# 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:** James is always good as he’s so easy-going.

**A.** companion **B.** associate **C.** company **D.** partner

**Question 2:** You should documents displaying personal information before you throw them away.

**A.** shred **B.** slice **C.** rip **D.** tear

**Question 3:** Milan is for fashion and shopping.

**A.** prominent **B.** renowned **C.** notorious **D.** distinguished

**Question 4:** My friend lives in a (n) warehouse in a very fashionable part of town.

**A.** transformed **B.** altered **C.** changed **D.** converted

**Question 5:** Ecology is the study of our environment.

**A.** physical **B.** ordinary **C.** normal **D.** natural

**Question 6:** There’s an art on at the gallery in town that we really shouldn’t miss.

**A.** exhibition **B.** showing **C.** presentation **D.** screening

**Question 7:** In England, it is to use a mobile phone when driving.

**A.** illegal **B.** lawless **C.** criminal **D.** banned

**Question 8:** Before you enter your card details, make sure it’s a website.

**A.** strong **B.** secure **C.** positive **D.** reassured

**Question 9:** You should take regular breaks when using computers so that you don’t your eyes.

**A.** injure **B.** hurt **C.** exert **D.** strain

**Question 10:** When you travel on the metro, you must be very about pickpockets.

**A.** sceptical **B.** alert **C.** cautious **D.** suspicious

**Question 11:** My little brother is so fashion !

**A.** considerate **B.** aware **C.** thoughtful **D.** Conscious

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – VĨNH PHÚC Lần 1)

**Question 12:** You should be very to your teachers for their help

**A.** considerate **B.** aware **C.** gracious **D.** grateful

**Question 13:** The judge said that he was by the high standards of performance by the riders.

**A.** excited **B.** impressed **C.** interested **D.** imposed

**Question 14:** Be careful how you that jug; It will break very easily.

**A.** pour **B.** operate **C.** handle **D.** employ

**Question 15:** After driving for five hours, the driver pulled into for a rest.

**A.** a round about **B.** a bypass **C.** a lay-by **D.** a flyover

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ- BẮC NINH)

**Question 16.** Last summer, we to travel to Phu Quoc, which is considered the pearl island of Vietnam.

**A.** don't mind **B.** suggested **C.** enjoyed **D.** decided

**Question 17**. Sometimes at weekends, my father helps my mom with meals.

**A.** preparing **B.** making **C.** keeping **D.** arranging

**Question 18.** Some modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which may gradually turn their marriage into a business or relationship.

**A.** contracting **B.**contractually **C.**contract **D.** contractual

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG LẦN 1)

**Question 19:** Those who do not exercise at all are more to falling ill.

**A.** prone **B.** open **C.** immune **D.** ready

**Question 20:** Email and instant messaging services have global communication.

**A.** revolutionised **B.** revolutionary **C.** revolution **D.** revolutionarily

**Question 21:** If people and businesses don’t go green, we will soon our natural resources.

**A.** deplete **B.** preserve **C.** dispose **D.** replenish

**Question 22:** Every household should be more careful in the way that they of waste.

**A.** eliminate **B.** throw **C.** disposal **D.** dispose

**Question 23:** They eventually realize that reckless of the earth’s resources can lead only to eventual global disaster.

**A.** exploit **B.** exploitable **C.** exploitation **D.** exploitative

**Question 24:** The president tribute to all the people who had supported him.

**A.** made **B.** paid **C.** gave **D.** turned down

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – VĨNH PHÚC)

**Question 25:** The presenter started his speech with a few jokes to build rapport with the audience.

**A.** whole-hearted **B.** light-hearted

**C.** soft-hearted **D.**kind-hearted

**Question 26:** John cannot make a to get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car.

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

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU – VĨNH PHÚC LẦN 1)

**Question 27:** Up to now, they have not made a whether they will go or not.

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

**Question 28:** Sarah and I reserved the rooms in the same hotel. She was really surprised to see me there.

**A.** deliberately **B.**intentionally **C.** coincidentally **D.** practically

**Question 29:** The mother her little son. She gives him whatever he wants.

**A.** spoils **B.** damages **C.** harms **D.** ruins

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN– VĨNH PHÚC LẦN 1)

**Question 30:** Nobody tool any of the warning and they went swimming in the contaminated water.

**A.** sight **B.** attention **C.** information **D.** notice

**Question 31:** His achievements were partly due to the of his wife.

**A.** assistance **B.** assisted **C.** assist **D.** assistant

**Question 32:** Kathy is a very girl. She can make friends easily even though she is in a strange place.

**A.** shy **B.** polite **C.** sociable **D.** unfriendly

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2– VĨNH PHÚC LẦN 1)

**Question 33:** The handwriting is completely . This note must have been written a long time ago.

**A.** inedible **B.** indelible **C.** illegible **D.** unfeasible **Question34:** - Daisy: “Are you ill? You look terrible!” - Liz: “Well, I am a bit . The doctor says I must rest.”

**A.** run-up **B.** run-off **C.** run-out **D.** run-down

**Question 35:** My mother often our mistakes, whereas my father is very strict and punishes us for even the slightest one.

**A.** appreciates **B.** overlooks **C.** avoids **D.** enjoys

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THĂNG LONG– HÀ NỘI LẦN 1)

**Question 36:** My parents lent me the money. , I couldn’t have afforded the trip.

**A.** Therefore **B.** Otherwise **C.** Only if **D.** However

**Question 37:** Mr. Paulson has three daughters of age, which concerns him much.

**A.** married **B.** marriageable **C.** marrying **D.** unmarried

**Question 38:** A lot of different conservation efforts have been made to save species.

**A.**endangered **B.** available **C.** plant-eating **D.** contaminated

**Question 39:** 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 40:** 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 41:** The company allows some customers to buy goods on and pay for them later.

**A.** card **B.** cheque **C.** credit **D.** cash

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT KIM LIÊN– HÀ NỘI LẦN 1)

**Question 42:** His brother refuses to even listen to anyone else's point of view. He is very .

**A.** open-minded **B.** absent-minded **C.** narrow-minded **D.** kind-hearted **Question 43:** Although the construction costs of environmentally friendly houses are very high, they are very economical in the long run.

**A.** first **B.** introductory **C.** initial **D.** opening

**Question 44:** Henry was a studious student. He needed no to work hard.

**A.** encourage **B.** encouraged **C.** encouragement **D.** encouraging

**Question 45:** Why don't you these photos into your computer, because then you would have your own digital copies.

**A.** change **B.** scan **C.** put **D.** give

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT BỈM SƠN– THANH HÓA LẦN 1)

**Question 46:** He has been waiting for this letter for days, and at it has come.

**A.** present **B.** the moment **C.** last **D.** the end

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG– THANH HÓA LẦN 1)

**Question 47:** If you are of hearing, these hearing aids will be invaluable.

**A.** poor **B.** weak **C.** hard **D.** short

**Question 48:** Jenny has an command of Japanese cuisine.

**A.** intensive **B.** utter **C.** impressive **D.** extreme

**Question 49:** The way in which we work has a complete transformation in the past decade.

**A.** undercovered **B.** undertaken **C.** undergone **D.** underdone

**Question 50:** The government has made a big effort to tackle the two most important issues of our country.

**A.** society **B.** socialize **C.** sociable **D.** social

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN– HẢI PHÒNG LẦN 1)

**Question 51:** Her classmates admire her so much because she has a clear mind.

**A.** analyze **B.** analysis **C.** analytical **D.** analytics

**Question 52:**My uncle left his job because he did not have of promotion.

**A.** visions **B.** prospects **C.** scenarios **D.** posts

**Question 53:** I gave the waiter a $50 note and waited for my .

**A.** supply **B.** change **C.** cost **D.** cash

**Question 54:** Jim usually looks happy, but today he has a long . He must have had a quarrel with his best friend.

**A.** face **B.** expression **C.** chin **D.** nose

**Question 55:** Some food that are good of nutrition include fruits, vegetables, and whole grains.

**A.** origins **B.** sources **C.** resources **D.** causes

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN– HẢI PHÒNG LẦN 1)

