# 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.** After a momentary of concentration, Simon managed to regain his focus and completed the test.

**A.** failure. **B.** lapse. **C.** fault. **D.** error.

**Question 2.** The prices of property in big cities may deter people on low incomes from owning a house there.

**A.** competitive. **B.** forbidding. **C.** prohibitive. **D.** inflatable.

**Question 3.** The operation of the newly constructed plants is likely to lead to environmental consequences.

**A.** far-reaching. **B.** far-gone. **C.** far-flung. **D.** far-off.

**Question 4.** Many parents tend to make their children study hard in the belief that good education will enable them to in the future.

**A.** get on. **B.** turn up. **C.** turn away. **D.** get out.

**Question 5.** You must not any step in the process; otherwise, you would not be able to cook the dish properly.

**A.** leave. **B.** quit. **C.** skip. **D.** hide.

**Question 6.** Susan has achieved great in her career thanks to her hard work.

**A.** successfully. **B.** successful. **C.** succeed. **D.** success.

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 1

**Question 7.** The costal city is extra buses during the summer because of a considerable increase in the number of tourists.

**A.** turning out. **B.** making up. **C.** taking off. **D.** putting on.

**Question 8.** Although she had been told quite sternly to herself together, she simply couldn’t stop the tears from flowing.

**A.** bring. **B.** force. **C.** pull. **D.** push.

**Question 9.** to fame at an early age may have a negative influence on children’s psychological development.

**A.** Approaching. **B.** Rising. **C.** Going. **D.** Reaching.

**Question 10.** Participating in teamwork activities helps students develop their skills.

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

**Question 11.** In most countries, photocopying books without the publisher’s permission is clearly a copyright .

**A.** infliction. **B.** infringement. **C.** interference. **D.** interpretation.

**Question 12.** These volunteer programmes aim to provide education for children in regions.

**A.** far-sighted. **B.** far-fetched. **C.** far-reaching. **D.** far-flung.

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 2

**Question 13.** It to reason that Jason passed the exam with flying colours on account of his working hard during the term.

**A.** lays. **B.** comes. **C.** gets. **D.** stands.

**Question 14.** Candidates are advised to dress formally to make a good on job interviewers.

**A.** impressive. **B.** impression. **C.** impress. **D.** impressively.

**Question 15.** You shouldn’t lose heart; success often comes to those who are not by failure.s

**A.** put off. **B.** turned on. **C.** left out. **D.** switched off. **Question 16.** The presenter started his speech with a few jokes to build rapport with the audience.

**A.** kind-hearted. **B.** soft-hearted. **C.** light-hearted. **D.** whole-hearted. **Question 17.** Several measures have been proposed to the problem of unemployment among university graduates.

**A.** create. **B.** address. **C.** pose. **D.** admit.

**Question 18.** It is advisable that the apprentice should be to learn the ins and outs of the new job.

**A.** observant. **B.** acceptable. **C.** noticeable. **D.** permissive

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 3

**Question 19:** Your drink cost $40, you gave me a $50 note and here is your .

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

**Question 20:** People can become very when they are stuck in traffic for a long time.

**A.** single-minded **B.** bad-tempered **C.** even-tempered **D.** even-handed **Question 21:** Though we were after hard-working days, we tried to help our parents redecorate the house to welcome Tet.

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

**Question 22:** At the 2015 Women in the World Summit, Hillary Clinton asserted that “ cultural codes, religious beliefs and structural biases have to be changed”.

**A.** deep-seated **B.** deep-seating **C.** seated-deep **D.** seating -deep

**Question 23:** Miss Diligent did nine hour’s studying a day for her exam.

**A.** heavy **B.** solid **C.** powerful **D.** big

**Question 24:** “At the start of the 19th century, the highest- newspaper in the United Kingdom was The Morning Post, which sold around 4,000 copies per day.”

**A.** distribution **B.** coverage **C.** circulation **D.** sales

**Question 25:** The boys that they had broken the window, but I’m sure they did.

**A.** refused **B.** denied **C.** objected **D.** reject

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 5

**Question 26:** I accidentally my ex and his girlfriend when I was walking along a street yesterday.

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

**Question 27:** He said it was an accident but I know he did it on .

**A.** aim **B.** purpose **C.** goal **D.** reason

**Question 28:** 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 29:** $507, $707. Let’s the difference and say $607.

**A.** avoid **B.** split **C.** agree **D.** decrease

**Question 30:** 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

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 6

**Question 31:** Certificates provide proof of your .

**A.** qualifications **B.** diplomas **C.** ambitions **D.** qualities

**Question 32:** Onion crisis is to arise in India. This demand-supply imbalance has resulted from the government’s inability to preserve the crop for non-harvesting seasons.

**A.** reputed **B.** known **C.** foreseen **D.** bound

**Question 33:** I don’t understand what these results .

**A.** significant **B.** significance **C.** signify **D.** significantly **Question 34:** What can be drawn from the experiment of two American physicists, Clinton Davisson and Lester Germer?

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

**Question 35:** It seems that the thief took of the open window and got inside that way.

**A.** occasion **B.** chance **C.** opportunity **D.** advantage

**Question 36:** If you are an independent traveler, we can arrange a tour.

**A.** well-known **B.** tailor-made **C.** ready-made **D.** well-kept

**Question 37:** There has been a widespread about whether North Korea has successfully miniaturized a nuclear weapon and whether it has a working H-bomb.

**A.** gossip **B.** challenge **C.** doubt **D.** rumour

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 7

**Question 38:** The country mouse ran home as fast as his legs could carry him.

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

**Question 39:** The plice spokesman said he was to believe that the arrested man was the serial killer they had been looking for.

**A.** inclued **B.** seemed **C.** suspected **D.** supposed

**Question 40:** For lunch, I always haave something quick and easy: a sandwich, a salad, toast and the

.

**A.** same **B.** similar **C.** like **D.** rest

**Question 41:** This fruit has been in the fridge for over three weeks! It is all .

**A.** sour **B.** mouldy **C.** rotten **D.** bitter

**Question 42:** As I have just had a tooth , I am not allowed to eat or drink anything for three hours.

**A.** taken out **B.** crossed out **C.** broken off **D.** tried on

**Question 43:** We don’t seem to have any more of that book, Sir. It is out of but we are getting a new delivery next Thursday if you would like to pop back then.

**A.** stock **B.** order **C.** print **D.** shop

**Question 44:** I phoned Tiki, who me that my reference books would be delivered within 3 days.

**A.** assured **B.** confirmed **C.** guaranteed **D.** reassured

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 8

**Question 45:** 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 46:** She was out of 115 applicants for the position of managing Director.

**A.** short-changed **B.** short-listed **C.** shorted-sighted **D.** short-handed

**Question 47:** It seems that the world record for this event is almost impossible to .

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

**Question 48:** The smell was so bad that it completely us off our food.

**A.** set **B.** took **C.** got **D.** put

**Question 49:** He has been waiting for this letter for days, and at it has come.

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

**Question 50:** It is opportunity to see African wildlife in its natural environment.

**A.** an unique **B.** a unique **C.** the unique **D.** unique

**Question 51:** Delegates will meet with from industry and the government.

**A.** represented **B.** representative **C.** representatives **D.** presenters

**Question 52:** I’ve never really enjoyed going to the ballet or the opera; they’re not really my .

**A.** piece of cake **B.** sweets and candy **C.** biscuit **D.** cup of tea

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 9

**Question 53:** Mario has now to the point where his English is almost fluent.

**A.** arrived **B.** approached **C.** advanced **D.** reached

**Question 54:** Opera singer Maria Callas was known for her , powerful voice.

**A.** intensity **B.** intensify **C.** intense **D.** intensely

**Question 55:** Dr. Parker gave my mom a lovely for spaghetti carbonara.

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

**Question 56:** My sunburnt nose made me feel rather for the first few days of the holiday.

**A.** self-confident **B.** self-centered **C.** self-conscious **D.** self-evident

**Question 57:** Why is he always the subject of money?

**A.** bringing up **B.** taking up **C.** looking up **D.** turning up

**Question 58:** We regret to tell you that the materials you ordered are .

**A.** out of reach **B.** out of practice **C.** out of stock **D.** out of work

**Question 59:** It is not to be drunk in the street.

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

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 10

**Question 60:** He decided to buy some chocolate kept in an container for his father,

**A.** air tighted **B.** tight - air **C.** tight aired **D.** airtight

**Question 61:** The politician tried to arouse the crowd, but most of them were to his arguments.

**A.** closed **B.** indifferent **C.** careless **D.** dead

**Question 62:** - “Can you take the day off tomorrow?”

- “Well, I’ll have to get from my boss.”

**A.** permission **B.** licence **C.** allowance **D.** permit

**Question 63:** I do not believe that this preposterous scheme is of our serious consideration.

**A.** worthy **B.** worth **C.** worthwhile **D.** worthless

**Question 64:** Dr. Evans has a valuable contribution to the life of the school.

**A.** done **B.** created **C.** caused **D.** made

**Question 65:** It was difficult to guess what her to the news would be.

**A.** feelings **B.** reaction **C.** capital **D.** opinion

**Question 66:** The show was very funny. They were sport commentators.

**A.** sending up **B.** taking up **C.** looking up **D.** bringing up

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 11

**Question 67:** Prime Minister Malcolm Turnbull is trying to himself with US President Donald Trump and impress Australian voters.

**A.** gratify **B.** please **C.** ingratiate **D.** commend

**Question 68:** She made no to her illness but only to her future plans.

**A.** statement **B.** mention **C.** reference **D.** comment

**Question 69:** It is difficult to assess the full of the damage caused by Hurricane Sandy, one of the most destructive storms the U.S. has had in quite some time.

**A.** range **B.** extent **C.** amount **D.** quality

**Question 70:** Mr. Nixon refused to answer the questions on the that the matter was confidential.

**A.** reasons **B.** excuses **C.** grounds **D.** foundation

**Question 71:** While the victory moves Vietnam, incredibly, a step nearer to the title, it sees Qatar fall at the semi-final stage for the second competition in AFC U23 *Championship*.

**A.** successive **B.** success **C.** successfully **D.** successful

**Question 72:** Peter Rae and screamed “Get out of my sight”.

**A.** turned on **B.** took on **C.** got back **D.** showed off

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 12

**Question 73:** In 2006, the news agency Reuters withdrew from sale 920 pictures taken by a photographer because two images taken in Lebanon were to have been digitally manipulated.

**A.** believed **B.** suggested **C.** announced **D.** recommended

**Question 74:** He walked from the court a free man, having been of murder.

**A.** unconvinced **B.** discharged **C.** liberated **D.** acquitted

**Question 75:** Everyone laughed when he the teacher so well.

**A.** looked up **B.** took off **C.** sent off **D.** called up **Question 76:** How did the framers put into the idea of popular sovereignty expressed in the Declaration of Independence?

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

**Question 77:** You can’t wash this jacket in the washing machine- you need to get it .

**A.** dry-cleaning **B.** spin-dried **C.** spring-cleaned **D.** clean dried

**Question 78:** Politicians blame the media if they don’t win the election. They are so predictable.

**A.** variable **B.** variety **C.** various **D.** invariably

**Question 79:** The new political party came to the after the general election.

**A.** fore **B.**back **C.** side **D.** front

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 13

**Question 80:** Students should never to violence to solve any problems.

**A.** exert **B.** resolve **C.** resort **D.** recourse

**Question 81:** The novelty of married life seems to if the couple involved don't have ways to renew their love.

**A.** turn out **B.** do without **C.**fade in **D.** wear off

**Question 82:** It never my head that such great Bulgarian rose festivals would be held in Hanoi, our capital city.

**A.** struck **B.** dawned **C.** occurred **D.** entered

**Question 83:** With all due respect, I think your comments are .

**A.** short-sighted **B.** far-sighted **C.** single-minded **D.** single -handed

**Question 84:** It is alleged that mothers and grandmothers spoil the children by their mistakes.

**A.** neglecting **B.** overlooking **C.** avoiding **D.** passing **Question 85:** Internet Service is the latest mode of which helps US get required information directly through computers by opening the site.

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

**Question 86:** Despite all the evidence, he wouldn’t admit that he was in the .

**A.** fault **B.** error **C.** wrong **D.** slip

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 14

**Question 87:** They live in a very populated area of Italy.

**A.** sparsely **B.** scarcely **C.** hardly **B.** barely

**Question 88:** Be careful! Don’t your drink on the table.

**A.** spill **B.** spread **C.** flood **D.** flow

**Question 89:** Her little grandson has been a source of great to her.

**A.** enjoyable **B.** enjoyed **C.** enjoying **D.** enjoyment

**Question 90:** I’m afraid that we don’t have any size in stock, madam.

**A.** higher **B.** large **C.** greater **D.** taller

**Question 91:** You should go to your dentist for regular .

**A.** check-ins **B.** check-outs **C.** check-ups **D.** check-up

**Question 92:** You will have to your holiday if you are too ill to travel.

**A.** call off **B.** cut down **C.** back out **D.** put aside

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 15

**Question 93:** Local authorities have to learn to allocate resources .

**A.** efficient **B.** efficiency **C.** inefficient **D.** efficiently

**Question 94**: Don’t be by these slick - talking salesmen.

**A.** put aside **B.** put up **C.** taken in **D.** taken away.

**Question 95:** The of the family home following the divorce was a great shock to the children.

**A.** break - down **B.** break - in **C.** break - up **D.** break - out

**Question 96:** Only 300 for that laptop? That’s a real !

**A.** bargain **B.** contract **C.** sale **D.** donation

**Question 97:** Floods have completely the farmer’s crops.

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

**Question98:** All his hard work in great success.

**A.** accounted **B.** culminated **C.** merged **D.** succumbed

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 16

**Question 99:** Jane is very about her career.

**A.** single-handed **B.** single-minded **C.** fresh-face **D.** bare-faced **Question 100:** Light are small planes with seats for no more than about six passengers. airplane **B.** airship **C.** aircraft **D.** aircrafts **Question 101:** A: How much is this car?

B: 15,000 dollars. My uncle paid for it by .

**A.** cash **B.** credit **C.** installments **D.** hire purchase

**Question 102:** She’s certainly a writer, she has written quite a few bools this year.

**A.** fruitful **B.** prolific **C.** fertile **D.** successful

**Question 103:** They were accused of treating the country’s flag with .

**A.** respect **B.** irrespect **C.** disrespect **D.** non-respect

**Question 104:** What measures have been to control traffic jam at rush hours?

**A.** imagined **B.** taken **C.** done **D.** carried

**Question 105:** Leave it in the oven until it brown.

**A.** turns **B.** colours **C.** changes **D.** cooks

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 17

**Question 106:** She was much less than her sister.

**A.** industrial **B.** industrious **C.** industry **D.** industrialized

**Question 107** You will have to your holiday if you are too ill to travel.

**A.** call off **B.** cut down **C.** back off **D.** put aside

**Question** 108: This cloth very thin.

**A.** feels **B.** touches **C.** holds **D.** handles

**Question 109:** At 4 o’clock Mr. Hutchinson still had some to do in the garden.

**A.** works **B.** jobs **C.** effort **D.** task

**Question 110:** People demand higher wages because prices are all the time.

**A.** rising **B.** progressing **C.** growing **D.** exceeding

**Question 111:** I my Mum by cooking dinners for her.

**A.** cheered up **B.** looked up **C.** waited for **D.** felt like

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 18

**Question 112:** My mother me against staying late night after night to prepare for exams.

**A.** warned **B.** recommended **C.** reprimanded **D.** encouraged

**Question 113:** That's a nice coat, and the colour you well.

**A.** suits **B.** couples **C.** matches **D.** fits

**Question 114:** Although the new library service has been very successful, its future is certain.

**A.** by all means **B.** by any chance **C.** at any rate **D.** by no means

**Question 115:** Van Gogh suffered from depression by overwork and ill-health.

**A.** brought on **B.** coming about **C.** taken up **D.** pull through

**Question 116:** The hall was very crowded with over a hundred people into it.

**A.** stuck **B.** packed **C.** pushed **D.** stuffed

**Question 117:** The move to a different environment brought about a significant in my cousin’s state of mind.

**A.** influence **B.** impact **C.** change **D.** effect

Question **118:** In order to avoid boredom, the most important thing is to keep oneself .

**A.** occupation **B.** occupied **C.** occupant **D.** occupational

**Question 119:** You should at least three days for the journey.

**A.** expect **B.** permit **C.** accept **D.** allow

**Question 120:** I don’t object to people being vegetarians, but it gets on my nerves when they’re

about it.

**A.** self-centered **B.** self-righteous **C.** self-deprecating **D.** self-sufficient

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 19

**Question 121:** This statue is a lifelike of Christ Jesus.

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

**Question 122:** My brother had his camera from his car in the office car – park.

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

**Question123:** He lost in the election because he is a weak and leader.

**A.** undeciding **B.** undecided **C.** undecisive **D.** indecisive

**Question 124:** John will never buy you a drink - he’s far too .

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

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 20

**Question125:** Today's weather will be a of yesterday.

**A.** continuing **B.** continuation **C.** continuity **D.** continual

**Question 126:** The polluted atmosphere in some industrial regions is called “smog”.

**A.** much **B.** largely **C.** fully **D.** heavily

**Question 127:** He was so mean that he could not bear to the smallest sum of money for the charity

appeal.

**A.** part with **B.** pay off **C.** give in **D.** let out

**Question 128:** Although the patient's condition is serious, she seems to be out of .

**A.** place **B.** control **C.** danger **D.** order

**Question 129:** The sports event was and successfully organized.

**A.** good preparation **B.** good job **C.** well-done **D.** well-prepared

**Question 130:** The child who was caught was made to stand in the comer of the classroom.

**A.** behaving **B.** misbehave **C.** misbehavior **D.** misbehaving

**Question 131:** They are conducting a wide of surveys throughout Vietnam.

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

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 21

**Question 132:** The professor scheduled two student appointments for the same time. He was so

.

