# BÀI TẬP TỪ VỰNG

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

**Question 1:** The babysitter has told Billy’s parents about his behavior and how he starts acting act as soon as they leave home.

**A.** focus-seeking **B.** meditation- seeking

**C.** attention-seeking **D.** concentration-seeking

**Question 2:** Every piece of equipment was sent to the fire.

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

**Question 3:** A good leader in globalization is not to impose but change.

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

**Question 4:** His father used to be a professor at the university. Many students worshipped him.

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

**Question 5:** Most of the in this workshop do not work very seriously or productively.

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

# ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 1)

**Question 6:** After we each had been assigned an installment part of the object, we came back to our

section.

**A.** respectful **B.** respectively **C.** respect **D.** respective

**Question 7:** My friends have just moved to a new flat in the residential area on the of Paris.

**A.** side **B.** outskirts **C.** suburbs **D.** outside

**Question 8:** I could tell he was nervous because he was in his chair.

**A.** harassing **B.** fidgeting **C.** fumbling **D.** flustering

**Question 9:** “She seems for the job.” – “Yes. Everyone thinks she’s perfectly suited for it.”

**A.** ready-made **B.** custom-made **C.** tailor-made **D.** home-made

**Question 10:** Sara bought in a lot of business last month; she should ask for a pay rise while she’s still on a .

**A.** roam **B.** roll **C.** rush **D.** run

# ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 2)

**Question 11:** The babysitter has told Billy’s parents about his behavior and how he starts acting act as soon as they leave home.

**A.** meditation - seeking **B.** focus - seeking

**C.** concentration - seeking **D.** attention - seeking

**Question 12:** I wouldn’t like to be a senior manager. You have to a lot of responsibility.

**A.** suggest **B.** carry **C.** convey **D.** bear

**Question 13:** Project-based learning provides wonderful opportunities for students to develop their

.

**A.** creativity **B.** create **C.** creative **D.** creatively

**Question 14:** I’ve never really enjoyed going to the ballet or the opera; they’re not really my .

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

**Question 15:** of the financial crisis, all they could do was hold on and hope that things would improve.

**A.** On the top **B.** At the height **C.** In the end **D.** At the bottom

# ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH – LẦN 3)

**Question 16:** He should have his visa before it expires if he does not want to be deported.

**A.** extend **B.** Extending **C.** extended **D.** extension

**Question 17:** The process of Jackson from a talented teenager into a franchise player began in training camp.

**A.** exchanging **B.** Transforming **C.** altering **D.** converting

**Question 18:** The Supreme Court decision the way for further legislation on civil rights.

**A.** made **B.** Took **C.** gave **D.** paved

**Question 19:** These suggest that there is not direct link between unemployment and crime.

**A.** readings **B.** Discoveries **C.** findings **D.** outputs

**Question 20:** The situation has become worse, and it is now impossible to handle.

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

**Question 21:** When someone is down on their , friends are not easy to find.

**A.** mood **B.** Luck **C.** fortune **D.** merit

# ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI – LẦN 1)

**Question 22:** During the presentation, each can possible three questions to the guest speaker.

**A.** attendance **B.** attentive **C.** attendee **D.** attend

**Question 23:** Today, some students tend to the importance of soft skills as they solely focus on academic subjects at school.

**A.** overlook **B.** urge **C.** emphasize **D.** implement

**Question 24:** In some countries, many old-aged parents like to live in a nursing home. They want to

independent lives.

**A.** give **B.** take **C.** keep **D.** lead

**Question 25:** The widened will help keep traffic flowing during rush hours.

**A.** entryway **B.** runway **C.** freeway **D.** pathway

**Question 26:** As John enjoyed doing research, he never could imagine himself pursuing other careers.

**A.** thoroughly **B.** totally **C.** extremely **D.** utterly

**Question 27:** Everyone will tell you that becoming a parent is challenging, but you never really know what that means until you learn about it the way.