**Question 56:** The dressed woman in the advertisement has a posed smile on her face.

**A.** stylish **B.** stylishly **C.** stylistic **D.** stylistically

**Question 57:** Students can a lot of information just by attending class and taking good notes of the lectures.

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

**Question 58:** Make sure you us a visit when you are in town again.

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

**Question 59:** The play lasted two hours with a/an of 15 minutes between part one and part two.

**A.** interval **B.** pause **C.** stop **D.** interruption

**Question 60:** When he went to Egypt, he knew no Arabic, but within 6 months he had become extremely fluent.

**A.** entirely **B.** barely **C.** scarcely **D.** virtually

**Question 61:** are that stock price will go up in the coming months.

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

# (ĐỀ THI THỬ LIÊN TRƯỜNG THPT NGHỆ AN – LẦN 1)

**Question 62:** Some people feel that television should give less to sport.

**A.** programmers **B.** coverage **C.** concern **D.** involvement

**Question 63:** I don't like John. His complaints make me angry.

**A.** continual **B** continuous **C.** continuation **D.** continuously

**Question 64:** Poor management brought the company to of collapse.

**A.** the edge **B.** the foot **C.** the ring **D** the brink

**Question 65:** The world's biodiversity is declining at an unprecedented rate, which makes wildlife

 .

**A.** prosperous **B.** perfect **C.** vulnerable **D.** remained

**Question 66:** I caught of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

**A** view **B.** sight **C.** look **D.** scene

**Question 67:** The students' plan for a musical show to raise money for charity received support from the school administrators.

**A.** warm–hearted **B.** light–hearted **C.** whole–hearted **D.** big–hearted

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ– HÀ NỘI LẦN 1)

**Question 68.** Only professionals can identify different of natural light.

**A.** expansions **B.** extensions **C.** intensities **D.** weights

**Question 69.** If oil supplies run out in 2050 then we need to find energy sources soon.

**A.** alternating **B.** alternate **C.** altering **D.** alternative

**Question 70.** The in my neighborhood are well cared by the authorities.

**A.** disabilities **B.** unable **C.** disabled **D.** inability **(ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT DƯƠNG HỒNG QUANG– HẢI DƯƠNG LẦN 1) Question 71:** As the drug took… , the patient became quieter.

**A.** force **B.** influence **C.** effect **D.** action

**Question 72:** Although he was… , he agreed to play tennis with me.

**A.** exhaustive **B.** exhausting **C.** exhausted **D.** exhaustion

**Question 73:** the weather forecast it will rain heavily later this morning.

**A.** According to **B.** Due to **C.** On account of **D.** Because of

**Question 74:** He found… to answer all the questions within the time given.

**A.** it impossible **B.** it impossibly **C.** that impossible **D.** that impossibly

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG – BẮC NINH LẦN 3)

**Question 75:** He is a great sports He rarely misses any sport games although he was busy.

**A.** player **B.** enthusiast **C.** energy **D.** programmer

**Question 76:** A penalty shot is when a major foul is committed inside the 5-meter line.

**A.** prevented **B.** awarded **C.** committed **D.** ranged

**Question 77:** We may win, we may lose – It just the of the draw.

**A.** chance **B.** strike **C.** odds **D.** luck

**Question 78:** A book may be evaluated by a reader or professional writer to create a book .

**A.** review **B.** reviewing **C.** reviewer **D.** reviewed

**Question 79:** To improve its athletes’ , Viet Nam has regularly exchanged delegation of sport officials, coaches, referees and athletes with other countries.

**A.** team **B.** competitor **C.** appearance **D.** performance

**Question 80:** The more goals the players , the more exciting the match became.

**A.** marked **B.** made **C.** scored **D.** sprinted

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY– HÀ NỘI LẦN 1)

**Question 81:** The babysitter has told Billy's parents about his behavior and how he starts acting as soon as they leave home.

**A.** focus-seeking **B.** meditation-seeking **C.** attention-seeking **D.** concentration-seeking

**Question 82:** Every piece of equipment was sent to the fire.

**A.** disposable **B.** consumable **C.** spendable **D.** available

**Question 83:** A good leader in globalization is not to impose but change.

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

**Question 84:** His father used to be a professor at the university. Many students worshipped him.

**A.** distinguishing **B.** distinct **C.** distinctive **D.** distinguished

**Question 85:** Most of the in this workshop do not work very seriously or productively.

**A.** rank and file **B.** tooth and nail **C.** eager beavers **D.** old hands

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG– HÀ NỘI LẦN 2)

**Question86.** Although we had told them not to keep us waiting, they made no to speed up deliveries.

**A.** comment **B.** action **C.** attempt **D.** progress **Question 87.** You really dropped the other day when you told Brian you’d seen his wife at the cinema. He thought she was at her mother’s.

**A.** a plank **B.** a log **C.** a brick **D.** a stone

**Question 88.** I can’t possibly lend you any more money; it is quite out of the .

**A.** place **B.** question **C.** order **D.** practice **Question 89.** When a fire broke out in the Louvre, at least twenty paintings were destroyed, including two by Van Gogh.

**A.** worthy **B.** priceless **C.** worthless **D.** valueless

**Question 90.** Your mother read a bit of a letter you received because she opened it without looking at the name on the envelope.

**A.** silently **B.** intentionally **C.** deliberately **D.** accidentally

**Question 91.** The equator is an line that divides the Earth into two.

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

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN- HẢI PHÒNG LẦN 2)

**Question 92.** Poor management brought the company to of collapse.

**A.** the brink **B.** the foot **C.** the edge **D.** the ring

**Question 93.** He built up a successful business but it was all done of his health.

**A.** by the expense **B.** at the price **C.** at all cost **D.** at the expense

**Question 94.** He is a good team leader who always acts in case of emergency.

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

**Question 95.** If orders keep coming in like this, I'll have to more staff.

**A.** add in **B.** give up **C.** take on **D.** gain on

**Question 96.** I can't understand why you have to make such a about something so unimportant.

**A.** fuss **B.** mess **C.** bother **D.** stir

**Question 97.** Thanks to the help of his teacher and classmates, he made great and passed the endterm exam with high marks.

**A.** fortunes **B.** experience **C.** progress **D.** work

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT DƯƠNG HỒNG QUANG– HẢI DƯƠNG LẦN 2)

**Question 98:** Although Ariel arrived , we made her welcome just the same as everyone else.

**A.** expect **B.** unexpectedly **C.** unexpected **D.** expectation

**Question 99:** Please the milk carefully; I don’t want it to boil over.

**A.** look at **B.** notice **C.** watch **D.** examine

**Question 100:** These days, housework has been made much easier by electrical .

**A.** machinery **B.** appliances **C.** instruments **D.** equipment

**Question 101:** The island where these rare birds nest has been declared a(n) where poaching is prohibited.

**A.** observation **B.** reservation **C.** preservation **D.** conservation

**Question 102:** The play is quite suitable for children to see as there is nothing in it.

**A.** exceptional **B.** excessive **C.** exceptionable **D.** offended

**Question 103:** drugs are highly addictive and can have unpredictable side effects.

**A.** Designer **B.** Maker **C.** Composer **D.** Mixer

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN- HẢI PHÒNG LẦN 2)

**Question 104.** 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 105.** The management committee will meet several times this week to reach decisions about the future of the factory.

**A.** obvious **B.** direct **C.** brief **D.** sensible

**Question 106.** From my room on the sixth floor of the hotel, there’s a good of the mountains.

**A.** scene **B.** view **C.** sight **D.** look

**Question 107.** It’s a shame that these two plans are exclusive. Implementing one will automatically rule out the other.