**A.** open - minded **B.** kind - hearted **C.** narrow- minded **D.** absent - minded **Question 133:** I think you are your time looking for a job in this town. There’s not much to do here.

**A.** losing **B.** spending **C.** wasting **D.** missing

**Question 134:** On hearing the news she fainted and it was half an hour before she came again.

**A.** up **B.** round **C.** over **D.** to come up with **Question 135:** I had a , which I couldn't explain, that something terrible was going to happen.

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

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 22

**Question 136:** He told everyone that he had flu, but in fact, he had just a cold.

**A.** come up with **B.** come down with **C.** gone in for **D.** made up for

**Question 137:** Although she was , she agreed to give me a hand with the clean-up.

**A.** tiredness **B.**tired **C.** tiring **D.** tiresome

**Question 138:** Create a new and put all your files into it.

**A.** directory **B.** direction **C.** director **D.** directing

**Question 139:** Applicants must hold a(n) - driving licence.

**A.** artificial **B.** faithful **C.** false **D.** valid

**Question 140:** As the drug took the patient became unconscious.

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

**Question141:** You’re very quiet today. What have you got on your ?

**A.** spirit **B.** attention **C.** mind **D.** brain

**Question 142:** I don’t have time to argue with this self - women.

**A.** controlled **B.** dominated **C.** opinionated **D.**liked

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 23

**Question 143:** Please accept our congratulations on your promotion!

**A.** finest **B.** warmest **C.** dearest **D.** best

**Question 144:** They've bought a holiday cottage near the sea, and in course they plan to move there permanently.

**A.** future **B.** due **C.** coming **D.** intended

**Question 145:** She should have been here but she's chicken flu.

**A.** gone through with **B.** gone down with

**C.** come in for **D.** come against

**Question 146:** Part-time jobs give us the freedom to our own interest.

**A.** pursue **B.** chase **C.** seek **D.** catch

**Question 147:** I won't buy that car because it has too much on it.

**A.** ups and downs **B.** odds and ends **C.** wear and tear **D.** white lie

**Question 148:** The fraction 3/4 is pronounced .

**A.** three-four **B.** three over fourth **C**. three-fourths **D.** third-fours

**Question 149:** After a match, the team from Chia emerged as the winner.

**A.** hotly-contested **B.** hot-contested **C.** hotly-compete **D.** hot-competed

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 24

**Question 150:** There is too much in this world.

**A.** greediness **B.** greed **C.** greedy **D.** greedness

**Question 151**: among people using the Internet.

are the formal rules of correct or polite behavior

**A.** Traffic rules **B.** Family rules **C.** Codes of etiquettes **D.** Codes of netiquettes **Question 152:** Working in over 150 countries, UNICEF children with health care, clean water, nutrition, education, emergency relief, and more.

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

**Question 153:** He would win the race if he his brother's example and trained harder.

**A.** repeated **B.** set **C.** answered **D.** followed

**Question 154:** "Excuse me. Where is the office of OXFAM located?"

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

**Question 155:** I didn’t take up his recommendation as he sounded so .

**A.** half-headed **B.** half-witted **C.** half-handed **D.** half-hearted

**Question 156:** I can’t possibly lend you any more money, it is quite out of the .

**A.** order **B.** practice **C.** place **D.** question

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 25

**Question 157:** The room got when the teacher started the lesson.

**A.** quiet **B.** quietness **C.** quietly **D.** quite

**Question 158:** The accused guilty to all charges.

**A.** pleaded **B.** admitted **C.** said **D.** confessed

**Question 159:**1 like your new car. What is it?

**A.** brand **B.** name **C.** label **D.** make

**Question 160:** in business, one must be prepared to take risks.

**A.** Succeeding **B.** Success **C.** To succeed **D.** Succeed

**Question 161:** The children gazed at the magician as he performed his tricks.

**A.** eagle-eyed **B.** hawk-eyed **C.** open-eyed **D.** wide-eyed

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 26

**Question 162:** She may look half asleep, but I can assure you she is awake.

**A.** broad **B.** full **C.** well **D.** wide

**Question 163:** It’s important to project a(n) image during the interview.

**A.** upbeat **B.** cheerful **C.** optimistic **D.** positive

**Question 164:** His comments little or no relation to the facts of the case.

**A.** give **B.** bear **C.** posses **D.** reflect

**Question 165:** It’s a serious operation for a man as old as my grandfather. He is very frail. I hope he .

**A.** gets away **B.** comes round **C.** pulls through **D.** stands up

**Question 166:** The disaster has caused damage to the area.

**A.** consider **B.** considering **C.** considered **D.** considerable

**Question 167:** Children can be difficult to teach because of their short attention .

**A.** limit **B.** duration **C.** span **D.** time

**Question 168:** The optic fiber was a major in the field of telecommunications.

**A.** break down **B.** breakthrough **C.** revolution **D.** technique

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 27

**Question169:** The school was closed for a month because of a serious of fever.

**A.** outbreak **B.** outburst **C.** outset **D.** outcome

**Question 170:** Many plant and animal species are now on the of extinction.

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

**Question 171:** There you are: the person I was looking for.

**A.** utter **B.** correct **C.** ever **D.** very

**Question 172:** The sick child must stay away from others because he has a disease.

**A.** communicate **B.** communicable **C.** communicator **D.** communication

**Question 173:** Although the conditions weren’t ideal for a walk, we decided to a go of it.

**A.** make **B.** do **C.** run **D.** carry

**Question 174:** She clearly joined the firm with a (an) to improving herself professionally.

**A.** view **B.** aim **C.** plan **D.** ambition

**Question 175:** Owing to the fog, his flight to Tokyo was .

**A.** belated **B.** unscheduled **C.** overdue **D.** unpunctual

**Question 176:** Where have you been? You were to be here half an hour ago.

**A.** allowed **B.** had **C.** supposed **D,** thought

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 28

**Question 177:** The murderer was to a lifetime imprisonment.

**A.** sentenced **B.** convicted **C.** accused **D.** prosecuted

**Question 178:** After so many years, it is great to see him his ambitions.

**A.** realise **B.** get **C.** possess **D.** deserve

**Question 179:** We still meet up for a drink and a chat once .

**A.** in a blue moon **B.** in a while **C.** at a time **D.** in a black mood

**Question 180:** Rows and silences are and parcel of any marriage.

**A.** package **B.** stamps **C.** packet **D.** part

**Question 181:** Don't worry! Our new product will keep your bathroom clean and .

**A.** odourless **B.** odour **C.** odourful **D.** odourlessly

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 29

**Question 182:** This cheese isn’t fit for eating. It’s all over after lying in the bin for so long.

**A.** spoiled **B.** mouldy **C.** sour **D.** rusty

**Question 183:** The new office block well with its surroundings.

**A.** blends in **B.** stands out **C.** shapes up **D.** sets off

**Question 184:** We are proud of our staff, who are always friendly and courteous.

**A.** well-paid **B.** well-educated **C.** well-done **D.** well-trained

**Question 185:** Her family has gone to Edinburgh to pay their last to uncle Bob who died last week.

**A.** sympathy **B.** love **C.** respects **D.** honors

**Question 186:** It’s not easy to make Janet furious. The girl is very gentle by .

**A.** herself **B.** nature **C.** personality **D.** reaction

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 30

**Question 187:** Many citizens say that they are of the political policies of the candidates in a local election.

**A.** ignorant **B.** ignoring **C.** ignorantly **D.** ignorance

**Question 188:** Are there any interesting in the paper?

**A.** news **B.** pieces of news **C.** piece of news **D.** new

**Question 189:** We’ve decided to interview only ten for the job.

**A.** applicants **B.** applicable **C.** appliances **D.** applications

**Question 190:** I didn't mean to leave her name off the list; it was an

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

**Question 191:** She has the determination that her brother .

**A.** fails **B.** lacks **C.** misses **D.** wants

**Question 192:** His of the school regulations really can’t be ignored any longer.

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

**Question 193:** I think you should stay .

**A.** calm **B.** tranquil **C.** peaceful **D.** quiet

**Question 194:** None of US has ever of cheating in class.

**A.** declared **B.** persisted **C.** approved **D.** concluded

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 31

**Question 195:** We walked in the streets where the noise of the traffic was rather .

**A.** deafened **B.** deaf **C.** deafening **D.** deafness

**Question 196:** Mr. Henry was given a medal in of his service to his country.

**A.** response **B.** gratitude **C.** recognition **D.** knowledge

**Question 197:** “Please speak up a bit more, Jason. You’re hardly from the back”, the teacher said.

**A.** eligible **B.** audible **C.** edible **D.** visible

**Question 198:** If he is in trouble, it is his own fault; I personally wouldn’t a finger to help him.

**A.** bend **B.** turn **C.** rise **D.** lift

**Question 199:** Forget all and try your best next time. Lightning never twice in the same place.

**A.** strikes **B.** beats **C.** hits **D.** attacks

**Question 200:** He managed to finish his thesis under the of his tutor.

**A.** assistance **B.** help **C.** guidance **D.** aid

**Question 201:** Everyone knows about pollution problems, but not many people have any solutions.

**A.** looked into **B.** come up with **C.** thought over **D.** got round to

**Question 202:** Many crafts such as weaving are now being revived.

**A.** habitual **B.** traditional **C.** customary **D.** ordinary

**Question 203:** I know you think she is weak-willed but I’ve always found her quite .

**A.** quick-witted **B.** strong-minded **C.** self-centered **D.** hard-hearted

**Question 204:** Now, don’t tell anyone else what I’ve just told you. Remember, it is .

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

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 32

**Question 20*5:*** The success of the party was mainly due to the presence of several .

**A.** celebrations **B.** celebrated **C.** celebrities **D.** celebrates

**Question 206:** Paul is a very character; he is never relaxed with strangers.

**A.** self-confident **B.** self-conscious **C.** self-satisifed **D.** selfish

**Question 207:** I do not believe that this preposterous scheme is of our seirous consideration.

**A.** worthy **B.** worth **C.** worthwhile **D.** worthless

**Question 208:** Governments decided to take measures to deal with terrorism.

**A.** profound **B.** enormous **C.** tough **D.** threshing

**Question 209:** Stop making that noise! You are getting on my !

**A.** brain **B.** muscles **C.** nerves **D.** blood

**Question 210:** The trouble with Jean is that she is with sport!

**A.** obsessed **B.** packed **C.** matched **D.** dealt

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 33

**Question 211:** George finally succeeded in swimming across the lake at his fourth .

**A.** attempt **B.** process **C.** effort **D.** instance

**Question 212:** Tom is getting ever keener on doing research on .

**A.** biology **B.** biological **C.** biologist **D.** biologically

**Question 213:** The most mineral derived from the sea is sodium chloride or common salt.

**A.** insufficient **B.** sufficient **C.** generous **D.** plentiful **Question 214:** A number of young teachers nowadays themselves to teaching disadvantaged children.

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

**Question 215:** Cutting in lines at the grocery store, for example, or being habitually late for meetings is considered behavior.

**A.** suitable **B.** unnecessary **C.** appropriate **D.** rude

**Question 216:** Sorry for being late. I was in the traffic for more than an hour.

**A.** carried on **B.** held up **C.** put off **D.** taken after

# BỘ ĐỀ THI THỬ 2019 TIẾNG ANH LOVEBOOK – ĐỀ SỐ 34

**ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ VỰNG**

**Question 1. Chọn đáp án B Ta xét nghĩa các phương án:**

1. failure (n): *sự thất bại, sự hỏng hóc, sự không làm được việc gì*
2. **lapse (n):** *sự mất tập trung (trong khoảng thời gian ngắn), sự đãng trí; sự suy đồi; quãng thời gian*

*nghỉ*

1. fault (n): *khuyết điểm; lỗi lầm, tội lỗi, sự sai lầm*
2. error (n): *sự sai lầm, sai sót, lỗi*

Dựa vào nghĩa của các phương án trên đây ta thấy phương án hợp nghĩa nhất là B.

**Tạm dịch:** *Sau một thoáng không chú ý, Simon đã có thể lấy lại được sự tập trung và hoàn thành bài thi.*

# Question 2. Chọn đáp án C Ta xét nghĩa các phương án:

1. competitive (a): (*giá cả*) *thấp đủ để cạnh tranh với đối thủ; có tính cạnh tranh, có tính ganh đua*
2. forbidding (a): *(ngoại hình) trông gớm guốc, không thân thiện*
3. **prohibitive (a):** *(giá cả) quá cao không thể mua được; có tính ngăn cấm, ngăn cản*
4. inflatable (a): *thổi phồng*

Dựa vào nghĩa ta thấy phương án phù hợp nhất là C

Ta thường gặp cụm “competitive price” nên dễ vội vàng chọn luôn phương án này mà không dịch hết câu, trong khi ở đây từ cần điền mang nghĩa trái ngược với “competitive”. Cần cẩn thận xem xét, tránh chọn phải phương án gây nhiễu.

Ngoài ra ta hay gặp sự kết hợp: **prohibitively expensive**: *rất đắt đỏ*

**Tạm dịch:** *Giá cả đắt đỏ của bất động sản ở các thành phố lớn có thể ngăn cản việc người có thu nhập*

**Kiến thức cần nhớ**

*thấp sở hữu một căn nhà ở đó.* **Question 3. Chọn đáp án A Ta xét nghĩa các phương án:**

1. **far-reaching (a):** *có ảnh hưởng sâu rộng*
2. far-gone (a): *quá mức, quá thể; rất trầm trọng (bệnh)*
3. far-flung (a): *xa xôi, xa rộng; phân bố trải rộng*
4. far-off (a): *xa xôi, xa xưa*

Dựa vào nghĩa ta thấy phương án phù hợp nhất là A.

**Tạm dịch:** *Sự đi vào vận hành của các nhà máy mới xây dựng có thể dẫn đến hậu quả về môi trường có*

*ảnh hưởng sâu rộng.*

# Question 4. Chọn đáp án A Ta xét nghĩa các cụm động từ:

1. **get on (phrv):** *thành công trong cuộc sống; có mối quan hệ hòa hợp với ai*
2. turn up (phrv): *xuất hiện; ngẫu nhiên tìm thấy (vật gì đã mất)*
3. turn away (phrv): *từ chối (không cho ai đó vào đâu)*
4. get out (phrv): *(bí mật) bí lộ; xuống xe, tàu*

Vậy ta chọn đáp án đúng cho câu hỏi này là A

**Tạm dịch:** *Rất nhiều cha mẹ có xu hướng bắt con học tập vất vả với niềm tin rằng giáo dục tốt sẽ giúp chúng thành công trong tương lai.*

# Question 5. Chọn đáp án C Ta xét nghĩa các phương án:

1. leave (v): *rời đi*
2. quit (v): *từ bỏ, ngừng nghỉ hẳn*
3. **skip (v):** *bỏ qua*
4. hide (v): *giấu, trốn*

Vậy ta chọn đáp án đúng là C.

**Tạm dịch:** *Bạn không được bỏ qua bất cứ bước nào trong quá trình, nếu không thì bạn sẽ không thể nấu được món ăn này một cách hoàn chỉnh.*

# Question 6 . Chọn đáp án D

Ta thấy phía trước vị trí trống là tân ngữ của câu và câu trước nó là một tính từ nên chỉ có thể điền một

danh từ.

Vậy ta chọn đáp án đúng là D.

**Tạm dịch:** *Susan đã đạt được thành công lớn trong sự nghiệp của cô ấy nhờ sự chăm chỉ làm việc của*

*mình.*

# Question 7. Chọn đáp án D

Ta xét nghĩa các cụm động từ:

1. turning out (phrv): *hóa ra là; xuất hiện, tham dự, đến*
2. making up (phrv): *giải hòa (sau tranh cãi)*
3. taking off (phrv): *cởi bỏ; (máy bay) cất cánh; bỏ đi, xóa bỏ; trở nên thành công*
4. **putting on (phrv):** *điều động thêm phương tiện (xe bus, tàu) cho mọi người sử dụng; mặc, đeo; tổ chức (sự kiện)*

Dựa vào nghĩa của các cụm động từ ta chọn đáp án đúng là D

**Tạm dịch:** *Thành phố ven biển điều động thêm xe bus trong mùa hè do số lượng khách thăm quan tang cao đáng kể.*

# Question 8. Chọn đáp án C

Ta có cụm động từ: **pull oneself together (phrv) = recover control of one’s emotions:** *điều chỉnh cảm*

*xúc; khôi phục sự điều khiển cảm xúc*

Đây là cụm cố định nên ta không thể thay thế bằng động từ nào khác.

Vậy chọn đáp án đúng là C.

**Tạm dịch:** *Mặc dù được nhắc nhở nghiêm khắc là phải điều chỉnh cảm xúc của bản thân nhưng cô ấy*

*không thể ngăn những giọt lệ ngừng rơi.*

# Question 9. Chọn đáp án B

Ta xét các phương án:

1. Approach to (v): *tiếp cận với, tiếp xúc với, phương án giải quyết cho vấn đề gì*
2. **Rise to (v):** *lên đến, tăng đến*
3. Go to (v): *đi tới*
4. Reach: không đi với giới từ phía sau

Ta có cụm từ cố định: **rise to fame = become famous:** *trở nên nổi tiếng*

Vì đây là cụm cố định nên ta không thể thay thế bằng động từ nào khác. Chọn đáp án đúng là B.

**Tạm dịch:** *Trở nên nổi tiếng khi tuổi còn nhỏ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển tâm lí*

*của trẻ.*

# Question 10. Chọn đáp án C

Dễ thấy vị trí cần điền là một tính từ. Trong các phương án chỉ có phương án C là tính từ Vậy ta chọn đáp án đúng là C.

