cùng

 Đáp án. C

# Question 65: A

1. put down: bỏ đi
2. fell up to: rơi vào
3. pull through: vượt qua khó khăn
4. wear off: mệt mỏi

Tạm dịch: Tôi đã rất buồn khi bác sĩ thú y nói rằng anh ấy sẽ phải từ bỏ Gertie, con chó cưng của

chúng tôi.

 Đáp án A

# Question 66:D

Cấu trúc bị động ý kiến: S + be + said/ thought/ supposed + to V: được cho là

Tạm dịch: Bạn 18 tuổi rồi! Bạn được cho rằng đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân từ bây giờ.

=> Đáp án D

# Question 67: D

1. an outcome: kết quả
2. a turnup: gấu quần

D. a turnout: số người bỏ phiếu

D. an output: sản phẩm

Tạm dịch: Ngài Putin đã thắng cử tổng thống nhiệm kì thứ tư của Nga, dành được ¾ số phiếu bầu với số người bỏ phiếu là hơn 67%.

 Đáp án D

# Question 68:D

1. vision (n): sự nhìn
2. view (n): quan điểm
3. visibility (n): tính chất có thể trông thấy được
4. visionary (adj): hão huyền

Sau tính từ “poor” cần một danh từ hợp nghĩa.

Tạm dịch: Người ta nói rằng mưa phùn trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gây ra sự nhìn thấy kém và bề mặt đường trơn, dẫn đến các phương tiện đi lại với tốc độ cao, không thể đáp ứng một cách an toàn.

# Question 69: C

to break new ground: khám phá ra, làm ra điều chưa từng được làm trước đó

Tạm dịch: Công trình của ông ấy đã tạo ra một khám phá mới trong điều trị ung thư. Hiện nay, nhiều nạn nhân ung thư có hy vọng hồi phục hoàn toàn.

=> Đáp án C

# Question 70: D

1. submit (v): nộp (giấy tờ)
2. obey (somebody/something): tuân theo, vâng lời ai/ cái gì comply (with something): tuân theo

abode (by something): tuân theo

 Tạm dịch: Chúng tôi rất tôn trọng cha mình và luôn tuân theo những nguyên tắc của ông

 Đáp án: D

# Question 71: A

1. imaginative (adj) giàu sức tưởng tượng
2. imagine (v) tưởng tượng
3. imagination (n) trí tưởng tượng
4. imaginatively (adv) một cách tưởng tượng Trước danh từ “use” ta cần một tính từ: adj + N

 Đáp án A

Tạm dịch: Các kiến trúc sư đã sử dụng sáng tạo chất liệu thủy tinh và nhựa trong suốt.

# Question 72: D

1. crucial : (adj) cần thiết, thiết yếu
2. supportive (adj) ủng hộ
3. receptive (adj) tiếp thu, dễ lĩnh hội
4. destructive (adj) phá hủy, có hại

=> Đáp án D

Tạm dịch: Dư lượng thuốc trừ sâu trong trái cây và rau quả có thể có hại cho sức khỏe.

# Question 73: B

1. turned on : bật
2. taken up : đảm nhiệm, gánh vác
3. turned up : xuất hiện
4. taken on: thuê

Tạm dịch: Trông bạn thật mệt mỏi. Tôi nghĩ là cậu đang đảm nhiệm nhiều việc hơn những gì bạn có

thể kiểm soát.

 Đáp án. B

# Question 74:B

1. narrow-minded (adj): hẹp hòi
2. light-headed (adj): mê man, không tỉnh táo C.light-footed (adj): nhanh chân

D. light-hearted (adj): vui tính

Tạm dịch: Rượu khiến anh ấy trở nên không tỉnh táo và không thể kiểm soát hành động của mình.

 Đáp án: B

# Question 75: A

make a decision: quyết định make a fortune: trở nên giàu có make a guess: dự đoán

make an impression: gây ấn tượng

Tạm dịch: Bạn cần phải quyết định tham gia khóa học nào ở trường đại học.

=> Đáp án A