**A.** imperceptibly **B.** respectively **C.** mutually **D.** exhaustively **Question 108.** 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 THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ– HÀ NỘI LẦN 3)

**Question 109:** They always kept on good with their next-door neighbors for the children’s sake.

**A.** will **B.** friendship **C.** terms **D.** relations

**Question 110:** The opposition will be elected into government at the next election, without a of a doubt

**A.** shade **B.** shadow **C.** benefit **D.** hue

**Question 111:** It seems that the world record for this event is almost impossible to .

**A.** get **B.** take **C.** beat **D.** achieve

**Question 112:** Another will be drawn from the experiment.

**A.** conclusion **B.** attention **C.** contrast **D.** inference

**Question 113:** Some candidates failed the oral examination because they didn’t have enough .

**A.** confide **B.** confident **C.** confidential **D.** confidence

**Question 114:** Their apartment looks nice. In fact, it’s .

**A.** extremely comfortable **B.** extreme comfortably

**C.** extreme comfortable **D.** extremely comfortably

**Question 115:** It’s a small lamp, so it doesn't off much light.

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

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN– ĐH TÂY NGUYÊN LẦN 1)

**Question 116.** Universities send letters of to successful candidates by post.

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

**Question 117.** At the end of the film, the young prince in love with a reporter.

**A.** felt **B.** made **C.** fell **D.** got

**Question 118.** I’m sorry – I must have dialed your number by .

**A.** mistake **B.** fault **C.** misunderstanding **D.** wrong

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TÂN KỲ 3– NGHỆ AN)

**Question 119:** When preparing a CV, university can consider attaching a separate report about official work experience during the course.

**A.** graduates **B.** applicants **C.** candidates **D.** leavers

**Question 120:** If you are paid monthly, rather than weekly, you receive .

**A.** a prize **B.** a reward **C.** a salary **D.** wages

**Question 121:** When things get wildly busy in the morning, some people breakfast to save time.

**A.** reduce **B.** skip **C.** omit **D.** quit

**Question 122:** Shy people often find difficult to part in group discussions.

**A.** play **B.** make **C.** take **D.** get

**Question 123:** Children who are isolated and lonely seem to have poor language and .

**A.** communicate **B.** communication **C.** communicative **D.** communicating

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TOÀN THẮNG- HẢI PHÒNG LẦN 3)

**Question 124.** Since our train leaves at 10.30, it is that everyone be at the station no later than 10.15.

**A.** urgent **B.** inescapable **C.** desired **D.** imperative

**Question 125.** Mrs. Robinson great pride in her cooking.

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

**Question 126.** The fastest runner took the just five metres before the finishing line.

**A.** advance **B.** lead **C.** place **D.** head

**Question 127.** We’re free most of the weekend, but we’ve got a few bits and to do on Sunday morning.

**A.** stuff **B.** ends **C.** things **D.** pieces

**Question 128.** In this course, students receive in the basic English grammar.

**A.** instruct **B.** instructional **C.** instruction **D.** instructive

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP– NGHỆ AN)

**Question 129:** Thanks to my friends’ remarks, my essays have been improved.

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

**Question 130:** Marianne seemed to offence at my comments on her work.

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

# (ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT THANH HÀ– HẢI DƯƠNG LẦN 2)

**ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ VỰNG**

**Question 1: D**

1. companion (n): bạn, người đồng hành
2. associate (n): bạn đồng nghiệp
3. company (n): bè bạn
4. partner (n): người cùng hợp tác

Tạm dịch: James luôn là người đồng hành dễ chịu, vì anh ấy rất cởi mở.

# Question 2: A

1. shred (v): phá huỷ
2. slice (v): thái
3. rip (v): làm rách
4. tear (v): xé

Tạm dịch: Bạn nên phá huỷ tài liệu lưu trữ thông tin cá nhân của mình trước khi vứt chúng đi.

# Question 3: B

1. prominent (adj): nổi trội
2. renowned (adj): nổi tiếng
3. notorious (adj): khét tiếng
4. distinguished (adj): kiệt xuất

Tạm dịch: Milan nổi tiếng với thời trang và mua sắm.

# Question 4: D

1. tranformed: thay đổi
2. altered: thay đổi
3. changed: thay đổi
4. converted: chuyển đôi (thường dùng với nhà)

Tạm dịch: Bạn tôi sống trong một căn nhà sửa lại từ nhà kho cũ ở một vùng rất thời thượng của thị trấn.

# Question 5: D

1. physical (adj): thuộc về vật lí
2. ordinary (adj): bình thường
3. normal (adj): bình thường
4. natural (adj): tự nhiên

Tạm dịch: Sinh thái học là môn nghiên cứu về môi trường tự nhiên.

# Question 6: A

1. exhibition (n): triển lãm
2. showing (n): buổi cho xem
3. presentation (n): bài thuyết trình
4. screening (n): chiếu lên màn hình

Tạm dịch: Ở thị trấn đang có một buổi diễn lãm nghệ thuật mà chúng ta không nên bỏ lỡ.

# Question 7: A

1. illegal (adj): phạm pháp
2. lawless (adj): không có luật pháp
3. criminal (n): tội phạm
4. banned (adj): bị cấm

Tạm dịch: Ở Anh, vừa lái xe vừa dùng điện thoại là phạm pháp.

# Question 8: B

1. strong (adj): mạnh
2. secure (adj): đảm bảo
3. positive (adj): tích cực
4. reassured (adj): được đảm bảo

Tạm dịch: Trước khi điền thông tin cá nhân của bạn, hãy chắc chắn đang là một trang web đảm bảo.

# Question 9: D

1. injure (v): bị thương
2. hurt (v): làm đau
3. exert (v): ảnh hưởng
4. strain (v): làm căng, mệt mỏi

Tạm dịch: Hãy nghỉ thường xuyên khi dùng máy tính, để mắt cậu không bị mệt mỏi.

# Question 10: C

1. sceptical (adj): hoài nghi
2. alert (adj): cảnh giác
3. cautious (adj): cẩn thận, chú ý
4. suspicious (adj): khả nghi

Tạm dịch: Khi di chuyển bằng tàu điện, hãy cẩn thận với bọn móc túi.

# Question 11: D

1. considerate (adj): ân cần, chu đáo
2. aware (adj): biết đến
3. thoughtful (adj): biết suy nghĩ, sâu sắc
4. conscious (adj): biết nhiều đến

Tạm dịch: Em trai tôi biết rất nhiều về thời trang.

# Question 12: D

considerate (adj): ân cần , chu đáo

thankful (adj): biết ơn, nhẹ nhõm đã tránh được điều không may gracious (adj): tử tế, tốt bụng

grateful (adj): biết ơn vì sự giúp đỡ của ai đó

Tạm dịch: Bạn nên biết ơn giáo viên của mình vì sự giúp đỡ của họ.

# Question 13: B

1. excited (adj): hào hứng
2. impressed (adj): cảm thất ấn tượng về cái gì
3. interested (adj): hứng thú, quan tâm
4. imposed: áp đặt

Tạm dịch: Giám khảo đã rất ấn tượng về màn trình diễn của những người biểu diễn xiếc.

# Question 14: C

1. pour (v): đổ
2. operate (v): vận hành
3. handle (v): xử lí, cầm tay vào
4. employ (v): thuê người làm

Tạm dịch: Hãy cầm cái bình ấy cẩn thận nhé, nó dễ vỡ lắm đấy.

# Question 15: C

1. round-about (n): giao điểm hoa thị
2. bypass (n): đường vòng
3. a lay-by (n): góc đỗ xe
4. a flyover (n): cầu chui

Tạm dịch: Sau 5 tiếng lái xe, tài xế ghé vào khu đỗ xe để nghỉ ngơi.

# Question 16. D

Kiến thức: từ vựng Don’t mind: không phiền Suggest: gợi ý

Enjoy: thích Decide: quyết định

Tạm dịch: Hè năm ngoái chúng tôi quyết định đi Phú Quốc, nơi được coi là hòn đảo ngọc của Việt Nam.

# Question 17. A

Kiến thức: cách kết hợp từ

Prepare meal: chuẩn bị bữa ăn

Tạm dịch: Thỉnh thoảng vào cuối tuần, bố tôi giúp mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn.

# Question 18.D

Kiến thức: từ loại

Trước danh từ **relationship** cần tính từ => chọn D

Tạm dịch: Một vài cặp đôi hiện đại sắp xếp hôn nhân và thực hiện những nhiệm vụ, khiến cho cuộc hôn nhân dần trở thành một mối kinh doanh hay một mối quan hệ sắp đặt.