**Tạm dịch:** *Tham gia vào các hoạt động nhóm giúp học sinh phát triển các kĩ năng cộng đồng.*

# Question 11. Chọn đáp án B

Ta xét nghĩa các phương án:

1. infliction (n): *sự gây ra vết thương, làm tổn thương, điều phiền toái tai ương*
2. **infringement(n):** *sự xâm phạm, sự vi phạm (luật lệ, thỏa thuận)*
3. interference (n): *sự can thiệp*
4. interpretation (n): *sự giải nghĩa, sự phiên dịch*

Ta có: **a copyright infringement:** *sự vi phạm bản quyền*

Vậy chọn đáp án đúng là D

**Tạm dịch:** *Ở hầu hết các quốc gia, sao chép sách mà không có sự cho phép của nhà xuất bản rõ rang là vi phạm bản quyền.*

# Question 12. Chọn đáp án D

Ta xét nghĩa các phương án:

1. far-sighted (a): *tầm nhìn xa rộng; viễn thị*
2. far-fetched (a): *không thực tế, không thuyết phục*
3. far-reaching (a): *có ảnh hưởng sâu rộng*
4. **far-flung (a):** *xa xôi, xa tít, phân bố trải rộng*

Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án đúng là D.

**Tạm dịch:** *Các chương trình tình nguyện mục đích là để mang giáo dục đến với trẻ em ở những vùng xa xôi.*

# Question 13. Chọn đáp án D

Ta có cụm cố định: **It stands to reason (that)** (said when something is obvious or clear from the facts):

*rõ ràng là, thực tế là*

**Ex:** If 20 percent of the earth’s population has 80 percent of its resources, then it stands to reason that 80 percent of the population has only 20 percent of the resources.

Vì đây là cụm cố định nên ta không thể thay thế bằng phương án nào khác. Ta chọn đáp án đúng là D.

**Tạm dịch:** *Rõ ràng là Jason đã vượt qua kì thi một cách vô cùng thành công bởi sự chăm chỉ học tập của*

*anh ấy suốt kì học.*

# Question 14. Chọn đáp án B

Dễ thấy ở vị trí trống cần điền một danh từ. Trong các phương án chỉ có phương án B là danh từ. Vậy chọn đáp án đúng là B.

**Tạm dịch:** *Các ứng viên được khuyên nên ăn mặc trang trọng để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.*

# Question 15. Chọn đáp án A

Ta xét nghĩa các cụm động từ:

1. **put off (phrv):** *(bị) làm cho nản lòng, (bị) khiến cho không thích điều gì nữa; (bị) trì hoãn, bị lảng*

*tránh*

1. turned on (phrv): *bật lên*
2. left out (phrv): *(bị) loại bỏ, loại ra*
3. switched off (phrv): *(bị) tắt đi; không chú ý nữa*

Dựa vào nghĩa các phương án trên ta chọn đáp án đúng là A.

**Tạm dịch:** *Bạn không nên nản lòng, thành công thường đến với những ai không bị khuất phục bởi thất bại.*

# Question 16. Chọn đáp án C

Ta xét các phương án:

1. kind-hearted (a): *tốt bụng, có lòng tốt*
2. soft-hearted (a): *dễ thương cảm, đa cảm*
3. **light-heated (a):** *vui vẻ, vô tư, thư thái*
4. whole-heated (a): *toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ*

Như vậy phương án phù hợp nghĩa nhất là C. Ta chọn đáp án đúng là C.

**Tạm dịch:** *Người lên thuyết trình bắt đầu bài diễn thuyết của anh ấy với một vài câu bông đùa vui vẻ để tạo sự gần gũi với khán giả.*

# Question 17. Chọn đáp án B

Ta có các động từ thường đi với “problem”: find the answer to, solve, address, approach, attack, combat, come/get to grips with, grapple with, handle, tackle, clear up, cure, deal with, overcome, resolve, solve Vậy ta chọn đáp án đúng là B.

**Tạm dịch:** *Một vài biện pháp vừa được đưa ra để giải quyết vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp*.

Ngoài ra: **Pose a threat to:** *đe dọa đến …*

# Question 18. Chọn đáp án A

Ta có:

1. **observant (a):** *hay quan sát, tinh mắt, tinh ý*
2. acceptable (a): *có thể chấp nhận*
3. noticeable (a): *có thể nhận ra, có thể để ý thấy*
4. permissive (a): *dễ dãi, tùy ý*

Dựa vào nghĩa ta chọn đáp án đúng là A.

**Tạm dịch:** *Người ta khuyên rằng người học viện nên chú ý quan sát để học được những điều tường tận*

*chi tiết của công việc mới.*

**FOR REVIEW**

It + to be + advisable/ crucial/ imperative/ important/ necessary/ … + that + S + do/ should do

Động từ ở sau “that” trong câu bàng thái cách luôn để ở dạng nguyên thể hoặc “should do”.

# Question 19: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Đồ uống của cô hết 40 đô la, cô đưa cho tôi một tờ 50 đô la và đây là tiền thừa trả lại.*

# change (n): tiền thừa

1. supply (n): *cung cấp*
2. cash (n): *tiền mặt*
3. cost (n): *trị giá*

- **Here is your change**: *Đây là tiền trả lại của anh.*

Đáp án A là phù hợp nhất.

# MEMORIZE

* note (n): *lời ghi chú, lời chú giải; thư nhắn; phiếu, giấy, tiền giấy; nốt, phím*
* note (v): *ghi chép, chú ý, chú thích*
* to make/ take notes: *ghi chép*
* to take note of: *chú ý đến*
* to drop sb a note: *gửi cho ai một bức thư ngắn*

**Question 20: Đáp án B.**

**Tạm dịch:** *Mọi người thường trở nên rất nóng tính khi họ bị tắc đường lâu.*

1. single-minded (adj): *chuyên tâm, có một mục đích duy nhất*
2. **bad-tempered (adj):** *hay cáu, dễ nổi cáu, xấu tính*
3. even-tempered (adj): *điềm đạm, bình thản*
4. even-handed (adj): *công bằng, vô tư*

# Question 21: Đáp án B.

1. exhaustion: *sự kiệt sức*
2. **exhausted:** *cảm thay kiệt sức*
3. exhausting: *việc gì làm ai kiệt sức*
4. exhaustive: *đầy đủ, chi tiết*

**Tạm dịch:** *Mặc dù chúng tôi cảm thấy kiệt sức sau những ngày làm việc vất vả, chúng tôi đã cố gắng*

*giúp cha mẹ trang trí lại nhà cửa để đón Tết.*

# Question 22: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Thế giới năm 2015, Hillary Clinton đã nhấn mạnh rằng những tập tục văn hoá cổ hủ, niềm tin tôn giáo và định kiến truyền thống phải được thay đổi".*

* assert /əˈsɜːt/ (v): *xác nhận, khẳng định, quả quyết, quyết đoán*
* deep-seated (adj): *sâu kín, ngấm ngầm,(nghĩa bóng) chắc chắn, vững chắc*

# Question 23: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Cô Diligent đã học liên tục 9 tiếng một ngày để chuẩn bị cho kỳ thi.*

* solid /ˈsɒlɪd/ (adj): *liên tục, không ngừng (khoảng thời gian)*

**Ex:** - The essay represents a solid week's work.

* It rained for two hours solid this afternoon.

# Question 24: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Vào đầu thế kỷ 19, tờ báo có lượng phát hành cao nhất của Vương quốc Anh là Morning Post,*

*bản khoảng 4.000 bản mỗi ngày.*

1. distribution /ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/ (n): *phân phát*
2. coverage /ˈkʌvərɪdʒ/ (n) = news: *tin tức*
3. **circulation:** *tổng số phát hành (báo, tạp chí,...)*

# Question 25: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Những cậu bé phù nhận làm vỡ cửa sổ nhưng tôi chắc là chúng đã.*

1. refused + to V: *từ chối, khước từ, cự tuyệt làm gì*
2. **denied + V-ing** hoặc **denied + that + mệnh đề:** *phủ nhận không làm gì*
3. object + to + V-ing: *phản đối, chống, chống đối*
4. reject + N: l*oại ra, bỏ ra; đánh hỏng*

Để phù hợp ngữ nghĩa và cấu trúc thì đáp án B là hợp lý nhất.

# Question 26: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Tôi tình cờ thoáng thấy người yêu cũ của tôi và bạn gái của người ấy khi tôi đang đi bộ trên*

*một con phố này hôm qua*.

1. lost touch with: *mất liên lạc với*
2. kept an eye on: *để mắt tới, chú ý tới*
3. paid attention to: *tập trung, chú ý tới*
4. **caught sight of:** *thoáng nhìn thấy*

# Question 27: Đáp án B.

* on purpose: *cố ý*
* accidently = by chance = by accident: *vô tình*

# Question 28: Đáp án A.

1. **narrow-minded (adj):** *bảo thủ*
2. kind-hearted (adj): *nhân hậu, tốt bụng*
3. open-minded (adj): *đầu óc thoáng rộng rãi, phóng khoáng, sẵn sàng tiếp thu cái mới*
4. absent-minded (adj): *đãng trí*

# Question 29: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *$507, $707. Thôi cưa đôi nhé và chốt giá là $607.*

**split the difference** dùng để mặc cả giá.

**Ex:** You want $50 for the bike and I say it’s worth $30 – let’s split the difference and I’ll pay you $40.

# Question 30: Đáp án D.

Cấu trúc **to address somebody**: *xưng hô với ai, gọi ai.* When addressing a European (= when you address a European),…

**Tạm dịch:** *Khi xưng hô với một người Châu Âu, chúng ta nên dùng họ, trừ khi anh ấy/ cô ấy gợi ý rằng*

*chúng ta tên gọi họ bằng tên cho thân mật.*

# MEMORIZE

address / əˈdres /

* (n): *địa chỉ*
* (v): *đề địa chỉ, nói/ viết cho ai, xưng hô, chú tâm đến* (deal with)

# Question 31. Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Giấy chứng nhận cung cấp bằng chứng về trình độ của bạn.*

* **your qualifications:** *chuyên môn, khả năng, trình độ của bạn.*

# Question 32: Đáp án D.

**- to be bound to do sth:** *chắc chắn làm cái gì*

**Tạm dịch:** *Khủng hoảng hành tây chắc chắn xảy ra ở Ấn Độ. Sự mất cân bằng cung-cầu này là do chính*

*phủ không có khả năng bảo quản hành để dùng trong những lúc không phải chính vụ.*

# Question 33: Đáp án C.

Chỗ trống cần một động từ.

**Tạm dịch:** *Tôi không hiểu những kết quả này biểu thị cái gì*.

1. significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/ (adj): *đầy ý nghĩa, có tính chất gợi ý, quan trọng, đáng kể*
2. significance /sɪɡˈnɪfɪkəns/ (n): *ý nghĩa, sự quan trọng, sự đáng kể*
3. **signify /ˈsɪɡnɪfaɪ/ (v):** *biểu thị, biểu hiện; báo hiệu; là dấu hiệu của cái gì; có nghĩa là; làm cho có*

*nghĩa; làm cho cái gì được biết; tuyên bố, báo cho biết* có nghĩa

**Ex:** - Do dark clouds signify rain? *Phải chăng mây đen có nghĩa là mưa?*

- He signified his willingness to cooperate: *Anh ấy tuyên bố đồng ý hợp tác*.

1. significantly / sɪɡˈnɪfɪkəntli / (adv): *một cách có ý nghĩa, một cách đáng kể*

# Question 34. Đáp án A.

* **to draw (a) conclusion:** *rút ra kết luận.*

Vậy nên nhìn qua đề bài ta có thể xác định ngay được đáp án.

Cả 3 đáp án còn lại không phù hợp:

1. attention: *sự chú ý*
2. contrast: *sự tương phản*
3. inference: *sự suy luận*

**Tạm dịch:** *Kết luận gì có thể được rút ra từ thí nghiệm của hai nhà vật lý người Mỹ, Clinton Davisson và Lester Germer?*

# Question 35: Đáp án D.

* **take advantage of + sb/ sth:** *lợi dụng / tận dung ai/ cái gì.*

**Ex:** Please don’t take advantage of me the way you took advantage of him: *Đừng lợi dụng tôi theo cái cách mà bạn đã làm với cậu ấy*.

**MEMORIZE**

advantage (n): *ưu thế, lợi thế, thuận lợi*

* take advantage of sb/sth: *lợi dụng ai, cái gì*
* turn sth into advantage: *khai thác, sử dụng cái gì*
* have/ get advantage over sb/ sth: *có lợi thế hơn ai, cái gì*

# Question 36: Đáp án B.

“Tailor made” là hình thức tour riêng biệt làm theo yêu cầu của du khách nhưng không phải là tour hạng

sang.

# Question 37: Đáp án C.

1. gossip / ˈɡɒsɪp / (n): *chuyện ngồi lê đôi mách*
2. challenge (n): *sự thách thức, thử thách*
3. **doubt (n):** *sự nghi ngờ*
4. rumour (n): *tin đồn, lời đồn*

**Tạm dịch:** *Đang có một nghi ngờ lan rộng về việc liệu Triều Tiên đã thu nhỏ thành công vũ khí hạt nhân và liệu họ có đang sở hữu bom H đang hoạt động hay không*.

# Question 38: Đáp án D.

**D. frightened country mouse:** *con chuột đồng bị làm cho hoảng sợ, làm cho khiếp đảm*. Các lựa chọn còn lại không phù hợp:

1. frightening (adj): *kinh khủng, khủng khiếp*
2. frighten (v): *làm hoảng sợ, làm sợ*
3. frightful (adj): *ghê sợ, khủng khiếp, kinh khủng*

**MEMORIZE**

frighten (v): *làm hoảng sợ*

* frighten sb into/ out of V-ing sth: *làm cho ai sợ mà phải làm/ thôi không làm gì*
* frighten sb/ sth away/ off: *gieo rắc nỗi kinh hoàng cho ai*

# Question 39: Đáp án A.

1. **inclued:** *có khuynh hướng, có ý thiên về*

**Tạm dịch:** *Phát ngôn viên cảnh sát cho biết ông thiên về khả năng người đàn ông bị bắt là kẻ giết người*

*hàng loạt mà họ đang tìm kiếm.*

* **to be inclined to do something:** *có xu hướng làm điều gì đó, nghiêng về điều gì đó*

1. seemed: *dường như*
2. suspected: *nghi ngờ*
3. supposed: *cho là, tin*

# Question 40: Đáp án C.

* **and the like:** *những thứ đại loại như thế.*

# Question 41: Đáp án C.

* **rotten (adj):** *mục nát, thối rữa, hỏng (thực phẩm, đặc biệt là hoa quả).*

# Question 42: Đáp án A.

1. **to take out:** *lấy ra, rút sạch, nhổ (răng)*
2. to cross out: *xóa bỏ*
3. to break off: *rời ra, lìa ra*
4. to try on: *thử cái gì* Vậy chọn đáp án A. **Question 43: Đáp án A.**

* to be out of stock: *không có sẵn trong cửa hàng (hết hàng).*
* to be in stock: *còn hàng*.

# Question 44: Đáp án A.

1. **assure sb that …:** *cam đoan với ai rằng…*
2. confirm: *xác nhận*
3. guarantee: *bảo hành*
4. reassure: *trấn an*

**Tạm dịch:** *Tôi gọi cho nhà sách Tiki, người ta cam đoan với tôi rằng sách tham khảo của tôi sẽ được gửi đến trong vòng 3 ngày.*

# Question 45: Đáp án B.

Cụm cố định: **A shadow of a doubt:** *sự nghi ngờ*

Cấu trúc: **Beyond the shadow of a doubt:** *không hề nghi ngờ*

# Question 46: Đáp án B.

1. short-changed (v): *trả thiếu tiền, đối xử với ai không công bằng*

**Ex:** I think I’ve been short-changed at the bar.

1. **short-listed (v):** *sàng lọc, chọn lựa*

* shortlist sb/ sth (for sth)

**Ex:** Candidates who are shortlisted for interview will be contacted by the end of the week.

**Ex:** Her novel was shortlisted for Booker Prize.

1. short-sighted (adj): *cận thị, thiển cận*
2. short-handed (adj): *không đủ công nhân, không đủ người giúp việc*

**Tạm dịch:** *Cô ấy đã được chọn từ 115 ứng viên cho chức vụ giám đốc điều hành*.

**MEMORIZE**

Tính từ ghép: Adj-PP

* right/ left-handed: *thuận tay phải/ trái*
* old-fashioned: *lạc hậu, cổ*
* cold-blooded: *máu lạnh*
* narrow-minded: *hẹp hòi*
* short-haired: *tóc ngắn*
* kind-hearted: *tốt bụng*
* middle-aged: *trung tuổi*

# Question 47: Đáp án B.

**- to beat the record:** *phá vỡ kỷ lục* (~ break the record).

# Question 48: Đáp án D.

1. to set off (phr v): *khởi hành*.

**Ex:** We are going to set off at 5 o’clock so don’t stay up late.

1. to take off (phr v): (*sự nghiệp*) *phát triển, (máy bay) cất cánh.*

**Ex:** The plane takes off at 12:30.

1. to get off (phr v): *khởi hành*.

**Ex:** We’ll get off after lunch.

1. **to put sb off (phr v):** *làm ai không thích cái gì, không tin tưởng ai.*

**Ex:** Don’t be put off by its appearance – It tastes delicious!

# Question 49: Đáp án A.

1. **at (long) last = finally. Ex:** At last, we got home.
2. in the end: *cuối cùng*. **Ex:** He applied for different positions and in the end worked as an assisstant.
3. at present = D. at the moment = now.