**A.** long **B.** direct **C.** full **D.** hard

# ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG – LẦN 1)

**Question 28:** My older brother is extremely fond of astronomy, he seems to a lot of pleasure from observing the stars.

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

**Question 29:** More out-of-school activities are expected to be incorporated in the new school proposed by Ministry of Education and Training.

**A.** curriculum **B.** handout **C.** agenda **D.** schedule

**Question 30:** Most teenagers go through a rebellious for a few years but they soon grow out of it.

**A.** duration **B.** stint **C.** phase **D.** span

**Question 31:** The narrow streets were lined with shops.

**A.** bright-lit **B.** brightly-lit **C.** brightly-lightning **D.** bright-litting **Question 32:** According to psychologists, children raised with high of fear in unpredictable or violent environments experience negative emotions for extended periods of time.

**A.** grades **B.** numbers **C.** quantities **D.** levels

**Question 33:** In Hawaii it is to greet visitors to the country with a special garland of flowers.

**A.** unaccustomed **B.** accustomed **C.** customary **D.**customized **( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN ĐHSPHN – LẦN 1)**

**Question 34:** Now, don't tell anyone else what I have just told you. Remember it is .

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

**Question 35:** Let me please my memory before I get down to answering the questions.

**A.** resume **B.** ease **C.** awake **D.** refresh

**Question 36:** This is the most difficult job I've ever had to do.

**A.** by heart **B.** by chance **C.** by far **D.** by myself

**Question 37:** They always kept on good with their next-door neighbors for the children's sake.

**A.** terms **B.** friendship **C.** relationship **D.** words

**Question 38:** Drinking too much alcohol is said to harm to our health

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

**Question 39:** I feel terrible, I didn't sleep last night.

**A.** a jot **B.** a wink **C.** an inch **D.** an eye

# ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG – QUẢNG NAM – LẦN 1)

**Question 40.** After the interview, don't neglect the thank-you note or letter.

**A.** follow-up **B.** turn-up **C.** start-up **D.** break-up

**Question 41.** The goal is to make higher education available to everyone who is will and capable

his finacial situation.

**A.** regardless of **B.** owing to **C.** in terms of **D.**with reference to **Question 42.** Timmy dropped the on doing this task again because of his carelessness. I can't stand him anymore.

**A.** pin **B.** needle **C.** botton **D.** ball

# ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI NGUYÊN – LẦN 1)

**Question 43.** In some families, younger people seem more to save money than their parents.

**A.** supposed **B.** objected **C.** suspected **D.** inclined

**Question 44.** Politicians blame the media if they don't win the election. They're so predictable.

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

**Question 45.** For holistic development schools should families as partners in their children's education.

**A.** draft **В.** recruit **C.** engage **D.** enlist

**Question 46.** I refuse to believe a word of it, it's a cock-and- story.

**A.** bull **B.** hen **C.** duck **D.** goose

**Question 47.** Paul is a very character , he is never relaxed with strangers.

**A.** self-conscious **B.** self-directed **C.** self-satisfied **D.** self-confident **( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY–VĨNH PHÚC-LẦN 1) Question 48.** Any pupil caught was made to stand at the front of the class.

**A.** misbehaved **B.** misbehave **C.** misbehavior **D.** misbehaving **Question 49.** The latest heritage at risk register revealed that 5,831 listed buildings, monuments, archaeological sites, and landscapes in England are at of being lost.

**A.** edge **B.** risk **C.** ease **D.** danger

**Question 50.** Next year, I have to decide which area of medicine I want to in.

**A.** focus **B.** hand **C.** specialise **D.** come

**Question 51.** We need actions and interventions of the local authorities to prevent national parks from being destroyed by pollution.