# Question 19: A

1. prone (adj): dễ mắc phải
2. open (adj): mở
3. immune (adj): miễn dịch
4. ready (adj): sẵn sàng

Tạm dịch: Những người không tập thể dục thường có nguy cơ ốm cao.

# Question 20: A

1. revolutionized (v): cách mạng hoá
2. revolutionary (adj): mang tính cách mạng
3. revolution (n): cuộc cách mạng
4. revolutionarily (adv)

Tạm dịch: Thư điện tử và tin nhắn tức thì đã cách mạng hoá cách thức liên lạc toàn cầu.

# Question 21: A

1. deplete (v): cạn kiệt
2. preserve (v): bảo quản
3. dispose (v): vứt bỏ
4. replenish (v): làm đầy

Tạm dịch: Nếu con người và các doanh nghiệp không chuyển sang hướng bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ sớm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

# Question 22: D

1. eliminate (v): loại bỏ
2. throw (v): vứt bỏ
3. disposal (n): sự vứt đi
4. dispose (v): vứt đi

Tạm dịch: Mỗi hộ gia đình đều nên xử lí rác thải cẩn thận hơn.

# Question 23: C

1. exploit (v): khai thác
2. exploitable (adj): khai thác được
3. exploitation (n): sự khai thác
4. exploitative (adj): mang tính khai thác

Tạm dịch: Cuối cùng thì họ cũng nhận ra rằng khai thác tài nguyên trên trái đất một cách liều lĩnh chỉ có

thể dẫn đến thảm hoạ toàn cầu.

# Question 24: B

1. made (v): làm
2. paid (v): trả
3. gave (v): đưa cho
4. turned down (v): từ chối

Tạm dịch: Chủ tịch đã bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những người đã ủng hộ ông.

# Câu 25: B

whole-hearted: hoàn toàn nhiệt tình

light-hearted: vui vẻ soft-hearted: mềm lòng kind-hearted: tốt bụng

=>Chọn B

Tạm dịch: Người thuyết trình bắt đầu bài phát biểu của mình bằng một vài câu chuyện **vui vẻ** để tạo ra

mối tương tác với khán giả.

# Câu 26: D

Cụm từ: Make a decision (đưa ra quyết định)

Decisive: Adj Decide: Verb Decisively: Adverb Decision: Noun

=>Chọn D

Tạm dịch: John không thể quyết định kết hôn với Mary hay sống độc thân cho đến khi anh ta có đủ khả năng để mua nhà và xe hơi.

# Question 27: A

1. decision (n): quyết định
2. decisive (adj): quyết đoán
3. decidedly (adv)
4. decide (v): quyết định

Tạm dịch: Tới giờ, họ vẫn chưa đưa ra được quyết định rằng nên có đi hay không.

# Question 28: C

1. deliberately (adv): có chủ đích
2. intentionally (adv): có ý định
3. coincidentally (adv): tình cờ
4. practically (adv): thực tế

Tạm dịch: Sarah và tôi tình cờ đặt phòng ở cùng một khách sạn. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó.

# Question 29: A

1. spoils (v): nuông chiều
2. damages (v): phá hoại
3. harms (v): làm hại
4. ruins (v): làm hỏng

Tạm dịch: Bà mẹ ấy rất chiều con trai. Bà cho nó bất cứ thứ gì nó muốn.

# Question 30. D

**Kiến thức**: Cấu trúc với động từ “take”

# Giải thích:

Take notice of N/ Ving: chú ý đến = pay attention to

Tạm dịch: Không một ai chú ý đến cảnh báo và họ đã bơi ở nguồn nước bị ô nhiễm. Đáp án: D

**Question 31. A Kiến thức**: Từ vựng **Giải thích**:

* 1. Assistance (n) sự giúp đỡ, trợ giúp
	2. Assisted (v) được giúp đỡ, trợ giúp
	3. Assist (v) giúp đỡ, trợ giúp
	4. Assistant (n) trợ lý

Ngay sau “the “ + N và dựa vào ngữ cảnh của câu nên chọn đáp án A

Tạm dịch: Những thành tích anh ta đạt được một phần nhờ vào sự giúp đỡ của vợ anh ta.

**Question 32. C Kiến thức**: từ vựng **Giải thích**:

Shy (adj) xấu hổ

Polite (adj) lịch sự

Sociable (adj) thích giao tiếp, dễ hòa đồng

Unfriendly (adv) không thân thiện

Dựa vào văn cảnh thì chỉ có đáp án C đúng

Tạm dịch: Kathy là một cô gái rất dễ hòa đồng. Cô ấy có thể dễ dàng kết bạn mặc dù ở một nơi xa lạ. Đáp án: C

# Question 33. C Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

inedible (a): không ăn được

indelible (a): không thê gột sạch, không thể tẩy xóa illegible (a): khó đọc (chữ viết...)

unfeasible (a): không thể thực hiện được

**Tạm dịch:** Chữ viết tay hoàn toàn không thể đọc được. Ghi chú này hẳn phải được viết từ lâu.

# Chọn C Question 34. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

run-up (n): sự chạy lấy đà run-off (n): cuộc thi cuối cùng

run-out (n): phạt việt vị run-down (a): mệt mỏi, kiệt sức

**Tạm dịch:** - Daisy: “Bạn có bị ốm không? Trông bạn tệ quá!” - Liz: “A, tôi hơi kiệt sức. Bác sĩ nói tôi

phải nghỉ ngơi.” **Chọn D Question 35. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

appreciate (v): đánh giá cao overlook (v): bỏ qua; lờ đi

avoid (v): tránh enjoy (v): thích, hưởng thụ

**Tạm dịch:** Mẹ tôi thường bỏ qua những lỗi lầm của chúng tôi, trong khi bố tôi rất nghiêm khăc và trừng phạt chúng tôi dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất.

# Chọn B Question 36. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

Therefore: vì vậy Otherwise: nếu không thì

Only if: chỉ khi However: tuy nhiên

**Tạm dịch:** Bố mẹ đã cho tôi mượn tiền. Nếu không, tôi không thể chi trả cho chuyến đi.

# Chọn B Question 37. B

**Kiến thức**: Từ vựng

# Giải thích:

married (adj): đã kết hôn marriageable (adj): đủ tuổi kết hôn

marry (v): kết hôn unmarried (adj): chưa lập gia đình, độc thân

**Tạm dịch:** Ông Paulson có ba cô con gái trong độ tuổi kết hôn, điều khiến ông bận tâm nhiều.

# ChọnB

**Question 38. A Kiến thức:** Từ vựng **Giải thích:**

endangered (adj): bị đe dọa, gặp nguy hiểm available (adj): có sẵn

plant-eating: ăn thực vật contaminated (adj): bị ô nhiễm

**Tạm dịch:** Rất nhiều nỗ lực bảo tồn khác nhau đã được thực hiện để cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

# Chọn A Question 39. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

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

sustainability (n): sự bền vững purification (n): sự làm sạch, sự tinh lọc

**Tạm dịch:** Họ 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.

# ChọnC

**Question 40. A Kiến thức:** Từ vựng **Giải thích:**

resolution (n): quyết định, cách giải quyết salutation (n): lời chào wish (n): mong muốn pray (v): cầu nguyện Sau sở hữu cách “’s” cần một danh từ.

**Tạm dịch:** Quyết định năm mới của tôi trong năm nay là dành ít thời gian hơn cho Facebook và nhiều thời gian hơn cho việc học. Nhưng tôi không chắc chắn tôi sẽ giữ được điều đó.

# Chọn A Question 41. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

card (n): thẻ cheque (n): séc

credit (n): tín dụng cash (n): tiền mặt

on credit: bằng tín dụng

**Tạm dịch:** Công ty cho phép một số khách hàng mua hàng hóa bằng tín dụng và trả tiền cho họ sau.

# Chọn C Question 42. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

open-minded (a): phóng khoáng; không thành kiến

absent-minded (a): đãng trí narrow-minded (a): hẹp hòi kind-hearted (a): tốt bụng

**Tạm dịch:** Anh trai của anh ấy thậm chí từ chối lắng nghe quan điểm của bất kỳ ai khác. Anh ấy rất hẹp

hòi.