**Ex:** She’s out at present! Can you leave a message?

# Question 50: Đáp án C.

**It is the unique opportunity/ chance for sb to do sth:** *Đây là cơ hội đặc biệt cho ai làm gì (nhấn mạnh đến sự xác định của cơ hội này).*

# Question 51: Đáp án C.

1. represent (v): *đại diện cho*
2. representative (adj): *tính đại diện*
3. **representatives (n):** *người đại diện*
4. presenter: *người trình bày*

Vậy chọn đáp án **C. representatives (n):** *người đại diện (phù hợp với* deligates – *phái đoàn, đại biểu*).

**Tạm dịch:** *Phái đoàn sẽ gặp gỡ đại diện ngành công nghiệp và chính phủ.*

# Question 52: Đáp án D.

**- cup of tea:** *sở thich*. **Ex:** Classical music is not my cup of tea.

- piece of cake: *chuyện dễ dàng*.

**Ex:** Learning poems by heart is a piece of cake to me.

# Question 53: Đáp án C.

* **to advance to sth:** *tiến tới mức, tiến bộ, thúc đẩy*

**Tạm dịch:** *Mario hiện giờ đã tiến bộ tới mức Tiếng Anh của anh ấy gần như là trôi chảy*. Các đáp án khác không phù hợp:

1. arrived: *đến nơi*
2. approached: *đến gần, lại gần, tới gần, tiếp cận*

D. reached: *đến, tới, đi đến*

# Question 54: Đáp án C.

1. intensity (n): *tính mãnh liệt, dữ dội; sự xúc cảm mãnh liệt; độ mạnh, cường độ*
2. intensify (v): *tăng cường, làm mạnh thêm, làm nổi lên (nhiếp ảnh)*
3. **intense (adj):** *mãnh liệt, dữ dội; nồng nhiệt, sôi nổi (tình cảm, hành động,…); mạnh, có cường độ lớn.*

**Ex:** intense heat, light, pain: *cái nóng gắt, ánh sáng chói, cơn đau nhức nhối*

1. intensely (adv): *một cách mãnh liệt, dữ dội*

***Lưu ý:*** Dựa vào luật song hành → chỗ trống thiếu tính từ.

**Tạm dịch:** *Ca sĩ opera Maria Callas được mọi người biết đến vì có giọng hát khỏe, đầy nội lực*.

# Question 55: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Bác sỹ Parker đưa cho mẹ tôi công thức tuyệt vời để nấu món mỳ Ý carbonara.*

1. **recipe / ˈresəpi / (n):** *công thức, đa phần là công thức nấu ăn*

Các lựa chọn khác không phù hợp:

1. prescription / prɪˈskrɪpʃn / (n): *đơn thuốc*
2. receipt / rɪˈsiːt / (n): *hóa đơn*
3. paper (n): *giấy*

# Question 56: Đáp án C.

1. self-confident (adj): *tự tin, có lòng tin ở bản thân*
2. self-centered (adj): *tự cho mình là trung tâm*
3. **self-conscious (adj):** *e dè, ngượng ngập, có vẻ bồn chồn, không tự nhiên*
4. self-evident (adj): *hiển nhiên, rõ ràng không cần bằng chứng*

**Tạm dịch:** *Cái mũi bị cháy nắng làm tôi cảm thấy hơi ngượng trong mấy ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.*

# Question 14: Đáp án A.

1. **bringing up (v):** *nuôi dưỡng, nêu vấn đềi*
2. taking up (v): *tiếp tục, đảm nhận, làm cho ngắn lại (quần áo), bắt đầu học cách chơi một môn thể thao nào đó*
3. looking up (v): *cải thiện, tra cứu*
4. turning up (v): *được tìm thấy tình cờ, xảy ra tình cờ, xuất hiện (nói về người)*

**Tạm dịch:** *Tại sao lúc nào anh ta cũng đề cập đến chủ đề tiền nong thế nhỉ?*

**FOR REVIEW**

Dùng thì hiện tại tiếp diễn kết hợp với **always** để phàn nàn, hoặc biểu lộ sự bực mình hay tức giận.

# Question 58: Đáp án C.

1. out of reach: *ngoài tầm với*
2. out of practice: *không thực hành*
3. **out of stock:** *hết hàng*
4. out of work: *không có việc làm*

**Tạm dịch:** *Chúng tôi rất lấy làm tiếc báo cho bạn hay rằng nguyên liệu bạn yêu cầu đã hết hàng rồi*.

**MEMORIZE**

* out of breath: *hụt hơi*
* out of control = out of hand: *ngoài tầm kiểm soát*
* out of context: *ngoài văn cảnh*
* out of date: *lạc hậu*
* out of mind: *không nghĩ tới*
* out of order: *hỏng*

# Question 59: Đáp án D.

* **respectable / rɪˈspektəbl / (adj):** *đáng kính, đứng đắn, đoan trang, chỉnh tề.*

**Ex:** Approach her and make yourself as respectable as possible.

# Question 60: Đáp án D.

* **airtight (ndj):** *không cho phép không khí vào hoặc ra*

**Tạm dịch:** *Anh ẩy quyết định mua một ít sôcâla được bảo quàn trong một cái hộp kín khí.*

# Question 61: Đáp án B.

- **to be indifferent to sth:** *thờ ơ, lãnh đạm.*

**Tạm dịch:** *Nhà chính trị cố gắng khuấy động đám đông nhưng hầu hết bọn họ đều tỏ ra thờ ơ với những luận điểm của ông ấy.*

# Question 62: Đáp án A.

1. **permission:** *sự cho phép*
2. licence (n): *giấy phép,* ví dụ: lái xe,...
3. allowance (n): *tiền trợ cấp*
4. permit (n): *giấy phép lao động*

Vậy A là phù hợp nhất.

**Tạm dich:** *Bạn có thể nghỉ ngày mai không? Vâng, tôi phải xin phép ông chủ đã.*

**Kiến thức cần nhớ**

to take a/ the day off: *nghỉ làm (tạm thời không đi làm)*

# Question 63: Đáp án A.

**- to be worthy of sth:** *thích hợp*, *thích đáng, xứmg đáng với*

**Tạm dich:** *Tôi không tin rằng kể hoạch ngớ ngẩn này lại đáng để chúng ta xem xét nghiêm túc.*

**Lưu ý:** Các cấu trúc với từ worth, worthy, worthwhile và whorthless:

* **worth sth:** *trị giá bằng cái gì.* **Ex:** The paintings are worth 2 milion dollars.
* **worth + V-ing sth:** *đáng làm gì.* **Ex:** It is worth reading a book.
* **worthy + of sb/sth:** *xứng đáng với ai/ cái gì.* **Ex:** She felt she was not worthy of him.

**\* worthwhile** cũng giống như từ “worth”: **worthwhile +V-ing**: *đáng làm gì đó.*

Cấu trúc khác của “**worthwhile”: worthwhile to do sth = worthwhile for sb to do sth.**

\* **worthless** là tính từ đồng nghĩa với **valueless**: không có giá trị và trái nghĩa với **valuable/ priceless**. **Question 64: Đáp án D.**

Cụm từ: **to make a contribution to something**: *góp phần*

# Question 65: Đáp án B.

* **reaction to sth:** *sự phản ứng đối với cái gì.*
* **opinion about on sth = feeling about sth**: *quan điểm về việc gì.*

# Question 66: Đáp án A.

1. **sending up:** *châm biếm, đả kích.*

Các đáp án khác không phù hợp:

1. taking up (v): *tiếp tục, đảm nhận, làm cho ngắn lại (quần áo), bắt đầu học cách chơi một môn thể thao nào đó.*
2. looking up (v): *cải thiện, tra cứu.*
3. bringing up (v): *nuôi dưỡng.*

**Tạm dịch:** *Show diễn đó rất hài hước. Mọi người châm biếm các bình luận viên thể thao* vờ *làm cho*

*khản già cười bể bụng.*

# Question 67: Đáp án C.

1. gratify / 'grætɪfaɪ/ (v): *làm thoả mãn ai đó* → it gratifies sb to do sth
2. please sb: *làm hài lòng ai*
3. **ingratiate / ɪn'greɪ∫ieɪt / oneself with sb:** *làm cho ai đó men mình*
4. commend /kə'mend/ sb for/ on sth/ doing sth: *khen ngợi ai đó*

**Tạm dịch:** *Thủ tướng Malcolm Turnbull đang cố gắng lấy lòng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và gây ẩn tượng với cử tri Úc.*

# Question 68: Đáp án C.

1. make a statement: *khẳng định, thể hiện quan điểm hay tính cách.*

**Ex:** Your circle of friends makes a statement about you: *Nhóm bạn của bạn thể hiện tính cách của bạn.*

1. mention (v): *đề cập, nhắc đến, lưu ý*
2. **to make reference to sth:** *nói đến, nhắc đến việc gì đó.*
3. comment (v, n): *nhận xét, lời bình*

**Tạm dịch:** *Cô ấy không đả động gì đến bệnh tật của mình, chỉ nói về kế hoạch tương lai của cô.*

**Kiến thức cần nhớ**

Cấu trúc với **mention**:

* Don’t mention it!: *Đừng bận tâm*
* Not to mention: *Còn nữa, chưa kể tới*

# Question 69: Đáp án B.

**- the extent of the damage:** *mức độ thiệt hại*

**Tạm dịch:** *Thật khó để đánh giá được đầy đủ mức độ thiệt hại gây ra bởi bão cát (Hurricane Sandy),*

*một trong những cơn bão có sức hủy diệt lớn mà nước Mỹ đã vài lần trài qua.*

# Question 70: Đáp án C.

* **on the grounds**: vì *lý do*

**Ex:** He refused to answer on the grounds that she was unfairly dismissed: *Anh ta từ chối trả lời vì lí do*

*rằng cô ấy đã bị sa thải không công bằng.*

* confidential / ,kɒnfɪ'den∫l / (adj): *bí mật*

**Ex:** Your medical records are strictly confidential (= completely secret): *Hồ sơ y tế của bạn được bảo mật*

*nghiêm ngặt.*

# Question 71: Đáp án A.

1. **successive (adj):** *nối tiếp, kế tiếp*
2. success (n): *sự thành công*
3. successful (adj): *thành công*
4. successfully (adv): *một cách thành công*

Chỗ trống cần điền là một tính từ → Loại B và C**.** Cả hai đáp án còn lại đều là tính từ nhưng xét về nghĩa

thì chỉ có A là phù hợp.

**Tạm dịch:** *Trong lúc Việt Nam đang xúc động vì chiến thắng vì chì còn cách huy chương vàng một bước nữa, thì đây là lần thứ 2 liên tiếp, Qatar chịu thất bại ở một trận bán kết tại giải U23 Châu Á.*

# Question 72: Đáp án A.

**- turn on sb** (phrasal verb): *bất ngờ tấn công hoặc chỉ trích ai.*

**Ex:** She tumed on me and accused me of undermining her.

Cụm “get out of my sight” = “get out of my face” = “get away from me” nói trong lúc tức giận *(Tránh xa tao ra! Cút!)*

- show off: *khoe khoang*

# Question 73: Đáp án A.

Dùng cấu trúc bị động với động từ chỉ ý kiến “believe”:

# S + be + believed + to have PP

**Tạm dịch:** *Năm 2006, hãng tin Reuters đã loại bỏ 920 bức ảnh của một phóng viên* vì *người ta tin rằng*

*hai bức ảnh chụp ở Lebanon của anh này đã qua chỉnh sửa Photoshop.*

*-* withdraw / wɪð'drɔ:/sb/ sth from: *rút khỏi, rút lui, rút tiền.*

**Ex:** + Government troops were forced to withdraw.

+ He withdrew his support for our campaign.

* manipulate / mə'nɪpjuleɪt/ sb/sth: *kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng tới ai/ cái gì và thường theo một cách không trung thực để mọi người không nhận ra điều đó.*

**Ex:** + She uses her charm to manipulate people.

+ As a politician, he knows how to manipulate public opinion.

# Question 74: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Anh ta bước ra khỏi tòa, là một người tự do, không bị buộc tội giết người.*

1. unconvinced /,ʌnkən'vɪnst / (adj): *không bị thuyết phục, không tin; còn nghi ngờ, hoài nghi*

**Ex:** -I remain unconvinced of the need for change.

* She seemed unconvinced by their promises.

1. discharge / dɪs't∫ɑ:dʒ / (v): *được cho xuất viện, nghỉ việc, được ra tù, rời khỏi tòa*

discharge sb (from sth).

**Ex:** He was conditionally discharged after admitting the theft: *Sau khi thú nhận ăn trộm, anh ta được thả*

*kèm theo điều kiện*

1. liberated / 'lɪbəreɪtɪd/ (adj): *không tuân theo cách cư xử truyền thống hoặc các quan niệm cũ*

**Ex:** She's chosen career advancement instead of having children - does that make her a liberated woman?

1. **acquit / ə'kwɪt/ (v):** *tuyên bố* vô *tội, tha bổng*

acquit sb (of sth)

**Kiến thức cần nhớ**

unconvinced (adj): *hoàinghi*

= disbelieving (adj) = skeptical (adj)

# Question 75: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Mọi người đều cười khi anh ta đóng giả thầy giảo quá giỏi.*

1. look sb up: *thăm, liên lạc với ai (sau một thời gian dài)*

**Ex:** Do look me up the next time you're in London.

1. **take sb off:** *copy giọng nói, cử chi hoặc hành động của ai đó một cách rất buồn cười*
2. send sb off: *đuổi ra khỏi sân (thi đấu)*

**Ex:** Bale was sent off for a foul in the second half.

1. call sb up: *gọi điện, gọi vào đội tuyển quốc gia (thể thao), gọi nhập ngũ*

# Question 76: Đáp án A.

Ta có cụm từ “**To put (sth) into practice**” tức là thực hiện kế hoạch nào đó hoặc đưa cái gì vào thực tiễn. **Tạm dịch:** *Trong Tuyên bố Độc lập các nhà soạn thảo (Hiến pháp) làm thế nào để đưa ỷ tưởng về chủ quyền phổ biến thể hiện vào thực tiễn?*

* sovereignty/ 'sɒvrənti / (n): *chủ quyền, quyền tối cao về độc lập*
* trial (v) = test: *kiểm tra khả năng, chất lượng của cải gì xem nó có hiệu quả, có thành công không*
* trial (n): *cuộc thử nghiệm, sự thử thách, phiên tòa xử*

**Ex:** The new drug is undergoing clinical trials. The men were arrested but not brought to trial. **Question 77: Đáp án D.**

Ta có cụm từ: get sth clean dried: *mang cái gì đi giặt khô.*

**Tạm dịch:** *Cái áo khoác này không giặt máy được đâu, phải đem đi giặt khô.*

# Question 78: Đáp án D.

Chỗ trống cần một trạng từ.

* invariably / ɪn'veəriəbli / (adv) = always, without fail

**Tạm dịch:** *Các nhà chính trị luôn đổ lỗi cho truyền thông nếu như họ không thắng cử. Họ thật dễ để người ta đoán được.*

# Question 79: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Đàng phái chính trị mới đã giữ địa vị lãnh dạo sau cuộc tổng tuyển cử.*

* **come to the fore** hoặc **be to the fore** (Anh - Anh), **be at the fore** (Anh - Mỹ): *giữ địa vị lãnh đạo, đóng*

*vai trò quan trọng, trở nên quan trọng và được mọi người chú ý.*

**Ex:** The problem has come to the fore again in recent months. She has always been to the fore at moments of crisis.

**Kiến thức cần nhớ**

Thành ngữ với “**fore**”:

* to the fore: *sẵncó,sẵnsàng*
* come to the fore: *giữvịtrílãnhđạo*
* bring sth to the fore: *nhấnmạnh,làmnổibật*

# Question 80: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Học sinh tuyệt đối không nên dùng bạo lực để giải quyết bất cứ vấn đề gì.*

**C. resort to sth:** *phải động đến ai, viện đến, nhờ tới ai/cái gì.*

Các lựa chọn còn lại không phù hợp:

1. exert sth: *dùng, sử dụng (sức mạnh, ảnh hướng)*

**Ex**: - The moon exerts a force on the earth that causes the tides.

* + He exerted all his authority to make them accept the plan. exert oneself: *cố gắng, ráng sức*

**Ex:** In order to be successful he would have to exert himself.

1. resolve on sth/doing sth/ to do sth/ (that): *kiên quyết*

**Ex:** - We had resolved on making an early start.

* + He resolved not to tell her the truth.
  + She resolved (that) she would never see him again.

D. have recourse to sb/sth: *nhờ cậy ai, cái gì.*

**Ex:** - The government, when necessary, has recourse to the armed forces.

- She made a complete recovery without recourse to surgery.

# Question 81: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Tính mới mẻ của cuộc sống hôn nhân dường như sẽ mất dần nếu cặp đôi có liên quan không có cách làm mới lại tình yêu của họ.*

**D. to wear off:** *dần biến mất hoặc dừng lại.*

Các lựa chọn còn lại không phù hợp:

1. turning out: *trở nên*

**Ex:** - It turned out that she was a friend of my sister.

- The job turned out to be harder than we thought.

1. doing without (sb/ sth): *cố gắng xoay sở mà không có (ai/ cái gì), bỏ qua*

**Ex:** - She can't do without a secretary.

* If they can't get it to US in time, we'll just have to do without.

1. fading in: *trở nên rõ ràng hơn hoặc to hơn (hoặc ngược lại)*

**Ex:** George saw the monitor black out and then a few words faded in.

# Question 82: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Tôi chưa bao giờ nghĩ những lễ hội hoa hồng Bun-ga-ri tuyệt vời như vậy lại có thể được tổ chức tại thủ đô của chúng ta.*

**It never entered my head that ... = I never thought that**...: *Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, biết rằng.*

**Kiến thức cần nhớ**

Cấu trúc diễn đạt “chưa bao giờ nghĩ rằng”:

* It never enters/ entered my head that
* it never occurred to me that
* It never crossed my mind that

# Question 83: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Tôi cho rằng những nhận xét đó là thiển cận.*

1. **short-sighted (adj):** *thiển cận, cận thị*
2. far-sighted (adj): *biết nhìn xa trông rộng, viễn thị*
3. single-minded (adj): *chuyên tâm, có một mục đích duy nhất*
4. single-handed (adj): *một tay (không có ai giúp)*

**Kiến thức cần nhớ**

with (all due) respect: người bản ngữ thường nói câu này trước khi thể hiện ý kiến không đồng tình/ trái

ngược để tỏ ra lịch sự.

# Question 84: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Người ta thường cho là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà vì họ thường hay bỏ qua lỗi lầm của*

*chúng.*

***-* to overlook one’s mistake:** *bỏ qua, tha thứ cho lỗi lầm của ai.*

Các đáp án khác không phù hợp:

A. neglects: *làm ngơ, thờ ơ, bỏ bê, bỏ mặc*

C. avoids: *nẻ tránh, tránh xa.* Ta có: avoid something hoặc avoid +V-ing.

# Question 85: Đáp án B.

Vì trước chỗ trống là giới từ nên từ cần điền là một danh từ hoặc V-ing. Dựa vào nghĩa ta thấy đáp án B là phù hợp.

1. communicate (v): *truyền đạt, giao tiếp*
2. **communication (n):** *sự truyền đạt, giao tiếp, liên lạc*
3. communicative (adj): *dễ truyền; hay lan truyền*
4. communicator (n): *người truyền tin, máy truyền tin*

# Question 86: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Bất chấp tất cả các bằng chứng, anh ta không thừa nhận là mình có tội.*

**- in the wrong:** *có lỗi, có tội.*

# Question 87: Đáp án A.

**Tạm địch:** *Họ sống ở một khu vực rất thưa dân cư của Ý.*

sparsely / 'spɑ:sli] / (adv): *thưa thớt*

* a sparsely populated area
* a sparsely furnished room

**Kiến thức cần nhớ**

* sparsely populated: *dân cư thưa*
* densely populated: *đông dân cư*

# Question 88: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Cẩn thận! Đừng để đồ uống tràn ra mặt bàn.*

# Phân tích đáp án:

1. **spill (v):** *làm tràn, làm đổ, đánh đổ; tràn ra, chảy ra (ví dụ như nước)*

**Ex**: I managed to carry three full glasses without spilling a drop. Water had spilled out of the bucket onto the floor.

Katie almost spilled her milk: *Kate gần như đồ hết sữa ra.*

1. spread (v): *trải, giăng ra, truyền đi, tản ra*

**Ex:** Revolution quickly spread from France to Italy: *Cách mạng nhanh chóng lan tỏa từ Pháp đến Ý.*

1. flood (v): *làm ngập, lụt.*

**Ex:** Towns and cities all over the country have been flooded: *Các thị trấn và thành phổ trên cả nước đều đã bị ngập lụt.*

1. flow (v): *chảy (dòng nước).*

**Ex:** If the windows are shut, air cannot flow freely through the building.

# Question 89: Đáp án D.

Chỗ trống cần một danh từ vì trước nó là tính từ **great** và sau đó là giới từ **to**.

* **enjoyment (n):** *niềm vui, sự thích thú.*

**Ex:** Acting has brought me enormous enjoyment: *Việc đóng phim đã mang lại cho tôi một niềm vui to*

*lớn.*

# Question 90: Đáp án B.

Ta có collocation: **large, massive, substantial, vast + size:** *kích thước, kích cỡ lớn/khổng lồ.*

**Ex:** The shirts come in three sizes: small, medium, and large: *Những chiếc áo này có 3 cỡ: nhỏ, vừa và*

*lớn.*

# Question 91: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Bạn nên đi khám răng thường xuyên.*

Phân biệt:

**check-up (n)** → số nhiều: **check-ups**: *cuộc kiểm tra y tế để đảm bảo rằng bạn đang khỏe mạnh*

* “**check in**" mang nghĩa là: ghi tên khi đến. Nó là hành động diễn tả sự có mặt của một ai đó tại một nơi, biểu đạt rằng người đó đã có mặt tại địa điểm chỉ định, - “**check in**” đã được biến tấu nghĩa bởi các bạn thanh niên để diễn tả hành động dánh dấu lại một không gian mình đang ở hiện tại, đánh dấu người mà mình đang cùng ở hiện tại hoặc là thứ mình đang ăn, vật đang được người đó sử dụng.

**Ex:** Please **check in** when you come to hotel: *Làm ơn báo hiệu sự có mặt khi bạn đến khách sạn nhé.*

* **check-in** cũng là quy trình thực hiện việc đăng ký, xác nhận để khách được lưu trú trong khách sạn.

Công việc check-in này được thực hiện tại quầy lễ tân khách sạn.

* **check-out** là quy trình thực hiện việc thanh toán, xác nhận để khách trả phòng và rời khách sạn. Đây cũng là phần công việc thuộc nhiệm vụ của nhân viên lễ tân khách sạn.

**Kiến thức cần nhớ**

* to go for/ to have a check-up: khám/ kiểm tra Sức khỏe
* a medical/ dental check-up: kiểm tra y tế/ răng miệng
* a routine/ thorough check-up: kiểm tra hằng ngày/ kỹ lưỡng

# Question 92: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Bạn sẽ phải kỳ nghỉ nếu như bạn ốm quá và không thể đi du lịch.*

# Phân tích đáp án:

1. **call off sth:** *hủy, quyết định không làm một việc gì đó nữa.*

**Ex:** The meeting was called off because of the storm: *Cuộc gặp mặt bị hủy bởi vì có bão* →phù hợp nhất về ý nghĩa.

1. cut down sth: *chặt đứt, cắt đứt.*

**Ex:** He cut down the tree because it had too many worms: *Anh ấy chặt cây bởi* vì *nó có quá nhiều sâu.*

1. back out (of sth): *rút khỏi, không tham gia vào một việc mà trước đó đã đồng ý.*

**Ex:** He lost confidence and back out of the deal at the last minute: *Anh ấy mất tự tin và rút khỏi hợp đồng*

*vào phút cuối.*

1. put sth aside: *để dành, tiểt kiệm, dành thời gian, sức lực, tiền ... cho việc gì đó.*

**Ex:** I put aside an hour everyday to write my diary: *Tôi để dành 1 tiếng mỗi ngày để viết nhật ký.*

# Question 93: Đáp án D.

* 1. efficient (adj): *đầy đủ*
  2. efficiency (n): *sự đầy đủ*
  3. inefficient (adj): *không đầy đủ*
  4. efficiently (adv): *bình đẳng, đều*
* allocate (v): *phân bố*

# Question94: Đáp án C.

**Tạm dịch:** Đừng để bị lừa bởi những tay bản hàng ăn nói lẻo mép này.

1. put aside = lay aside (v): tạm gác lại, gác lại.

**Ex:** Richard had put aside his book to watch what was happening.

1. put sb up: cho ai đó ở nhờ tạm thời.

**Ex:** Can you put me up while I'm in town? put up with sth: *chịu đựng.*

**Ex:** Sandy will not put up with smoking in her house.

1. **be taken in:** *bị lừa*

**Eg:** Don't be taken in by products claiming to help you lose weight in a week: *Đừng bị lừa bởi những sản phẩm cho là giúp bạn giảm cân trong 1 tuần.*

1. take away sb: *bắt giữ*

**Ex:** The soldiers took the captives away.

Ta thấy rằng đáp án C *(bị lừa)* là phù hợp nhất về nghĩa.

* slick (adj): *tài tình, khéo lẻo.* **Ex:** a slick performance **Question95: Đáp án C.**

**C. break-up:** *sự đổ vỡ (gia đình).*

Các lựa chọn còn lại không phù hợp:

1. break-down: *hỏng, chết mảy*
2. break-in: *cuộc tấn công vào ngân hàng, sự can thiệp*
3. break-out: *cuộc vượt ngục có dùng đến cả bạo lực.*

# Question96: Đáp án A.

1. **bargain (n):** *món hời*

Ta có collocation: **A good/ real bargain.**

Các lựa chọn còn lại không phù hợp:

1. contract (n): *hợp đồng*
2. sale (n): *hàng hóa bán, sự bán.*

**Ex:** The use and sale of marijuana remains illegal: *Việc sử dụng và bản cần sa vẫn là phi pháp.*

1. donation (n): *vật tặng, quyên góp.*

**Ex:** Would you like to make a donation (= give money) to our charity appeal?

**MEMORIZE**

* bargain (n): *sự mặc cả, thỏa thuận mua bán*
* a good/ bad bargain: *giá hời/món hớ (mua đắt)*
* bargain (v): *mặc cả, thương lượng*
* to bargain away: *bán rẻ, bán tống bán tháo*
* to bargain for/ on sth: dự tính

# Question 97: Đáp án A.

1. **ruin:** *tàn phá-thường nói về các ảnh hưởng bởi thiên tai.*

Các lựa chọn còn lại không phù hợp:

1. damage: *phá hủy, gây thiệt hại,* dùng để chỉ sự hỏng hóc, hư hại của đồ vật.
2. injure (v): *làm cho bị thương bởi tai nạn hoặc các nguyên nhân vật lý.*
3. harm (v): *hãm hại, làm hại*

**Ex:** The kidnappers didn't harm him, thank God: *Kẻ bat cóc không làm hại anh ấy, cảm ơn Chúa đã phù*

*hộ.*

Ta thấy rằng trong văn cảnh này thì mức độ tàn phá của trận lũ chỉ có thể được thể hiện rõ nét nhất qua

động từ “ruin”.

# Question 98: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Tất cả công việc vất vả của ông đã kết thúc bởi thành công lớn.*

1. account (v) (hay dùng ở bị động một cách trang trọng): *coi như, cho là*

* account sb/sth + adj.

**Ex:** In English law a person is accounted innocent until they are proved guilty.

* account sb/sth + noun.

**Ex:** The event was accounted a success.

1. **culminated in/ with sth:** *kết thúc với một kết quả cụ thể*

**Ex:** The gun battle culminated in the death of two police officers.

1. merge (v): *hợp nhất, kết hợp, hòa vào*

**Ex:** The banks are set to merge next year.

1. succumb /sə'kʌm/ (v): *thua, không chịu nổi.*

**Ex:** His career was cut short when he succumbed to cancer: *Sự nghiệp của anh đã bị cắt ngang khi anh ta*

*bị ung thư.*

Ta thấy đáp án phù hợp về nghĩa nhất là B.

# Question 99: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Cô ấy rất về sự nghiệp của cô.*

**B. to be single-minded about sth (adj):** *chuyên tâm về việc gì, có quyết tâm.*

**Ex:** a tough, single-minded lady.

Các lựa chọn còn lại không phù hợp vì:

A. single-handed (adj): *một mình, không có sự trợ giúp của ai.*

**Ex:** She brought up three children single-handedly: *Cô ấy một mình nuôi 3 đứa con.*

1. fresh-faced (adj): *mặt mày tươi tỉnh.*
2. bare-faced (adj): *trơ tráo, không che mặt nạ.*

**MEMORIZE**

Tính từ ghép với minded:

* absent-minded: *đãng trí*
* bloody-minded: *tàn bạo, khát máu*
* narow-minded: *hẹp hòi*
* open-minded: *phóng khoáng, cởi mở*
* single-minded: *chỉ có một mục đích, chuyên tâm*

# Question 100: Đáp án C.

**C. aircraft (n):** *máy bay nhỏ*

Các lựa chọn còn lại không phù hợp:

1. airplane (n): *máy bay cỡ lớn.*
2. airship (n): *khí cầu.*

D. aircrafts: sai (dạng số nhiều vẫn là **aircraft). Question 101: Đáp án C.**

**- to pay for sth by installments:** *trả tiền mua cái gì nhưng trả bằng nhiều lần.*

Các lựa chọn khác sai vì không kếp họp với giới từ “by”:

1. to pay in cash: *trả bằng tiền mặt.*

**Ex:** Will you pay by credit card or **in** cash?

1. to buy sth on credit: *mua chịu.*

**Ex:** We bought the dishwasher **on credit.**

D. hire purchase (n) = installment plan: *phương thức mua trả góp nhưng chỉ khi nào trả hết được tiền*

*thì vật đã mua mới chính thức thuộc sở hữu của bạn.* **Ex:** We're buying a new cooker **on hire purchase. Question 102: Đáp án B.**

**Tạm dịch:** *Cô chắc chắn là một nhà văn ; cô đã viết khá nhiều cuốn sách trong năm nay*

1. fruitful **/**'fru:tfl/ (adj): *ra quá nhiều, tốt, màu mỡ, sinh sản nhiều*
2. **prolific /prə'lɪfɪk/ (adj):** *sáng tác nhiều (nhà văn, hoạ sĩ...)*
3. fertile /'fɜ:taɪl/ (adj): *màu mỡ, mắn đẻ*
4. successful /sək'sesfl/ (adj): *thành công*

- quite a few: *khá nhiều*

# Question 103: Đáp án C.

**- disrespect (n):** *sự thiếu tôn kính, bất lễ.*

**Ex:** disrespect for the law: *sự thiếu tôn trọng luật pháp.*

Loại **respect** vì: respect (n): *sự tôn kính/tôn kính, tôn trọng, ngưỡng mộ.*

**Ex:** I have the greatest respect for Jane's work.

Các lựa chọn còn lại: tiền tố “ir” và “non” không kết hợp được với “respect”.

# Question 104: Đáp án B.

Cụm từ: **to take measures:** *áp dụng các biện pháp.*

Do đó đáp án chính xác là B.

# Question 105: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Để nó ở trong lò cho đến khi nó màu nâu.*

1. **turn + adj (turn sth + adj) = become:** *trở nên, chuyển thành hoặc biến thành cái gì.*

**Ex:** The heat turned the milk sour: *Cái nóng làm sữa bị hư.*

The sky turns grey: *Bầu trời trở nên xám xịt.*

1. colour sth (+ adj): *tô màu, nhuộm màu, làm thay đổi màu sắc****.***

**Ex:** How long have you been colouring your hair?: *Bạn nhuộm tóc đã bao lâu rồi?*

1. change sb/sth: *làm thay đổi.*

**Ex:** Computers has changed the way people work: *Máy tính đã làm thay đổi cách con người làm việc****.***

1. cook sth: *nấu ăn.*

Ta thấy đáp án phù hợp nhất về ý nghĩa là A.

# Question 106: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Cô ấy ít hơn so với chị gái.*

1. industrial /ɪn'dʌstriəl/ (adj): *thuộc về công nghiệp*
2. **industrious /ɪn**'**dAstri**ə**s/ (adj):** *chăm chỉ*
3. industry **/**'ɪndəstri/ (n): *nền công nghiệp*
4. industrialized /ɪn'dʌstriəlaɪzd/ (adj): *đã tiến hành công nghỉệp hóa*

**Ex:** At the end of the 19th century, Britain was the most industrialized society in the world.

Chỗ trống cần một tính từ nên ta loại C. Cả 3 phương án còn lại đều là tính từ nhưng dựa vào phần tạm dịch phía trên thì chỉ có B là hợp lý nhất.

# Question 107: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Bạn sẽ phải hủy kỳ nghỉ của bạn nếu như bạn quá ốm để có thể đi du lịch.*

1. **call off sth:** *hủy, quyết định không làm một việc gì đó nữa.*

**Ex:** The meeting was called off because of the rain: *Cuộc gặp mặt bị hủy bởi vì trời mưa.*

Các lựa chọn khác không phù hợp về nghĩa.

1. cut down on: *giảm lượng sử dụng.*

**Ex:** My doctor wants me to cut down on sugar.

1. back off: *rút lui, thôi không chỉ trích, đe dọa, làm ai khó chịu nữa.*

**Ex:** As the riot police approached, the crowd backed off: *Khi cảnh sát chống bạo động tiếp cận, đám đông lùi lại.* The press have agreed to back off and leave the couple alone.

1. put aside (v): *tạm gác lại, tạm quên, bỏ qua, để dành*

**Ex:** They decided to put aside their differences.

Can we put that question aside for now, and come back to it later? We put some money aside every month for our retirement.

**Question** 108: **Đáp án** A. **to feel + adj:** *cảm giác.*

**Ex:** We feel disappointed with her misbehavior. Các lựa chọn khác không đi với tính từ.

**MEMORIZE**

* feel like: cảm thấy giống như, cảm thấy thích
* feel as though/ as if: có cảm giác rằng, cảm thấy cứ như là
* feel one’s way: dò dẫm

# Question 109: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Vào lúc 4 giờ, Ông Hutchinson vẫn có một vài cần làm ở ngoài vườn.*

1. work (n): *công việc phải làm (danh từ không đếm được)*  đáp án A sai.

**Ex:** A large part of the work we do involves using computers: *Phần nhiều công việc chúng tôi làm bao*

*gồm việc sử dụng máy tính.*

1. **job (n):** *việc cần làm, nhiêm vụ.*

**Ex:** Raising kids can be a difficult job.

1. effort (n): cố gắng*, công sức.*

**Ex:** Visit the cathedral (*nhà thờ lớn*) when you're there. It's well worth the effort *(bõ công).*

1. task (n): *bài tập, công việc.*

Dựa vào giải nghĩa từ vựng ở trên thì ta thấy rằng các đáp án A, B và D đều hợp nghĩa. Thế nhưng đáp án A sai vì “work” không đếm được và đáp án D sai vì đề bài yêu cầu tìm danh từ số nhiều. Do đó đáp án chính xác là B.