# Chọn C Question 43. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

first (định từ, trạng từ): trước nhất, đầu tiên introductory (a): mở đầu initial (a): đầu, đầu tiên opening (a): mở đầu; khai mạc Ta có cụm “initial cost” (n): chi phí ban đầu

**Tạm dịch:** Mặc dù chi phí xây dựng ban đầu của những ngôi nhà thân thiện với môi trường là rất cao,

nhưng về lâu dài chúng rất kinh tế.

# Chọn C Question 44. C

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

encourage (v): khuyến khích, khích lệ

encouraged (encourage, encouraged, encouraged) (v): khuyến khích, khích lệ

encouragement (n): sự khuyến khích, sự khích lệ

encouraging (a): khích lệ, cổ vũ

Vị trí này ta cần một danh từ, vì phía trước có từ chỉ số lượng “no”

**Tạm dịch:** Henry là một học sinh chăm học. Cậu không cần phải khuyến khích để học chăm chỉ.

# Chọn C Question 45. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

change (v): thay đổi scan (v): quét, scan

put (v): để, đặt give (v): cho, tặng

**Tạm dịch:** Tại sao bạn không quét những bức ảnh này vào máy tính của mình, bởi vì sau đó bạn sẽ có

bản sao kỹ thuật số của riêng mình.

# Chọn B Question 46. C

**Kiến thức:** Cụm từ

# Giải thích:

at present: hiện tại, bây giờ at the moment: vào lúc này, hiện giờ

at last: cuối cùng at the end: điểm cuối, cuối cùng

**Tạm dịch:** Anh đã chờ đợi bức thư này trong nhiều ngày, và cuối cùng nó đã đến.

# Chọn C Question 47. C

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** hard of hearing: kém tai, khó nghe

**Tạm dịch:** Nếu bạn bị kém tai, những trợ giúp nghe này sẽ là vô giá.

# Chọn C Question 48. C

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** have an impressive command of sth: giỏi làm việc gì

**Tạm dịch:** Cô ấy làm món ăn Nhật rất giỏi

# Chọn C Question 49. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. undercover (v): giấu giếm B. undertake (v): làm; cam đoan

C. undergo (v): trải qua D. underdo (v): làm ít

Cụm từ: undergo a transformation: thay đổi

**Tạm dịch:** Cách mà chúng tôi làm việc đã thay đổi hoàn toàn trong thập kỷ qua.

# Chọn C Question 50. C

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

A. society (n): xã hội B. socialize (v): xã hội hóa

C. sociable (adj): hòa đồng D. social (adj): thuộc xã hội Trước danh từ “issues” cần tính từ.

Có cụm “ social issues” các vấn đề xã hội

**Tạm dịch:** Chính phủ đã nỗ lực rất lớn để giải quyết hai vấn đề xã hội quan trọng nhất của nước ta.

# Chọn C Question 51. C

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

analyze (v): phân tích analysis (n): sự phân tích analytical (a): thuộc về phân tích, phép phân tích analytics (n): môn phân tích Vị trí này ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “mind” phía sau

**Tạm dịch:** Các bạn cùng lớp ngưỡng mộ cô rất nhiều vì cô có đầu óc phân tích rõ ràng.

# Chọn C Question 52. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

vision (n): sự nhìn, hình ảnh prospect (n): triển vọng, hy vọng

scenario (n): viễn cảnh, kịch bản post (n): cột mốc, chức vụ

**Tạm dịch:** Chú tôi đã rời bỏ công việc của mình vì ông không có triển vọng thăng tiến.

# Chọn B Question 53. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

supply (n): sự cung cấp, sự cung ứng change (n): tiền lẻ

cost (n): giá cả cash (n): tiền mặt

**Tạm dịch:** Tôi đã đưa cho người phục vụ một tờ tiền $50 và chờ tiền lẻ trả lại.

# Chọn B Question 54. A

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** Ta có cụm “a long face”: mặt buồn thượt, chán nản, buồn xỉu

**Tạm dịch:** Jim thường trông rất vui vẻ, nhưng hôm nay anh ấy trông thật buồn. Anh hẳn đã cãi vã với người bạn thân nhất của mình.

# Chọn A Question 55. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

origin (n): gốc, nguồn gốc, căn nguyên source (n): nguồn

resource (n): tài nguyên cause (n): nguyên nhân **Tạm dịch:** Một số thực phẩm là nguồn dinh dưỡng tốt bao gồm trái cây, rau và ngũ cốc. **Chọn B**

# Question 56. B Kiến thức: Từ loại Giải thích:

A. stylish (adj): diện B. stylishly (adv): một cách ăn diện

C. stylistic (adj): thuộc văn phong D. stylistically (adv): theo văn phong

Trước tính từ “dressed” ta cần một trạng từ để bổ nghĩa.

=> stylishly- dressed (adj): ăn mặc có phong cách/ thời thượng

**Tạm dịch:** Người phụ nữ ăn mặc có phong cách trong quảng cáo nở một nụ cười.

# Chọn B Question 57. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. absorb (v): hấp thụ, tiếp thu B. provide (v): cung cấp

C. transmit (v): truyền D. read (v): đọc

**Tạm dịch:** Các học sinh có thể tiếp thu rất nhiều thông tin chỉ qua việc lên lớp và ghi chép bài giảng tốt.

# Chọn A Question 58. C

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** pay sb a visit: ghé thăm ai

**Tạm dịch:** Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ ghé thăm chúng tôi khi bạn trở về thị trấn lần nữa.

# Chọn C Question 59. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. interval (n): lúc nghỉ B. pause (n): sự tạm ngừng

C. stop (n): sự dừng lại D. interruption (n): sự ngắt quãng **Tạm dịch:** Trò chơi diễn ra 2 tiếng với 15 phút nghỉ giữa phần 1 và phần 2. **Chọn A**

# Question 60. D Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

A. entirely (adv): toàn bộ B. barely (adv): hiếm khi

C. scarcely (adv): hiếm khi D. virtually (adv): hầu như, gần như

**Tạm dịch:** Khi anh ấy tới Ai Cập, anh ấy gần như không biết chút tiếng Ả Rập nào, nhưng chỉ trong vòng 6 tháng, anh ấy đã trở nên cực kì thành thạo.

# Chọn D Question 61. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. conditions (n): điều kiện B. opportunities (n): cơ hội

C. possibilities (n): khả năng D. chances (n): cơ hội **Tạm dịch:** Giá cổ phiếu có khả năng tăng trong những tháng tới. **Chọn C**

# Question 62. B Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

**A.** programmers (n): người lập trình **B.** coverage (n): tin tức sự kiện

**C.** concern (n) (about sth): mối quan tâm **D.** involvement (n): sự liên quan **Tạm dịch:** Nhiều người cảm thấy rằng truyền hình nên đưa ít tin tức về thể thao hơn. **Chọn B**

# Question 63. A Kiến thức: Từ loại Giải thích:

**A.** continual (adj): liên tiếp nhưng có ngắt quãng **B.** continuous (adj): liên tục, không ngừng

**C.** continuation (n): sự tiếp tục **D.** continuously (adv): một cách liên tục

Trước danh từ “complaints” (những lời phàn nàn) cần 1 tính từ.

**Tạm dịch:** Tôi không ưa John. Sự phàn nàn không ngừng của anh ấy khiến tôi rất bực.

# Chọn A Question 64. D

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** the brink of collapse: trên bờ vực phá sản

**Tạm dịch:** Việc quản lý yếu kém đã đưa công ty đến bờ vực phá sản

# Chọn D Question 65. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** prosperous (adj): thịnh vượng **B.** perfect (adj): hoàn hảo

**C.** vulnerable (adj): dễ bị tổn thương **D.** remained (adj): vẫn còn

**Tạm dịch:** Đa dạng sinh học của thế giới đang suy giảm với tốc độ chưa từng thấy, khiến động vật hoang dã dễ bị tổn thương.