# Question 110: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Mọi người yêu cầu mức lương cao hơn vì giá cả lúc nào cũng* **.**

**- to rise:** *tăng lên (dùng vốn giá cả).*

**Ex:** The research budget rose from £175,000 in 1999 to £22. 5 million in 2001: *Ngân sách nghiên cứu tăng từ 175 nghìn bảng Anh vào năm 1999 đến 22,5 triệu bảng Anh vào năm 2001.*

# Question 111: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Tôi làm mẹ tôi vui bằng cách nấu cơm tối cho bà ấy.*

1. **to cheer up:** *cổ vũ, làm ai vui.*

**Ex:** I cheer my friend up by buying her a cupcake: *tôi làm bạn tôi vui bằng cách mua bánh cho cô ấy.*

1. look up sth: *tra cứu (trong từ điển, sách tham khảo, máy tính***) Ex:** Can you look up the opening times on the website?

I looked it up in the dictionary.

1. to wait for: *đợi*
2. to feel like: *cảm thấy thích*

**Ex:** Do you feel like going out with me?: *Bạn có muốn ra ngoài chơi với tôi không?*

# Question 112: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Mẹ căn dặn tôi không nên thức khuya hết đêm này sang đêm khác để ôn thi.*

**- warn sb against doing sth:** *cảnh báo ai về việc gì.*

**Lưu ý:** Ngoài dùng với **warn sb (not) to do sth,** chúng ta cũng có thể dùng to warn sb about/against sth.

**Ex:** He warned us against pickpockets: *Anh ta đã dặn chúng tôi đề phòng bọn móc túi.*

# Question 113: Đáp án A.

1. **suit sb (v):** *phù hợp với.*

**Ex:** There are countryside walks to suit everyone.

1. couple (v): *nối gắn liền.*

**Ex:** The two train cars had been coupled together.

1. match sth (v): *hợp với.*

**Ex:** Does this jacket go with this skirt?

1. fit sb (v): *vừa vặn.*

**Ex:** The uniform fitted her perfectly.

Do ý nghĩa của câu là màu sắc hợp với bạn nên đáp án chính xác là A.

# Question 114: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Mặc dù dịch vụ thư viện mới rất thành công nhưng tương lai của nó chắc chắn chút nào cả.*

1. by all means: *bằng đủ mọi cách, bằng bất cứ cách nào, bằng bất cứ giá nào*
2. by any chance: *có thể.*

**Ex:** Would you by any chance have change for $10: *Anh có thể có tiền lẻ để đổi cho 10 đô được không?*

- by chance: *tình cờ, ngẫu nhiên.*

1. at any rate: *dù sao đi nữa*
2. **by no means:** *không chút nào, không tý nào*

**Ex:** It is by no means certain that the game will take place.

Từ “Although” (*mặc dù)* cho ta thấy được sự đối ngược trong ý nghĩa của hai vế câu. Vậy đáp án phù hợp nhất là D.

# Question 115: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Van Gogh bị trầm cảm làm việc quá sức và sức khoẻ yếu ớt.*

# Phân tích đáp án:

1. **brought on sth = cause**

**Ex:** He was suffering from stress brought on by overwork.

1. coming about = happen

**Ex:** Can you tell me how the accident came about?

1. taken up: *bắt đầu làm gì, chấp nhận lời mời*

**Ex:** He takes up his duties next week. She took up his offer of a drink.

1. pull through: *hồi phục (sau phẫu thật, ốm nặng,...)*

**Ex:** The doctors think she will pull through. Do đó đáp án chính xác là A

# Question 116: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Hội trường rất đông đúc với hơn một trăm người ngồi chen chúc trong đó.*

* pack into sth = cram = go somewhere in large numbers so that all available
* space is filled: *chen chúc, nhồi nhét*

**Ex:** Over 80,000 fans packed into the stadium to watch the final.

**MEMORIZE**

be crowded with = be crammed with = be packed with: *đông đúc, chen chúc*

# Question 117: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Di chuyến đến một môi trường khác nhau đã mang lại một đáng kể trong tâm trí của anh họ tôi.*

# Phân tích đáp án:

1. influence on sb/sth: *ảnh hưởng.* **Ex:** to have/ exert a strong influence on sb
2. impact on: *tác động, ảnh hưởng.* **Ex:** We need to assess the impact on climate change.
3. **change in something:** *sự thay đổi về.* **Ex:** A change in personality may mean your teenager has a drug problem.
4. effect on: *hiệu quả, tác động.* **Ex:** My parents' divorce had a big effect on me.

Để kết hợp được với giới từ “in” trong đề bài thì đáp án chính xác là C.

# Question 118: Đáp án B.

**Tạm dịch:** Để *tránh nhàm chán, việc quan trọng nhất bạn cần làm là giữ cho bản thân* **.**

1. occupation (n): *nghề nghiệp.* **Ex:** Please State your name, age and occupation below.
2. **occupied (adj):** *bận rộn.* **Ex:** She's fully occupied with work.
3. occupant (n): *cư dãn, người ở****.* Ex:** All outstanding bills will be paid by the previous occupants.
4. occupational (adj): *có liên quan hoặc là một hệ quả của công việc.*

**Ex:** An occupational pension scheme: *Một kế hoạch lương hưu cho công việc.*

**Cấu trúc: to keep someone occupied:** *làm cho ai bận rộn*

Vậy đáp án là B.

# Question 119: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Bạn nên ít nhất ba ngày cho cuộc hành trình.*

# Phân tích đáp án:

1. expect (v): *trông đợi*
2. permit (v): *cho phép*
3. accept (v): *chấp nhận*
4. **allow** (v): *cho phép*

"permit" và "allow" đều có nghĩa giống nhau nhưng “permit" mang sắc thái trang trọng hơn "allow", vậy

trong trường hợp này ta chọn **D. allow** là phù hợp.

# Question 120: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Tôi không phản đối những người ăn chay, nhưng tôi thấy khó chịu khi họ về nó.*

# Phân tích đáp án:

1. self-centered (a): *tự cho mình là trung tâm*

**Ex:** The **self-centered** man almost never admitted that he was wrong or made mistakes.

Great leaders cannot be **self-centered** because they need to make decisions for people other than themselves.

1. **self-righteous / self raitjas/ (adj):** *tự cho là đúng đắn*

**Ex:** He's so self-righteous - like he's never done anything wrong in his life.

1. self-deprecating / self deprokeitir)/ (adj): *khiêm nhường*
2. self-sufficient/ self so'fljnt/ (adj): *tự cung tự cấp*

**Ex:** The country is totally self-sufficient in food production.

Đáp án chính xác là **B. self-righteous.** Dùng **self- righteous** để mô tả người mà bạn không ủng hộ vì họ

luôn tin là niềm tin, thái độ hoặc cách cư xử của họ là đúng, còn của người khác là sai.

**MEMORIZE**

* self - (prefix): *tự mình*
* self - controlled: *tự kiểm soát*
* self - addressed: *ghi sẵn địa chi của mình*
* self - taught: *tự học*
* self - closing doors: *cửa tự động đóng, mở*

# Question 121: Đáp án C.

**C. representation (n) = portrayal (n):** *sự tượng trưng, sự hình dung*

**Tạm dịch:** *Bức tượng này là hình ảnh sống động mô tả chúa Jesus.*

A. presentation (n): *bài thuyết trình*

**Ex:** Jane is going to make a presentation about the inflation in Vietnam from 2008 to 2013.

D. representative (n): *đại diện.*

**Ex:** Ms. Hermonie is the representative of Nissan branch in HCMC.

# Question 122: Đáp án D.

* **steal sth from sb:** *ăn trộm cái gì của ai.*
* **have sth stolen:** *có cái gì bị đánh cắp.* **Ex:** I have my purse stolen.

Loại B vì cấu trúc **rob sb of sth**: *cướp cái gì từ ai.*

Loại A vì cấu trúc **lose sth**: *làm mất cái gì.* Loại C vì **miss sth/ sb**: *nhớ ai, lỡ mất cái gì.* **Ex:** Miss an opportunity: *lỡ mất cơ hội.*

# Question 123: Đáp án D.

* **indecisive (adj):** *thiếu cương quyết, lưỡng lự*

**>< decisive (adj):** *cương quyết.*

**Ex:** He is a known robber.

# Question 124: Đáp án A.

1. **tight-fisted (adj)** = mean: *keo kiệt, bủn xỉn*
2. pig-headed (adj) = stubborn /’stʌbən/: *cứng đầu*
3. highly-strung (adj) = nervous and easily upset
4. easy -going (adj): *dễ tính*

# Question 125: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Thời tiết hôm nay sẽ giống như hôm qua.*

1. continuing (v): *tiếp tục.*

# continuation (n) = something that continues or follows sth else: *một sự tiếp nối.*

**Ex:** The present economic policy is a continuation of the earlier one: *Chính sách kinh tế hiện tại là một sự tiếp nối của chính sách trước đó.*

1. continuity (n) = the fact of not stopping or not changing: *sự liên tục, không gián đoạn.*

**Ex:** There has been no continuity in that class.

1. continual (adj): *liên tục, liên miên.*

**Ex:** Five weeks of continual rain: *5 tuần trời mưa liên miên.*

Chỗ trống cần một danh từ và mang nghĩa là một cái tiếp nối, cái tiếp theo. Đáp án chính xác là B.

# Question 126: Đáp án D.

* **heavily = to a great degree.**

Ta có collocation (sự kết hợp từ vựng): **heavily polluted:** *bị ô nhiễm nặng nề.*

**FOR REVIEW**

Ngoài ra chúng ta còn có các kết hợp từ sau: badly, highly, seriously, severely + polluted

# Question 127: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Anh ấy đã quá xấu tính đến mức anh ấy không dù là một chút tiền cho hội từ thiện.*

1. **to part with sth** = to give sth to sb else, especially sth that you would prefer to keep: *cho ai món gì mà ta yêu thích.*

**Ex:** I'm reluctant to part with any of the kittens, but we need the money: *Chúng tôi lưỡng lự khi phải cho*

*đi bất kỳ một con mèo con nào, nhưng chúng tôi cần tiền.*

1. to pay off (v): *trả nợ.*

**Ex:** Rather than hold money on deposit, you should pay off your debts: *Thay vì giữ tiền đi gửi thì anh hãy*

*trả hết nợ của mình đi.*

1. give in: *đầu hàng.*

**Ex:** I wanted to paint the room blue, my wife wanted yellow. I had to give in: *Tôi muốn sơn phòng màu xanh, vợ tôi muốn màu vàng. Tôi phải đầu hàng thôi.*

1. to let out (v): *phát ra tiếng động gì, kêu gì đó.*

**Ex:** Let out a scream/cry/roar etc - He let out a cry of disbelief.

Dựa vào tạm dịch ta thấy rằng anh ấy không cho dù một khoản tiền nhỏ nhất nên đáp án chính xác là **A. to part with.**

# Question 128: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Mặc dù tình trạng bệnh nhân còn nghiêm trọng, nhưng bà ấy đã qua cơn nguy kịch.*

1. out of place: *không đúng chỗ, không phù hợp với khung cảnh, địa điểm nào đó.*

**Ex:** The paintings looked strangely out of place.

1. out of control: *mất kiểm soát.*
2. **out of danger** = not likely to die: *qua giai đoạn nguy hiểm.*
3. out of order: *đang bị hỏng, không dùng được.*

# Question 129: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Sự kiện thể thao được chuẩn bị tốt và tổ chức thành công.*

* **well-prepared (adj):** *được chuẩn bị tốt.*

**Ex:** Luckily, we were well prepared for the storm.

# Question 130: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *đứa trẻ bị bắt gặp đang bị bắt phải đứng ở góc lớp.*

Ta thấy đứa trẻ bị phạt nên nó phải làm một hành động gì đó sai trái.

* **behave (v)** = to do things in a way that people think is correct or polite: *cư xử tốt* **>< misbehave (v):** *cư xử không tốt*

**Ex:** Any child caught misbehaving was made to stand at the front of the class.

**Cấu trúc: Catch somebody doing sth:** *bắt gặp ai đó làm gì (trong trường hợp họ không muốn bị phát*

*hiện).*

**Ex:** I caught him reading my private letters.

= He was caught reading my private letters.

# Question 131: Đáp án B.

* **a wide range of sth = a variety of sth:** *nhiều loại khác nhau.*

**Ex:** There is a wide range of fishes here: *Ở đây có rất nhiều loại cá.*

# Question 132: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Giáo sư đã sắp xếp hai cuộc hẹn sinh viên cùng một lúc. Ông ấy thật đãng trí.*

1. narrow-minded: *ích kỉ, bảo thủ.*

**Ex:** a narrow-minded attitude

1. open-minded: *có suy nghĩ thoáng*
2. kind-hearted: *hiền hòa*
3. **absent-minded:** *lơ đãng, đãng tri*

# Question 133: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Tôi nghĩ là bạn đang lãng phí thời gian khi tìm kiếm công việc ở thị trấn này. Không có nhiều việc để làm ở đây.*

**Lưu ý:** - spend time/ money: *dành thời gian/ tiền bạc.*

- waste time/ money/ food/ energy: *lãng phí thời gian/ tiền bạc/ đồ ăn/ năng lượng*

# Question 134: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Khi nghe tin, cô ta đã ngất và mãi đến nửa tiếng sau cô ấy mới hồi tỉnh.*

**B. to come round:** *hồi tỉnh*

**Ex:** When she came around her mother was sitting by her bed: *Khi cô ấy tỉnh lại, mẹ cô ấy đang ngồi bên*

*cạnh giường của cô.*

A. to come up: *xảy ra*

1. to come over: *bỗng dưng cảm thấy*

**Ex:** I come over all shy whenever I see her.

1. to come up with: *tìm ra, nghĩ ra*

# Question 135: Đáp án A.

Cụm cố định: **to have a feeling:** *có linh cảm, cảm giác*

Loại C vì cấu trúc I have the sense that... Loại D vì to have a thought = to have an idea Loại B vì view (n): *quan điểm.*

**Ex:** He has a strong religious view.

# Question 136: Đáp án B.

1. **come up with sth:** *nảy ra, nghĩ ra (ỷ tưởng, kể hoạch).*

**Ex:** She came up with a great proposal for the newadvertising campaign.

1. **come down with something:** *đổ bệnh.*

**Ex:** He came down with the flu.

1. **go in for sth:** *tham gia vào.*

**Ex:** Are you going to go in for soccer this year at school?

1. **make up for sth:** *đền bù cho.*

**Ex:** Allen made up for being late by getting me flowers.

**Tạm dịch:** *Anh ta bảo với mọi người rằng anh ta bị cúm, nhưng thật ra anh ta chỉ mới bị cảm lạnh*

# Question 137: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Mặc dù cô ấy mệt mỏi nhưmg cô vẫn giúp tôi dọn dẹp.*

- **give sb a hand** (with sth/ doing sth) = help sb

1. **tiredness (n):** *sự mệt mỏi*

**Ex:** She pleaded tiredness and went to bed early: *Cô lấy cớ là mệt và đi ngủ sớm.*

1. **tired (adj):** *mệt mỏi* (extremely tired **=** exhausted: *vô cùng mệt mỏi***) Ex:** You look extremely tired.
2. **tiring (adj):** *gây mệt mỏi.*

**Ex:** Shopping can be very tiring.

1. **tiresome/' taɪəsəm/ (adj) = annoying:** *gây bực mình*

**Ex:** Buying a house can be a very tiresome business.

Ta thấy rằng đáp án cần tìm là một tính từ, không phải là danh từ nên loại ý A. Loại D vì không hợp nghĩa. Chọn đáp án B, tính từ đuôi -ed là phù hợp.

**FOR REVIEW**

Phân biệt tính từ có dạng **V-ed** và **V-ing**:

Dùng **V-ing** khi mang nghĩa chủ động, tác động lên nhân tố khác:

+ an interesting book: *quyểnsáchnàytácđộnglênbấtcứaiđọcnó,làmchongườiđócảmthấyhay,thúvị.*

+ a tiring job: *mộtcôngviệcgâymệtmỏi,nhàmchán.*

Dùng **V-ed** khi danh từ chủ (danh từ được tính từ bổ nghĩa) bị tác động bởi yếu tố bên ngoài và mang tâm

trạng đó:

+ a tired lady: *ngườiđànbàđangmệtmỏi,đólàtrạngtháimàbàđangphảichịuđựng.*

+ a worried boy: *thẳngbénàybịaiđólàmchololắng,nócảmthấylolắng,trongtâmtrạnglolắng.*

# Question 138: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Hãy tạo một danh mục mới và xếp các tài liệu vào đó.*

1. **directory (n):** *danh mục.*

**Ex:** telephone directory: *danh bạ điện thoại*

1. **direction (n):** *phương hướng.*

**Ex:** Which direction did they go in?: *Bọn họ đi den bang hướng nào?*

1. **director (n):** *giám đốc.*

**Ex:** The company is run by a board of directors (= a group of directors).

1. **directing (v):** *chỉ hướng*

# Question 139: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Những người nộp đơn phải có bằng lái xe hợp lệ.*

1. **artificial (adj):** *nhân tạo, không tự nhiên.*

**Ex:** A job interview is a very artificial situation.

1. **faithful (adj):** *chung thủy, chung thành*

**Ex:** She was rewarded for her 40 years' faithful service with the company: *Cô đã được khen thưởng vì 40*

*năm phục vụ trung thành của cô với công ty.*

- He remained faithful to the ideals of the party: *Ông vẫn trung thành với lý tưởng của đảng.*

1. **false (adj):** *giả.*

**Ex:** The man had given a false name and address: *Người đàn ông khai tên và địa chỉ giả.*

1. **valid (adj):** *hợp lý, đủng đắn, có cơ sở/căn cứ vững chắc, lôgic; (pháp lý) có giá trị*

**Ex:** a valid argument: *một lý lẽ vững chắc,* a valid contract: *hợp đồng có giá trị (về pháp lý),* valid passport: *hộ chiếu hợp lệ.*

**MEMORIZE**

Khi nói về bằng lái xe bị làm giả, ta nói **a false driving licence**, còn **artificial** thường đi kèm với những

danh từ như *flowers, satellite, sweetener, fertilizer, light,...*

# Question 140: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Bởi vì thuốc phát huy tác dụng nên bệnh nhân bắt đầu hôn mê.*

**- unconscious/ ʌnˈkɒnʃəs/ (adj):** *bất tỉnh, ngất đi, trở nên vô thức*

**A. to take effect:** *phát huy tác dụng.*

**Ex:** The morphine was starting to take effect and the pain eased: *Thuốc morphine bắt đầu có tác dụng và*

*cơn đau đã thuyên giảm.*

1. **have influence on/over something:** *có ảnh hưởng, tác động lên.*

**Ex:** The Council had considerable influence over many government decisions: *Hội đồng có sức ảnh hưởng to lớn lên nhiều quyết định của chỉnh phủ.*

1. **take action:** *giải quyết vấn đề, bắt tay vào giải quyết.*

**Ex:** The government must take action now to stop the rise in violent crime: *Chỉnh phủ phải bắt tay vào*

*giải quyết vấn đề ngay để ngăn chặn việc tội phạm bạo lực tăng cao.*

Ta thấy chỉ có đáp án A là phù hợp với nghĩa của câu: *thuốc có tác dụng...*

# Question 141: Đáp án C.

* **to get on someone’s mind:** *nghĩ gì, suy nghĩ trong đầu.*

**Tạm dịch:** *Bạn đã im lặng suốt ngày rồi. Bạn suy nghĩ gì trong đầu vậy?*

# Question 142: Đáp án C.

* **self-opinionated /** self əˈpɪnjəneɪtɪd / (adj): *bảo thủ, Cố chấp*

*- self-controlled /* self kənˈtrəʊld */ (adj): tự kiểm soát, kiềm chế*

**Tạm dịch:** *Tôi không có thời gian để tranh luận với người phụ nữ cố chấp này.*

# Question 143: Đáp án B.

Cụm cố định **accept one's deepest/ warmest/ heartiest congratulations on/ upon:** *đón nhận sự chúc*

*mừng nồng nhiệt nhất của ai nhân dịp gì.*

* fine (adj):
  1. *rất tốt.* **Ex:** He's a very fine player: *Anh ấy là một người chơi rất giỏi.*
  2. *chấp nhận được, ổn.* **Ex:** In my opinion, the scheme sounds fine: *Theo quan điểm của tôi thì kể hoạch này cũng khá ổn.*
* dear (adj): *rất thân thiết, quan trọng.*

**Ex:** Mark became a dear friend.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MEMORIZE** | | |
| Congratulation /kən,græt | ∫.ə'le | ɪ.∫ən/ (n): *lời chúc mừng* |
| * congratulate (v): *chúc mừng* * congratulate sb on (doing) sth: *chúc mừng ai vì (làm) điều gì* * congratulatory (adj): *thuộc chúc mừng* (congratulatory mesage) * Congratulations (on sth)!: *Chúc mừng!* | | |

# Question 144: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Bọn họ đã mua một ngôi nhà để phục vụ cho các kỳ nghỉ ở gần biển, và vào một lúc nào đó*

*trong tương lai, họ sẽ chuyển hẳn về đó.*

* **in due course:** *vào một lúc nào đó trong tương lai.*

**Ex:** Further details will be announced in due course: *Nội dung chi tiết sẽ được tuyên bố trong tương lai.*

# Question 145: Đáp án B.

1. go through sth: *kiếm tra kĩ; trải qua việc gì đó.*

**Ex:** - She went through the company’s account, looking for evidence of fraud: *Cô ta kiểm tra kỹ tài khoản của công ty, tìm kiếm chứng cứ lừa đảo.*

- She’s been going through a bad patch recently: *Cô ta vừa trải qua một vận đen lớn gần đây.*

1. **to go down with sth:** become sick/ ill (tiếng Anh-Anh)

**Ex:** Your daughter has gone down with smallpox: *Con gái của tôi đã mắc phải bệnh đậu mùa.*

1. to come in for with sth: *chịu đựng cái gì.*

**Ex:** The publishing house has come in for a lot of criticism due to its new book.

1. come up against sth (v): *giải quyết, vượt qua khó khăn.*

**Ex:** We may find we come up against quite a lot of opposition from local people: *Chúng tôi có thể thấy rằng chúng tôi phải đối mặt với khả nhiều sự phản đối từ người dân địa phương.*

Đáp án chính xác là **B. gone down with.**

**Tạm dịch:** *Cô ấy đang lẽ đã ở đây nhưng cô ấy lại bị cúm.*

# Question 146: Đáp án A.

**- to pursue one's interest:** *theo đuổi đam mê, sở thích*

**Ex:** He also takes an art class in the evening as a way to pursue his interest besides his main job: *Anh ấy cũng học một lớp nghệ thuật vào buổi tối như là một cách để theo đuối đam mê ngoài công việc của anh.*

- part-time job (n): *công việc làm thêm, không phải là việc toàn thời gian* (full-time job).

**Ex:** She wants to work part-time after she's had the baby: *Cô ấy muốn đi làm thêm sau khi sinh con.*

# Question 147: Đáp án C.

1. ups and downs: *thăng trầm, những lúc thuận lợi và những khi khó khăn.*

**Ex:** His business has gone through many ups and downs before flourishing like today: *Công việc kinh doanh của anh ấy đã trải qua nhiều thăng trầm trước khi khởi sắc như hôm nay.*

1. odds and ends (n): *những thứ linh tinh vụn vặt, không quan trọng.*

**Ex:** He didn't keep much in his desk - just a few odds and ends: *Anh ấy không để nhiều đồ ở bàn, chỉ một*

*vài thứ đồ linh tinh.*

1. **wear and tear:** *(đồ vật) xây xước, tổn hại do được dùng hằng ngày, hao mòn tự nhiên.*

**Ex:** The insurance policy does not cover damage caused by normal wear and tear: *Chính sách bảo hiểm*

*không áp dụng cho những tổn hại gây ra bởi hao mòn tự nhiên thông thường.*

1. white lie: *lời nói dối vô hại.*

**Ex:** He told her a white lie in order not to hurt her.

Đáp án chính xác là **C. wear and tear.**

**Tạm dịch:** *Tôi không mua cái xe vì nó có qua nhiều hao mòn, hư hỏng.*

# Question 148: Đáp án C.

**Quy tắc đọc phân số như sau:**

**\* Đối với tử số:** Luôn dùng số đếm: one, two, three, four, five... 1/5 = one / fifth

1/2 = one (a) half

# Đối với mẫu số:

Có hai trường hợp:

+ Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ta thêm **s**).

4/7 = four sevenths 3/4 = three quarters

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

5/529 = five over five two nine

28/42 = twenty-eight over four two (tử số có 2 chữ số)

# \* Đối vói hỗn số:

Ta viết số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên) 4 4/5 = four and four fifths

9 1/4 = nine and a quarter

**FOR REVIEW**

Các trường hợp đặc biệt đọc phân số:

1/2 = a half hoặc one (a) half

1/4 = one quarter hoặc a quarter (nhưng trong Toán học vẫn được dùng là one fourth) 3/4 = three quarters 1/100 = one hundredth 1% = one percent = a percent

1/1000 = one thousandth - one a thousandth = one over a thousand

# Question 149: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Sau một trận thi đấu quyết liệt, nhóm từ Trung Quốc đã chiến thẳng.*

* emerge as sth: *được biết đến là*
* hotly - contested: *thi đấu quyết liệt, nảy lửa*

**Ex:** He emerged as a key figure in the campaign.

**MEMORIZE**

Một số tính từ được cấu tạo bằng cách ghép trạng từ với PP.

* well-known, well-trained, well-qualified, well-behaved, well-built, well-dressed
* hotly-debated, hotly-discussed,...
* densely populated

**Question 150: Đáp án B. Greed (n):** *lòng tham*

Loại C vì greedy (a): *tham lam.*

# Question 151: Đáp án D.

**Codes of netiquettes:** *phép lịch sự giữa những người sử dụng Internet để trao đối thư từ hoặc thông tin*

(the rules of correct or polite behaviour among people using the Internet).

1. Traffic rules: *luật lệ giao thông*
2. Family rules: *luật lệ trong gia đình*
3. Codes of etiquettes: *phép lịch sự trong cách ứng xử trong xã hội*

# Question 152: Đáp án C.

1. To present sb with sth/ To present sth to sb: *tặng thứ gì cho ai (một cách trang trọng trong buổi lễ)* **Ex:** The sword was presented by the family to the museum: *Thanh gươm đã được gia đình tặng cho bảo tàng.*
2. To assist sb in/ with sth/ To assist sb to do sth: *giúp đỡ ai về việc gì*

**Ex:** Two men are assisting the police with their enquiries: *Hai người đàn ông đang giúp đỡ cảnh sát với*

*các yêu cầu của họ*

1. **To provide sb with sth/ To provide sth for/ to sb:** *cung cấp thứ gì cho ai*
2. to offer sth to sb/ to offer sb sth: *mời ai thứ gì*

**Ex:** I gratefully took the cup of coffee she offered me: *Tôi bằng sự biết ơn cầm lấy ly cà phê mà cô ấy đã mời tôi.* Chọn C vì phù hợp về nghĩa nhất.

# Question 153: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Anh ấy sẽ thắng cuộc đua nếu anh ấy noi gương anh trai mình và luyện tập chăm chỉ hơn.*

Cụm từ cố định to **Follow sb’s example:** *làm theo gương ai*

B. set... example to: *làm gương cho ai*

**Ex:** He always **sets a good example** to the other students: *cậu ấy luôn là một tấm gương sáng cho các sinh viên khác noi theo*

# Question 154: Đáp án B.

Cụm từ cố định **head office:** *trụ sở chính của một công ty hoặc một tổ chức*

**Tạm dịch:** *Xin lỗi. Trụ sở chính của OXFAM ở đâu vậy?*

# Question 155: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Tôi đã không làm theo đề nghị của ông ấy vì nghe có vẻ như ông ấy là người nửa vời*

1. half-headed (adj)
2. half-witted (adj) = stupid
3. half-handed (adj)
4. **half-hearted (adj)** = done without enthusiasm or effort: *được làm với sự thiếu nhiệt tình hoặc thiếu nỗ lực*

**Ex:** He made a **half-hearted attempt** to justify himself: *Anh ta đã cố gắng chưa hết sức đế biện minh cho mình.*

# Question 156: Đáp án D.

Phân biệt:

**Out of the question** = **impossible:** *không có khả năng xảy ra, không được cho phép.*

**Ex:** the explosion of the Earth is out of the question: *sẽ không bao giờ có chuyện trái đất nổ tung*

1. Out of order: *Không chạy chính xác (mảy móc), không sắp xếp đúng và ngăn nắp, cư xử không phải*

*phép,* không đúng theo quy tắc của một cuộc họp chính thức hoặc một cuộc tranh luận

**Ex:** - The phone is out of order: *Điện thoại bị hỏng.*

* + I checked the files and some of the papers were out of order: *Tôi kiểm tra các tập tin và một số giấy tờ đã không được sắp xếp gọn gàng.*
  + You were well out of order taking it without asking: *Bạn đã cư xử không đúng khi lấy cái đó mà không xin phép.*
  + His objection was ruled out of order: *Phản đối của ông là không đúng quy tắc.*

1. Out of practice: *xuống phong độ, kém hơn do không luyện tập.*

**Ex:** Don’t ask me to speak French. I am out of practice: *Đừng bắt tôi nói tiếng Pháp. Đã lâu rồi tôi không*

*luyện tập.*

1. Out of place: *không đúng chỗ, không phù hợp với hoàn cảnh.*

**Ex:** - Some of the books seem to be out of place: *sách không được đặt đúng chỗ.*

* + I felt completely out of place among all these successful people: *Tôi cảm thấy hoàn toàn không thích hợp khi ở trong số những người thành công này.*

# Question 157: Đáp án A.

Sau linking verb *“get”* phải dùng tính từ nên đáp án đúng là **A. quiet. Tạm dịch:** *Căn phòng trở nên im lặng khi giáo viên bắt đầu bài giảng.* **Question 158: Đáp án A.**

Cụm cố định: **To plead guilty:** *nhận là có tội*

**Tạm dịch:** *Bị cáo nhận là có tội.*

# Question 159: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Tôi thích xe của bạn lắm. Xe bạn hiệu gì vậy?*

**Make (n)** = the name or type of a machine, piece of equipment, etc. that is made by a particular company: *chỉ tên/ nhãn hiệu của 1 loại máy móc, trang thiết bị chuyên biệt được sản xuất bởi 1 công ty cụ thể nào đó.*

**Ex:** What make of car does he drive?

We need to know the make, model and year of your car.

**Brand (n)** = a type of product made by a particular company: *1 loại sản phẩm được sản xuất bởi một*

*công ty cụ thể nào đó*

**Ex:** Which brand of toothpaste do you use?

# Question 160: Đáp án C.

**to V:** đứng đầu câu thường dùng chỉ mục đích muốn đạt tới

**Tạm dịch:** *Để thành công trong kinh doanh, người ta phải sẵn sàng cho việc mạo hiểm.*

# Question 161: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Các em ngây thơ ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào nhà ảo thuật khi anh ấy thực hiện các thủ thuật của mình.*

*A. eagle-eyed (adj) = B. hawk-eyed =* always watching carefully and good at noticing things, especially small details: *có con mắ tinh tường, có mắt diều hâu*

*c. open-eyed (adj) =* with your eyes completely open, especially because you find it difficult to believewhat you are seeing or feeling: *với đôi mắt mở to hết cỡ, đặc biệt bởi vì bạn thấy rất khó để tin cái bạn đang nhìn thấy hoặc cảm thấy*

**Ex:** He stared open-eyed at all the food on the table

*D. wide-eyed (adj) =* with your eyes fully open because of fear, surprise, etc: *Với đôi mắt mở to hết cỡ vì*

*ngạc nhiên, sợ hãi;*

= having little experience and therefore very willing to believe, trust or accept somebody/something: *Có ít kinh nghiệm nên bởi vậy dễ tin hoặc chấp nhận ai/ cải gì*

**Ex:** She stared at him in wide-eyed amazement.

# Question 162: Đáp án D.

to be wide awake (= fully awake): *hoàn toàn tỉnh táo.*

look half asleep: *nửa tỉnh nửa mê.*

**Tạm dịch:** *Trông cô ấy cứ nửa tỉnh nửa mê, nhưng tôi chắc rằng cô ấy hoàn toàn tỉnh táo.*

# Question163: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *cần phải xây dựng một hình ảnh trong suốt buổi phỏng vấn.*

1. upbeat: *lạc quan, vui vẻ*
2. cheerful: *vui vẻ, phấn khởi*
3. optimistic: *lạc quan*
4. **positive:** *tích cực*

Ở đây nói đến hình ảnh, ấn tượng của một người dành cho công chúng, cho người phỏng vấn mình do đó đáp án hợp lý nhất là D.

Ta có collocation:

positive/ negative/ upmarket/ downmarket/ tarnished image: *hình ảnh tích cực/ tiêu cực/ cao cấp/ rẻ tiền/ bị làm mờ*

# Question 164: Đáp án B.

Cấu trúc: bear little or no relation to = was not (much) connected with: *không liên quan (nhiều) tới*

**Ex:** The title of the essay **bore little relation to** the contents: *Tiêu đề của bài luận ít có liên quan đến nội*

*dung.*

# Question 165: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Đó là một cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm cho người đàn ông bằng tuổi cha tôi. Ông ta rất yếu ớt. Tôi mong ông có thể phục hồi sức khỏe.*

To pull through: *phục hồi sức khỏe, khỏi bệnh*

**Ex:** He was so ill that it seemed unlikely that she would pull through: *Anh ta ốm nặng quá có vẻ khó qua*

*khỏi được.*

# Question 166: Đáp án D.

Chỗ trống cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ **damage** *(sự thiệt hại)* nên đáp án chính xác là D.