# Chọn C Question 66. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** catch sight of sth/sb : bắt gặp

**Tạm dịch:** Tôi đã bắt gặp một con sư tử nằm dưới một cái cây, tim tôi đập loạn xạ.

# Chọn B Question 67. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** warm–hearted (adj): tốt bụng, giàu tình cảm **B.** light–hearted (adj): vui vẻ, vô tư

C whole–hearted (adj): hào hiệp, đại lượng **D.** big–hearted (adj): toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ

**Tạm dịch:** Kế hoạch của một sinh viên cho một chương trình âm nhạc để quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các quản trị viên trường học.

# Chọn C Question 68. C

**A.** expansions (n): sự mở rộng **B.** extensions (n): sự kéo dài

**C.** intensities (n): cường độ, sức mạnh **D.** weights (n): cân nặng, trọng lượng

**Tạm dịch:** Chỉ những chuyên gia mới có thể xác định được cường độ của ánh sáng tự nhiên khác nhau.

# Chọn C Question 69. D

**Kiến thức:** Từ loại

1. alternating (a): xen kẽ, thay phiên nhau
2. alternate (a, v): xen kẽ, để xen nhau
3. altering (v\_ing): thay đổi, đổi
4. alternative (a): có thể chọn để thay cho một cái khác

=> alternative energy sources: nguồn năng lượng thay thế

**Tạm dịch:** Nếu nguồn cung dầu cạn kiệt vào năm 2050 thì chúng ta cần tìm nguồn năng lượng thay thế sớm.

# Chọn D Question 70. C

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

1. disabilities (n): sự bất tài, sự bất lực, sự ốm yếu, tàn tật
2. unable (a): không có khả năng
3. disabled (a): khuyết tật
4. inability (n): sự không có năng lực, sự bất lực

the + adj => chỉ một tập hợp người (chỉ chung)

**Tạm dịch:** Người khuyết tật trong khu phố của tôi được chính quyền chăm sóc tốt.

# Question 71: C

**Kiến thức:** Sự kết hợp từ

# Giải thích:

1. force (n): lực lượng
2. influence (n): ảnh hưởng, tác động
3. effect (a): ảnh hưởng => take effect: bắt đầu có tác dụng, hiệu lực
4. action (n): hành động => take action: hành động

**Tạm dịch:** Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, người bệnh trở nên yên lặng hơn.

# Chọn C Question 72: C

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

**A.** exhaustive (adj): toàn diện, thấu đáo **B.** exhausting (adj): làm cho bị kiệt sức

**C.** exhausted (adj): kiệt sức **D.** exhaustion (n): sự kiệt sức

Sau động từ “was” dùng tính từ.

**Tạm dịch:** Mặc dù anh ấy bị kiệt sức, anh ấy vẫn đồng ý chơi tennis với tôi.

# Chọn C Question 73: A

**Kiến thức:** Liên từ

# Giải thích:

**A.** According to: theo như **B.** Due to: bởi vì (cái gì)

**C.** On account of: bởi vì (cái gì) **D.** Because of: bởi vì (cái gì)

**Tạm dịch:** Theo như dự báo thời tiết, trời sẽ mưa nhiều vào sáng nay.

# Chọn A Question 74: A

**Kiến thức:** Cấu trúc

**Giải thích:** Cấu trúc: S + find + O + adj + to V: nhận thấy ... như thế nào để ...

**Tạm dịch:** Anh ấy thấy việc trả lời tất cả Question hỏi trong khoảng thời gian cho phép là không thể.

# Chọn A Question 75. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** player (n): người chơi **B.** enthusiast (n): người nhiệt tình

**C.** energy (n): năng lượng **D.** programmer (n): người lập trình

**Tạm dịch:** Anh ấy là một người chơi thể thao tuyệt vời. Anh ấy hiếm khi lỡ bất kì cuộc đấu nào mặc dù anh ấy bận.

# Chọn A Question 76. B

**Giải thích:** award a penalty shot: hưởng một quả đá phạt

**Tạm dịch:** Một cú sút phạt hoặc 5 mét được trao khi một lỗi lớn được thực hiện trong đường 5 mét.

# Chọn B Question 77. D

**Giải thích:** the luck of the draw: diễn tả một sự việc gì đó phụ thuộc vào số phận, hên xui, không đoán trước được

**Tạm dịch:** Chúng ta có thể thắng, chúng ta có thể thua – Đó là số phận.

# Chọn D Question 78. A

**A.** review (n): bài phê bình **B.** reviewing (ving): phê bình

**C.** reviewer (n): người phê bình **D.** reviewed (v-ed): phê bình Sau mạo từ “a” và danh từ “book” cần thêm 1 danh từ để tạo thành 1 danh từ ghép.

**Tạm dịch:** Một cuốn sách có thể được đánh giá bởi một người đọc hoặc nhà văn chuyên nghiệp để tạo ra

một bài phê bình cuốn sách. **Chọn A Question 79. D**

**A.** team (n): đội **B.** competitor (n): đối thủ

**C.** appearance (n): sự xuất hiện **D.** performance (n): sự thể hiện

**Tạm dịch:** Để cải thiện thành tích của các vận động viên, Việt Nam đã thường xuyên trao đổi đoàn của

các quan chức thể thao, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên với các quốc gia khác.

# Chọn D Question 80. C

**Giải thích:** score goal: ghi bàn

**Tạm dịch:** Các cầu thủ càng ghi bàn nhiều, trận đấu càng trở nên thú vị.

# Chọn C Question 81. C

(to) seek: tìm kiếm

focus (n): tiêu điểm, tập trung meditation (n): sự suy ngẫm

attention (n): sự chú ý concentration (n): sự tập trung attention-seeking behaviour: hành vi tìm kiếm sự chú ý

**Tạm dịch:** Người giữ trẻ đã nói với cha mẹ của Billy về hành vi tìm kiếm sự chú ý của cậu bé và cách

cậu bé bắt đầu hành động ngay khi họ rời khỏi nhà. **Chọn C Question 82. A**

disposable (adj): dùng một lần consumable (adj): có thể tiêu thụ được

spendable (adj): có thể dùng được available (adj): có sẵn

**Tạm dịch:** Mỗi thiết bị dùng một lần được đưa đi thiêu hủy.

# Chọn A Question 83. A

facilitate (v): tạo điều kiện show (v): chỉ ra

cause (v): gây ra oppose (v): phản đối

**Tạm dịch:** Một nhà lãnh đạo giỏi trong thời đại toàn cầu hóa không phải là áp đặt mà tạo điều kiện cho

sự thay đổi. **Chọn A Question 84. D**

Giữa mạo từ “a” và danh từ “professor” cần một tính từ.

distinguish (v): phân biệt distinct (adj): khác biệt distinctive (adj): đặc biệt distinguished (adj): ưu tú, xuất sắc, lỗi lạc; được nhiều người mến mộ

**Tạm dịch:** Cha của anh ấy từng là một giáo sư ưu tú tại trường đại học. Nhiều sinh viên mến mộ ông ấy.

# Chọn D Question 85. A

rank and file: nhân viên, người làm công bình thường fight tooth and nail: cố gắng hết sức để đạt được điều gì eager beaver: những người làm việc chăm chỉ, nhiệt tình old hand: những người có tay nghề, kinh nghiệm lâu năm

**Tạm dịch:** Hầu hết các công nhân ở xưởng này không làm việc nghiêm túc hay hiệu quả. **Chọn A Question 86: C**

* make a comment/ comments: bình luận – make action (không tồn tại cụm động từ này)
* make an attempt/ attempts: cố gắng, nỗ lực, thử – make progress: tiến bộ

**Tạm dịch:** Mặc dù chúng tôi đã bảo họ đừng bắt chúng tôi chờ đợi, nhưng họ không hề cố gắng tí nào để tăng tốc độ giao hàng.

# Chọn C Question 87: C

**Giải thích:** drop a brick/ clanger: nói ra điều xúc phạm/làm xấu hổ ai mà không hay biết, lỡ lời

**Tạm dịch:** Bạn thực sự đã lỡ lời ngàyhôm trước khi bạn nói với Brian rằng bạn đã thấy vợ anh ta ở rạp chiếu phim. Anh ta đã nghĩ rằng cô ấy đang ở nhà mẹ mình.