**considerable** *(đáng kể)*

**Tạm dịch:** *Thiên tai đã gây ra thiệt hại đáng kể cho khu vực đó.*

# Question 167: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Trẻ em có thể khó dạy vì thời gian chú ý ngắn*

Ta có: **span** = the length of time that something lasts or is able to continue: *Khoảng thời gian qua đó cái gì kéo dài hoặc có thể tiếp tục*

* I worked with him over a span of six years: *Tôi đã làm việc với anh ta trong vòng 6 năm.*
* The project must be completed within a specific time span: *Dự án phải được hoàn thành trong một khoảng thời gian cụ thể.*

# Question 168: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Các sợi quang học là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực viễn thông.*

**A major breakthough:** *thành tựu lớn, thành công vượt bậc.*

**Ex:** a breakthough in negotiations/ cancer research: *một bước đột phá trong vụ thương thuyết/ nghiên cứu về ung thư*

**to make/achieve a breakthrough:** *tạo ra, đạt được một bước đột phá*

# Question 169: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Trường học bị đóng cửa trong một tháng vì sự bùng phát dịch sốt nghiêm trọng.*

1. **outbreak:** *sự bùng phát*
2. outburst: *sự bộc phát (thường dùng nói về cảm xúc, tâm trạng giận dữ)*
3. outset: *sự bắt đầu, khởi đầu của việc gì đó*
4. outcome: *kết quả (cuộc bầu cử, học tập, ...)*

# Question 170: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Rất nhiều loài động thực vật đang trên bờ vực của sự tuyệt chủng.*

Ta có: **on the verge of:** *trên bờ vực của.*

* in danger of: *bị nạn, lâm vào cảnh nguy hiểm.*

**Ex:** She is in danger of being complained because of her mistakes

* by a margin of: *với cách biệt là, tỉ số là.*

**Ex:** She beat the other runner by a margin of 10 seconds.

* on the border between: *ở đường biên giới giữa*

**Ex:** a national park on the border between Kenya and Tanzania.

# Question 171: Đáp án D.

Ngoài nghĩa *rất* chỉ mức độ thì **very** còn có nghĩa là *đích thị, đích thực* dùng để nhấn mạnh

**Ex:** the very next day: *ngay ngày hôm sau.*

# Question 172: Đáp án B.

Chỗ trống cần một tính từ nên đáp án chính xác là B. communicable / kə'mju:nɪkəbl /

**Tạm dịch:** *Đứa trẻ bị bệnh phải tránh xa người khác vì nó bị bệnh dễ lây nhiễm.*

# Question 173: Đáp án A.

Ta có cụm từ cố định: **To make a go of it:** *cỗ gắng và thành công trong việc gì*

**Tạm dịch:** *Dù điều kiện không lý tưởng cho việc đi bộ, chúng tôi quyết định vẫn cổ gắng hoàn thành nó.*

# Question 174: Đáp án A.

Ta có cụm từ cố định: **With a view to doing sth:** *với ý định, với hi vọng làm gì.*

# Question 175: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Do sương mù, chuyến bay của ông ta đến Tokyo ...*

Xét các đáp án:

1. belated / bɪ'leɪtɪd / (adj): *Xảy ra muộn hơn mong đợi,* hay dùng với các danh từ như congratulations

*(lời chúc mừng),* realization *(sự nhận ra),* recognition *(sự công nhận)*

1. unscheduled / ,ʌn'∫edju:ld / (adj): *không được lên kế hoạch trước*
2. **overdue** (adj): *trả, làm, quay trở lại,... quá chậm*
3. unpunctual (adj): *muộn, không đúng giờ* (tuy nhiên từ này không có trong các từ điển chuẩn như

Oxford Learner’s Dictionary hay Cambridge Dictionary)

Vậy đáp án chính xác nhất là C.

# Question 176: Đáp án C.

**To be supposed to do sth:** *được cho là phải làm gì, có nhiệm vụ phải làm gì*

**Tạm dịch:** *Bạn đã ở đâu vậy? Bạn phải đến đây từ nửa tiếng trước rồi cơ mà.* (thực tế là đến muộn)

# Question 177: Đáp án A.

to be sentenced to death/ life imprisonment/ three years in prison: *bị kết án tử hình, tù chung thân, 3 năm*

*tù*

# Question 178: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Sau nhiều năm như vậy, thật tốt khi thấy anh ấy hoài bão của mình.*

1. **realize:** *nhận ra*
2. get: *lấy được*
3. possess: *sở hữu*
4. deserve: *xứng đáng*

Ta thấy hoài bão không thể lấy được, sở hữu hay xứng đáng → đáp án chính xác là A.

# Question 179: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Chúng ta vẫn có thể gặp nhau chuyện trò uống nước.*

1. once in a blue moon = very rarely: *hiếm khi*
2. **once in a while** = occasionally: *thỉnh thoảng, đôi khi*
3. at a time = separately or in groups of two, three, etc. on each occasion: *riêng lẻ hoặc theo nhóm 2, 3, ... vào mỗi dịp, mỗi lần*

**Ex:** She ran up the stairs two at a time: *Cô chạy lên cầu thang hai bậc một.*

1. in a black mood: *cảm thấy rất đau khổ và trầm cảm*

Vậy đáp án chính xác là B.

# Question 180: Đáp án D.

Ta có cụm từ cố định: part and parcel: *bộ phận khăng khít*

Tạm dịch: *Cãi vã và im lặng là một phần không thể thiếu của bất kỳ cuộc hôn nhân nào.*

# Question 181: Đáp án A.

Odourless (a): ***không có mùi,*** *ở* câu này có nghĩa là sản phẩm mới sẽ giữ cho nhà tắm sạch sẽ và không có mùi (hôi).

# Question 182: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Pho mát này không ăn được nữa. Nó hết sau khi bị để trong thùng quá lâu.*

1. spoiled: *thối (dùng cho hoa quả, cá, thịt...)*
2. **mouldy:** *bị mốc*
3. sour: *chua, lên men*
4. rusty: *han gỉ*

Ta dễ dàng loại đáp án A và D. Ngoài ra pho mát là một sản phẩm lên men nên nó sẽ không thể bị hỏng

do lên men. Vậy đáp án chính xác là B.

# Question 183: Đáp án A.

1. **blends in with sb/ sth:** *phù hợp*
2. stands out: *nổi bật*
3. shapes up: *tiến bộ, cải thiện*
4. sets off: *khởi hành, rung chuông báo động, nổ bom*

Trong câu có giới từ **with:** *cùng, với* → đáp án chính xác là A.

# Question 184: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *Chúng tôi tự hào về đội ngũ nhân viên - của chúng tôi, những người luôn thân thiện và*

*lịch sự.*

1. well-paid (adj): *được trả lương cao*
2. well-educated (adj): *được giáo dục tốt*
3. well-done (adj): *được nấu kỹ, làm tốt (khen ngợi)*
4. **well-trained** (adj): *được đào tạo tốt, có bài bản*

Vậy đáp án chính xác là D.

# Question 185: Đáp án C.

Ta có: **To pay one’s respect to sb:** *tỏ lòng thành kính đến ai, tưởng niệm ai.*

Vậy đáp án chính xác là **C.** respects

**Kiến thức cần nhớ**

Lưu ý cụm từ khác dùng với **respect:**

To have/ show respect for sb/ sth: *tôntrọngai,cáigì*

# Question 186: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Không dễ để khiến Janet giận dữ. Cô gái này bản chất rất dịu dàng.*

Ta có cụm từ By nature: *từ trong bản chất*

# Question 187: Đáp án A.

Cấu trúc: **to be ignorant of st:** *không biết về điều gì*

**Tạm dịch:** *Nhiều người dân nói rằng họ không biết về các chính sách chính trị của các ứng cử viên trong*

*một cuộc bầu cử địa phương*

# Question 188: Đáp án B.

Ta thấy trong câu có động từ **are** nên danh từ phải là danh từ số nhiều đếm được

A. news: danh từ không đếm được

1. piece of news: cụm danh từ số ít
2. new: tính từ

Vậy đáp án chính xác là đáp án B

# Question 189: Đáp án A.

**Tạm dịch:** *Chúng tôi đã quyết định chỉ phỏng vấn 10 cho công việc này.*

1. **applicants:** *ứng viên, người xin việc*
2. applicable: *có thể dùng được, có thể áp dụng được*
3. appliances: *thiết bị, dụng cụ, phụ tùng*
4. applications: *sự gắn vào, sự áp dụng, đơn xin*

Dễ thấy đáp án chính xác là đáp án A.

# Question 190: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Tôi không cố ý gạch tên cô ấy ra khỏi danh sách, đó chỉ là một* .

1. overtone (n): *ngụ ý*
2. **oversight (n):** *sự quên sót; điều lầm lỗi*
3. overtime (n): *giờ làm thêm* Dễ thấy đáp án chính xác là C. **Question 191: Đáp án B.**

**Tạm dịch:** *Cô ẩy có sự quyết đoán điều mà anh trai của cô ý* .

1. fails: *thất bại*
2. **lacks:** *thiếu*
3. misses: *nhớ, bỏ lỡ*
4. wants: *muốn*

Dựa vào ý nghĩa câu ta có đáp án chính xác là đáp án B.

# Question 192: Đáp án D.

**Tạm dịch:** *của cậu ta đối với nội quy trường học không thể bỏ qua được nữa.*

1. carelessness: *sự cẩu thả, sự vô ý*
2. inattention: *hành động vô ý*
3. unfamiliarity: *tính không quen, tính xa lạ*
4. **disregard:** *sự coi thường, sự bất chấp*

Ghép các đáp án vào chỗ trống ta có đáp án chính xác là đáp án D.

# Question 193: Đáp án A.

Cụm từ: **stay calm:** *giữ im lặng, giữ bình tĩnh*

# Question 194: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Không ai trong chúng tôi từng việc gian lận trong lóp học.*

1. declared: *tuyên bố*
2. persisted: *khăng khăng, cố chấp*
3. **approved:** *chấp nhận, tán thành*
4. concluded: *kết luận, tổng kết*

Ghép các đáp án vào chỗ trống ta có đáp án chính xác là đáp án C.

**Kiến thức cần nhớ**

approve of + Sb/ sth: *đồng ý, tán thành với ai/ cái gì.*

# Question 195: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Chúng tôi đi bộ trên những con đường nơi mà những tiếng ồn từ các phương tiện giao thông khá là .*

1. deafen (v): *làm điếc tai*
2. deaf (a): *điếc tai*
3. **deafening (adj):** *làm đinh tai, chói tai*
4. deafness (n): *điếc*

Sau tobe ta sử dụng Adj. Do đó ý A và D không đúng. Xét về nghĩa, ta có đáp án đúng là C.

# Question 196: Đáp án C.

**Tạm dịch:** *Ông Henry được nhận huy chương sự cống hiến của ông đối với đất nước.*

1. in respone to: *để đáp ứng*
2. in gratitude for: *biết ơn vì*
3. **in recognition of sth:** *sự công nhận, thừa nhận*
4. in knowledge of: không tồn tại

Dễ thấy đáp án chính xác là đáp án C.

# Question 197: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *“Xin hãy nói to hơn một chút, Jason. Em nói hầu như không đủ to để nghe thay từ phía sau ”, cô giáo nói.*

1. eligible: *đủ tư cách, thích hợp*
2. **audible:** *có thể nghe thấy, nghe rõ*
3. edible: *có thể ăn được, không độc*
4. visible: *có thể nhìn thấy được*

Dễ thấy đáp án chính xác là đáp án B.

# Question 198: Đáp án D.

Ta có cấu trúc: **To lift a finger** = **to do sb a favor** = **to give sb a hand:** *giúp đỡ, đưa tay cứu giúp*

Vậy đáp án chính xác là đáp án D.

# Question 199: Đáp án A.

Ta có thành ngữ **Lightning never strikes twice in the same place:** *sét chẳng đánh ai hai lần* (Một sự kiện không bình thường hoặc ngẫu nhiên sẽ không xảy ra lại đúng vào hoàn cảnh hoặc cùng với người như lần trước)

# Question 200: Đáp án C.

Ta có cấu trúc: **Under the guidance of sb = under instruction of sb:** *dưới sự hướng dẫn của ai đó*

# Question 201: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Mọi người đều biết về vấn đề ô nhiễm, nhưng không nhiều người các giải pháp.*

1. looked into: *xem xét, nghiên cứu kĩ*
2. **come up with:** *tìm ra, nảy ra ỷ tưởng, ý kiến*
3. thought over: *xem xét cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.*
4. got round to: *sắp xếp thời gian*

Ta thấy mọi người đều biết về vấn đề ô nhiễm nhưng lại không có giải pháp do đó đáp án chính xác là

đáp án B

# Question 202: Đáp án B.

**Tạm dịch:** *Nhiều nghề thủ công như dệt sợi ngày nay đang được khôi phục lại.*

1. habitual: *thông thường, quen thói, thường xuyên*
2. **traditional:** *truyền thống*
3. customary: *theo phong tục thông thường*
4. ordinary: *bình thường*

Ghép các đáp án vào chỗ trống ta có đáp án chính xác là đáp án B.

# Question 203: Đáp án B.

**Tạm dich:** *Tôi biết bạn nghĩ cô ấy thiếu kiên quyết nhưng tôi luôn thấy cô ấy khá là* .

1. quick-witted: *nhanh trí*
2. **strong-minded:** *cứng cỏi, kiên quyết*
3. self-centered: *tự cho mình là trung tâm*
4. hard-heart: *lòng dạ sắt đá* Do đó đáp án chính xác là B. **Question 204: Đáp án C.**

**Tạm dịch:** *bây giờ, đừng nói với ai những gì tôi đã nói cho cậu. Phải nhớ nó là bí mật.*

Ở đây từ cần điền phải là tính từ vì vậy đáp án D. **confidentially (adv)** và **confidence (n)** bị loại. Xét về mặt nghĩa từ **confident:** *tự tin* nên không phù hợp.

**Ex:** He’s so self-confident that no one can undermine him: *Anh ấy tự tin đến mức không ai có thế làm*

*nhụt chí cậu ta*

Chỉ còn lại **C. confidential:** *bí mật* là phù họp về cả ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa.

**Ex:** a confidential government report: *Báo cáo chính phủ tuyệt mật.*

# Question 205: Đáp án C.

1. celebrations (n): *lễ hội, sự tổ chức*
2. celebrated (v): *tổ chức*
3. **celebrities (n):** *người nổi tiếng*
4. celebrates (v): *tổ chức*

**Tạm dịch:** *Thành công của buổi tiệc chủ yếu là do có sự hiện diện của một vài người nổi tiếng.*

Dựa vào nghĩa suy ra **C** là đáp án đúng

# Question 206: Đáp án B.

1. self-confident (adj): *tự tin*
2. **self-conscious (adj):** *ngượng ngùng, e thẹn, lúng túng*
3. self-satisifed (adj): *tự mãn*
4. selfish (adj): *ích kỷ*

**Tạm dịch:** *Paul là người rất rụt rè; cậu ấy không bao giờ thoải mải với người lạ.*

# Question 207: Đáp án A.

1. **worthy (adj):** *đáng, xứng đáng, hợp lý*
2. worth (n, adj): *giá trị, có giá trị*
3. worthwhile (adj): *đáng giá, bõ công*
4. worthless (adj): vô *giá trị*

**Tạm dịch:** *Tôi tin rằng kế hoạch ngớ ngẩn này không đáng để bạn xem xét nghiêm túc.*

# Question 208: Đáp án C.

Cụm từ: **tough measure:** *biện pháp cứng rắn.*

**Tạm dịch:** *Các chính phủ đã quyết định dùng những biện pháp cứng rắn để đối phó với khủng bố.*

# Question 209: Đáp án C.

Thành ngữ: To get on somone’s nerve: *Chọc tức ai, làm cho ai phát cáu.*

**Tạm dịch:** *Đừng làm ồn nữa. Mày đang làm tao phát điên đấy.*

# Question 210: Đáp án A.

1. **To be obsessed with sth:** *Ám ảnh về điều gì.*

*Ý ở* đây muốn nói cô này rất đam mê thể thao. Các lựa chọn khác không hợp nghĩa.

1. To be packed with sth: *nhồi nhét cái gì.*
2. To match with sth: *phù hợp với cải gì.*
3. To be dealt with: *được giải quyết, xử lý.*

**Tạm dịch:** *Vấn đề phiền toái với Jane là cô ấy quá đam mê thể thao.*

# Question 211: Đáp án A.

1. **attempt (n, v):** *sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực đã thành công trong việc gì* (particular act of trying)
2. process (n): *quá trình*
3. effort (n): *sự cố gắng, nỗ lực*
4. instance (n): *ví dụ*

**Tạm dịch:** *Cuối cùng George cũng bơi được qua hồ ở lần cố gắng thứ tư.*

# Question 212: Đáp án A.

**To be keen on N/ V-ing (v):** *yêu thích, đam mê cái gì*

1. **biology (n):** *môn sinh học*
2. biological (adj): *thuộc về sinh học*
3. biologist (n): *nhà sinh vật học*
4. biologically (adv): *thuộc về sinh học*

**Tạm dịch:** *Tom đang ngày càng đam mê công việc nghiên cứu sinh học.*

# Question 213: Đáp án D.

1. insufficient (a): *không đủ*
2. sufficient (a): *đủ*
3. generous (a): *hào phóng*
4. **plentiful (a):** *nhiều, phong phú*

**Tạm dịch:** *Chất khoáng nhiều nhất thu được ở biển là natri clorua hay chính là muối ăn.*

# Question 214: Đáp án D.

1. offer: *đề nghị*
2. stick: *gắn với, dính với*
3. give: *đưa, tặng*
4. **devote:** *cống hiến*

**- devote sth to doing st:** *dành tất cả thời gian, sức lực, nhiệt huyết vào việc gì đó.*

**Tạm dịch:** *Nhiều giáo viên ngày nay cổng hiến bản thân để dạy những trẻ em khuyết tật*

# Question 215: Đáp án D.

1. suitable (adj): *phù hợp*
2. unnecessary (adj): *không cần thiết*
3. appropriate (adj): *thích hợp, thích đáng*
4. **rude (adj):** *thô lỗ*

**Tạm dịch:** *Ví dụ như chen ngang khi xếp hàng ở cửa hàng rau quả hoặc thường xuyên đi họp muộn được*

*coi là thái đọ cư xử thô lỗ.*

# Question 216: Đáp án B.

* carry on (with sth): *tiếp tục làm gì*
* hold up (sb): *ủng hộ ai*

**- hold up (sth):** *trì hoãn và cản trở những sự vận động và sự tiến bộ của ai/ cái gì*

* put off sth: *trì hoãn cuộc hẹn đã được sắp xếp trước*
* put (sb) off: *làm ai ghét, không tin ai, cái gì*

**Tạm dịch:** *Xin lỗi vì muộn giờ. Tôi đã bị cản trở bởi tắc đường hơn 1 tiếng*