# Chọn C Question88: B

* out of place: không phù hộ với vị trí, không ở đúng chỗ
* out of the question: không thể được, không được phép
* out of order: bị hỏng
* out of practice: kém đi về cái gì vì gần đây không dành nhiều thời gian cho nó

**Tạm dịch:** Tôi không thể nào cho bạn vay thêm tiền; nó là khá không thể được. **Chọn B Question 89: B**

A. worthy (adj): xứng đáng B. priceless (adj): vô giá

C. worthless (adj): không có giá trị D. valueless (adj): không có giá trị

**Tạm dịch:** Khi đám cháy bùng phát ở Louvre, ít nhất hai mươi bức tranh vô giá đã bị phá hủy, trong đó

có hai bức của Van Gogh.

# Chọn B Question 90: D

A. silently (adv): lặng lẽ B. intentionally (adv): cố ý

C. deliberately (adv): cố ý D. accidentally (adv): vô tình

**Tạm dịch:** Mẹ của bạn đã vô tình đọc một chút thư bạn nhận được vì cô ấy đã mở nó mà không nhìn vào tên trên phong bì. **Chọn D**

# Question 91: B

A. imaginable (adj): có thể tưởng tượng B. imaginary (adj): chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng

C. imagination (n): trí tưởng tượng D. imaginative (adj): giàu, có trí tưởng tượng Trước danh từ “line” và sau mạo từ “an” cần dùng tính từ.

**Tạm dịch:** Đường xích đạo là một đường tưởng tượng chia Trái Đất thành hai phần. **Chọn B Question92. A**

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

1. the brink: bờ, bờ vực, dùng với "collapse" hoặc "bankruptcy"
2. the foot: chân (giường, ghế, tường, núi..)
3. the edge: bờ, gờ, cạnh (hố sâu), rìa, lề (rừng, sách...). Người ta cũng có thể dùng edge trong cấu trúc "on the edge of recession"
4. the ring: vòng, vòng đai, vành khung, vòng gỗ của cây cối

**Tạm dịch:** Sự quản lý yếu kém đã đưa công ty đến bờ vực phá sản.

# Chọn A Question 93. D

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** at the expense of sth: trả giá bằng cái gì

**Tạm dịch:** Ông đã xây dựng một doanh nghiệp thành công nhưng tất cả đã phải trả giá bằng sức khỏe của

mình.

# Chọn D Question 94. D

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

A. decide (v): quyết định B. decisive (adj): quyết đoán

C. decision (n): quyết định D. decisively (adv): một cách quyết đoán

Sau động từ (act) cần một trạng từ bổ nghĩa cho nó.

**Tạm dịch:** Anh ấy là một người lãnh đạo tốt, là người luôn hành động một cách quyết đoán trong trường hợp khẩn cấp.

# Chọn D Question 95. C

**Kiến thức:** Phrasal verb

# Giải thích:

1. add in: thêm vào
2. give up: từ bỏ
3. take on somebody = to employ somebody: nhận vào làm, thuê, mướn (người làm...)
4. gain on: tranh thủ được lòng (ai)

**Tạm dịch:** Nếu đơn đặt hàng cứ đến thế này, tôi sẽ phải thuê thêm nhân viên.

# Chọn C Question 96. A

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** make a fuss: làm quá lên

**Tạm dịch:** Tôi không thể hiểu tại sao bạn phải làm ầm ĩ về một cái gì đó không quan trọng.

# Chọn A Question 97. C

**Kiến thức:** Sự kết hợp từ

# Giải thích:

A. fortunes (n): vận may B. experience (n): kinh nghiệm

C. progress (n): tiến bộ D. work (n): công việc

make progress: có tiến triển/ tiến bộ

**Tạm dịch:** Nhờ có sự trợ giúp của giáo viên và bạn bè, anh ấy đã có tiến bộ vượt bậc và vượt qua bài thi

cuối kì với số điểm cao.

# Chọn C Question 98. B

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

Sau động từ “arrive” ta cần 1 trạng từ chỉ thể cách để bổ nghĩa.

1. expect (v): mong đợi
2. unexpectedly (adv): 1 cách bất ngờ, bất thình lình
3. unexpected (adj): bất ngờ
4. expectation (n): sự mong đợi

**Tạm dịch:** Mặc dù Ariel đã đến bất ngờ, chúng tôi vẫn chào đón cô ấy giống như những người khác.

# Chọn B Question 99. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

1. look at (v): nhìn vào
2. notice (v): để ý
3. watch (v): trông coi, nhìn cái gì đó (trong 1 khoảng thời gian)
4. examine (v): kiểm tra

**Tạm dịch:** Làm ơn trông chừng sữa cẩn thận; tôi không muốn nó bị sôi trào ra ngoài.

# Chọn C Question 100. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

1. machinery (n): máy móc (nói chung) (danh từ không đếm được)
2. appliances (n): thiết bị (phục vụ cụ thể cho một mục đích sử dụng nào đó)
3. instruments (n): dụng cụ, nhạc cụ
4. equipment (n): những thứ cần cho một hành động, mục đích cụ thể nào đó (danh từ không đếm được)

electrical appliances: điện gia dụng

**Tạm dịch:** Hiện tại, việc nhà đã được làm dễ dàng hơn bởi các thiết bị điện.

# Chọn B Question 101. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

1. observation (n): sự quan sát
2. reservation (n): khu bảo tồn (danh từ đếm được)
3. preservation (n): sự gìn giữ, bảo tồn (danh từ không đếm được)
4. conservation (n): sự bảo tồn, duy trì (danh từ không đếm được)

Câu có mạo từ “a(n)” nên cần điền một danh từ đếm được dạng số ít

**Tạm dịch:** Hòn đảo nơi những con chim quý hiếm này làm tổ, đã được tuyên bố là một khu bảo tồn nơi

mà hành động săn trộm bị cấm.

# Chọn B Question 102. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** exceptional (adj): khác thường, ngoại lệ **B.** excessive (adj): quá mức, thừa

**C.** exceptionable (adj): gây khó chịu, xúc phạm **D.** offended (adj): cảm thấy bị xúc phạm **Tạm dịch:** Vở kịch thì khá phù hợp cho trẻ em xem bởi vì chẳng có gì gây khó chịu trong đó. **Chọn C**

# Question 103. A Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

**A.** Designer (n): nhà thiết kế **B.** Maker (n): người chế tạo

**C.** Composer (n): nhà sáng tác **D.** Mixer (n): máy trộn

=> designer drug: thuốc nhân tạo, không tự nhiên, có thể gây nghiện và thường bất hợp pháp

**Tạm dịch:** Thuốc tổng hợp gây nghiện thường có tính gây nghiện cao và có thể có những tác dụng phụ

không lường trước được.

# Chọn A Question 104. A

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

**A.** endangered (adj): có nguy cơ tuyệt chủng **B.** endanger (v): làm ai/cái gì nguy hiểm

**C.** danger (n): sự nguy hiểm **D.** dangerous (adj): nguy hiểm Trước danh từ “species” ta cần dùng một tính từ.

**Tạm dịch:** Cá mập voi từ lâu đã được xem là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng bởi vì môi trường sống tự

nhiên của chúng bị huỷ hoại nghiêm trọng vì ô nhiễm nước.

# Chọn A Question 105. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** obvious (adj): rõ ràng **B.** direct (adj): trực tiếp

**C.** brief (adj): ngắn gọn **D.** sensible (adj): hợp lí

**Tạm dịch:** Ban quản lí sẽ họp một vài lần trong tuần này để đưa ra quyết định ngắn gọn về tương lai của

nhà máy.

# Chọn C Question 106. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** scene (n): phong cảnh **B.** view (n): cảnh quan, quang cảnh

**C.** sight (n): quan sát **D.** look (n): cái nhìn **Tạm dịch:** Từ phòng của tôi trên tầng 6 khách sạn, có quang cảnh núi rất đẹp. **Chọn B**

# Question 107. C Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

**A.** imperceptibly (adv): không thể nhận biết **B.** respectively (adv): tương ứng

**C.** mutually (adv): lẫn nhau **D.** exhaustively (adv): triệt để

**Tạm dịch:** Thật xấu hổ khi hai kế hoạch này là loại trừ lẫn nhau. Thực hiện cái này sẽ tự động loại trừ cái kia.

# Chọn C Question 108. D

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** throw caution to the wind: liều lĩnh làm gì

**Tạm dịch:** Doanh nhân trẻ này có thể có cơ hội thành công vì dám liều lĩnh.

# Chọn D Question 109. C

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** Cụm từ: keep on good terms with sb: giữ quan hệ tốt với ai đó

**Tạm dịch:** Họ luôn giữ quan hệ tốt với hàng xóm vì lợi ích của bọn trẻ.

# Chọn C Question 110. B

**Kiến thức:** Sự hợp từ

**Giải thích:** without a shadow of doubt: không một chút nghi ngờ

**Tạm dịch:** Đối thủ sẽ được bầu cử vào chính phủ trong cuộc bầu cử tiếp theo mà không có một chút nghi

ngờ nào.

# Chọn B Question 111. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** get (v): có được **B.** take (v): lấy

**C.** beat (v): đánh bại **D.** achieve (v): đạt được

**Tạm dịch:** Dường như kỉ lục thế giới của môn thi này là gần như không thể đánh bại.

# Chọn C Question 112. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** conclusion (n): kết luận **B.** attention (n): sự chú ý

**C.** contrast (n): sự tương phản **D.** inference (n): suy luận

**Tạm dịch:** Một kết luận khác sẽ được rút ra từ thí nghiệm.

# Chọn A Question 113. D

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

**A.** confide (v): kể, tâm sự **B.** confident (a): tự tin

**C.** confidential (a): bí mật **D.** confidence (n): sự tự tin Sau “enough” ta cần một danh từ.

**Tạm dịch:** Một vài thí sinh trượt kì thi vấn đáp bởi vì họ không có đủ tự tin.

# Chọn D Question 114. A

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

Sau “to be” ta cần một tính từ.

Trước tính từ có thể có các trạng từ để bổ nghĩa.

extreme (a): khắc nghiệt => extremely (adv): cực kỳ

comfortable (a): thoải mái => comfortably (adv): một cách thoải mái

**Tạm dịch:** Căn hộ của họ trông có vẻ đẹp. Thực tế thì nó cực kỳ thoải mái.

# Chọn A Question 115. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** cast off: loại bỏ **B.** give off: phát ra, tỏa ra

**C.** shed (v): vứt bỏ, ném đi **D.** spend (v): dành

**Tạm dịch:** Đó là một cái đèn nhỏ, vì vậy nó không phát ra quá nhiều ánh sáng.

# Chọn B Question 116. D

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

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

**C.** acceptably (adv): chấp nhận được **D.** acceptance (n): sự chấp nhận

=> letter of acceptance: thư mời nhập học

**Tạm dịch:** Các trường đại học gửi thư mời nhập học cho các thí sinh thành công qua đường bưu điện.

# Chọn D Question 117. C

**Kiến thức:** Cụm từ

# Giải thích:

fall in love: yêu, phải lòng ai đó

feel – felt – felt: cảm thấy

make – made – made: chế tạo, sản xuất

get – got – got/gotten: có được, lấy được

**Tạm dịch:** Cuối phim, chàng hoàng tử trẻ phải lòng một phóng viên.

# Chọn C Question 118. A

**Kiến thức:** Cụm từ

# Giải thích:

by mistake: vô ý, vô tình fault (n): lỗi, sai lầm

misunderstanding (n): hiểu lầm

wrong (n): điều sai

**Tạm dịch:** Tôi xin lỗi – Tôi chắc có lẽ đã vô tình gọi nhầm số của bạn.

# Chọn A Question 119. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. graduates (n): sinh viên tốt nghiệp B. applicants (n): ứng viên

C. candidates (n): thí sinh D. leavers (n): người đang rời đi (một nơi nào đó)

**Tạm dịch:** Khi chuẩn bị CV, sinh viên tốt nghiệp đại học có thể xem xét đính kèm một báo cáo riêng về

kinh nghiệm làm việc chính thức trong suốt khóa học.

# Chọn A Question 120. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. a prize (n): giải thưởng B. a reward (n): phần thưởng

C. a salary (n): lương (theo tháng) D. wages (n): lương (theo ngày / tuần)

**Tạm dịch:** Nếu bạn đươc trả tiền hàng tháng chứ không phải hàng tuần, bạn đang nhận lương theo tháng.

# Chọn C Question 121. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

skip + meal (breakfast/lunch/dinner): bỏ bữa ăn

reduce (v): giảm skip (v): bỏ qua omit (v): bỏ sót quit (v): từ bỏ

**Tạm dịch:** Khi mọi việc trở nên cực kì bận rộn vào buổi sáng, vài người bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời

gian.

# Chọn B Question 122. C

**Kiến thức:** Phrasal verb

**Giải thích:** take part in = participate in = join: tham gia

**Tạm dịch:** Người nhút nhát hay cảm thấy khó khăn trong việc tham gia và các cuộc thảo luận nhóm.

# Chọn C Question 123. B

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

A. communicate (v): giao tiếp B. communication (n): sự giao tiếp

C. communicative (adj): sẵn sàng giao tiếp D. communicating (V-ing): giao tiếp Cấu trúc song song trong câu: liên từ “and” nối 2 từ cùng loại với nhau.

“language” (ngôn ngữ) là danh từ => sau “and” ta cần 1 danh từ.

**Tạm dịch:** Trẻ em mà bị cô lập hoặc cô đơn có vẻ sẽ có ngôn ngữ và giao tiếp kém.

# Chọn B Question 124. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. urgent (a): gấp, khẩn cấp B. inescapable (a): không thể tránh được

C. desired (a): yêu cầu, đề nghị D. imperative (a): bắt buộc

**Tạm dịch:** Vì chuyến tàu của chúng tôi rời bến lúc 10.39, mọi người bắt buộc phải có mặt ở nhà ga trước

10.15.

# Chọn D Question 125. D

**Kiến thức:** Cách kết hợp từ

**Giải thích:** take pride in= be proud of: tự hào về

**Tạm dịch:** Bà Robinson rất tự hào về tài nấu ăn của mình.

# Chọn D Question 126. B

**Kiến thức:** Cách kết hợp từ

**Giải thích:** take the lead: dẫn đầu, chỉ huy

**Tạm dịch:** Người chạy nhanh nhất dẫn đầu chỉ 5m trước vạch đích.

# Chọn B Question 127. D Kiến thức: Idiom

**Giải thích:** bits and pieces: thứ/việc lặt vặt

**Tạm dịch:** Chúng tôi rảnh gần hết tuần, nhưng chúng tôi có vài việc lặt vặt phải làm vào sáng chủ nhật.

# Chọn D Question 128. C

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

1. instruct (v): chỉ dẫn
2. instructional (a): có tính chất hướng dẫn
3. instruction (n): hướng dẫn, chỉ dẫn
4. instructive (a): để dạy, để truyền kiến thức Sau động từ "receive" ta cần một danh từ làm tân ngữ.

**Tạm dịch:** Trong khóa học này, học sinh được hướng dẫn về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản.

# Chọn C Question 129. A

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

1. constructive (adj): mang tính chất xây dựng
2. construction (n): sự xây dựng
3. constructor (n): người xây dựng, công ty xây dựng
4. construct (v): xây dựng

Cần điền 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “remarks”.

**Tạm dịch:** Nhờ vào những lời nhận xét có tính xây dựng của bạn bè, những bài tiểu luận của tôi đã được cải thiện.

# Chọn A Question 130. C

**Kiến thức:** Sự kết hợp từ

**Giải thích:** take offence: cảm thấy buồn phiền, bị tổn thương, bị xúc phạm

**Tạm dịch:** Marianne dường như bị xúc phạm bởi những lời bình luận của tôi về công việc của cô ấy.

# Chọn C