**A.** timely **B.** excitedly **C.** reckless **D.** threateningly

**Question 52.** After a six-year relation, Martha and Billy have decided to .

**A.** break the bank **B.** tie the knot **C.** turn the page **D.** make ends meet

**Question 53.** Being helpful is good, but don't allow others to advantage of your generosity.

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

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ–HÒA BÌNH-LẦN 1)

**Question 54:** Many countries’ cultural is a result of taking in immigrants from all over the world.

**A.** diverse **B.** diversified **C.** diversify **D.** diversity

**Question 55:** is imperative in your new job. The director disapproves of being late.

**A.** Being on time **B.** Having time **C.** Taking time **D.** Keeping time

**Question 56:** His speech little or no relation to the topic given.

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

**Question 57:** Any candidates caught in the examination will be disqualified.

**A.** cheating **B.** deceiving **C.** conjuring **D.** deluding

**Question 58:** When he woke up, he realized that the things he had dreamt about could not have happened.

**A.** possibly **B.** likely **C.** certainly **D.** potentially

**Question 59:** Katie O’Donovan, public policy manager at Google UK, said the company had shown its

to protecting children by developing its resources – such as an online safety course has been taught to 40,000 schoolchildren.

**A.** interest **B.** keenness **C.** enthusiasm **D.** commitment

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN BẮC NINH-LẦN 4)

**Question 60.** The head teacher has asked me to take the new boy under my and look after him.

**A.** sleeves **B.** arm **C.** wing **D.** cloak

**Question 61.** You may find doing this job very . Try it!

**A.** relaxing **B.** relaxed **C.** relax **D.** relaxation

**Question 62.** Turn off this machine, please. The harsh sound really me crazy.

**A.** bothers **B.** drives **C.** worries **D.** takes

**Question 63.** The White House has recently announced that President Donald Trump and North Korea's supreme leader Kim Jong-un will hold a second near the end of next month.

**A.** summit **B.** climax **C.** gathering **D.** appointment

**Question 64.** Just think! Next month you'll be and it seems like only yesterday you were a baby.

**A.** in your teens **B.** in your teenage **C.** teenager **D.** at your teens

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HƯNG YÊN -LẦN 2)

**Question 65:** She hasn’t read any technological books or articles on the subject for a long time. She’s afraid that she may be with recent developments.

**A.** out of touch **B.** out of condition **C.** out of reach **D.** out of the question

**Question 66:** He looks for any excuse he can to blow off his to do housework.

**A.** commitment **B.** obligation **C.** assignment **D.** responsibility

**Question 67:** It is hardly possible to the right decision all the time.

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

**Question 68:** *Peter*: “ Have you ever been to a live concert?”

*Mary*: “ No, I haven’t. But I’d very much like to, .”

**A.** yet **B.** although **C.** though **D.** moreover

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - HÀ NỘI -LẦN 1)

**Question 69:** I don’t feel like buying a in a poke; we’d better check the content.

**A.** ox **B.** pig **C.** buffalo **D.** cattle

**Question 70:** I don’t know what it to be as popular with girls as my brother is.

**A.** uses **B.** takes **C.** demands **D.** expects

**Question 71:** I caught of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

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

**Question 72:** I was most of his efforts to help me during the crisis.

**A.** appreciative **B.** appreciable **C.** appreciation **D.** appreciate

**Question 73:** TV advertising in the late afternoon tends to young children.

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

**Question 74:** Why don’t you just say you calling him a fool and make things up?

**A.** pity **B.** mercy **C.** sorry **D.** regret

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC -LẦN 3)

**Question 75:** I used to reading comics, but now I’ve grown out of it.

**A.** take a fancy with **B.** keep an eye on **C.** get a kick out of **D.** kick up a fuss about

**Question 76:** “These beers are !” whispered the grinning tenant to his customers on Sunday

**A.** on the shelf **B.** on the house **C.** on the rocks **D.** on the carpet **Question 77:** When finding a new house, parents should all the conditions for their children’s education and entertainment.

**A.** take into account **B.** make all the conditions

**C.** get a measure of **D.** put into effect

**Question 78:** His financial problems from the difficulties he encountered in the recession.

**A.** stem **B.** flourish **C.** root **D.** sprout

**Question 79:** Please fill in your healthy history, including your diseases as well as any previous ones you might have had.

**A.** private **B.** daily **C.** constant **D.** current

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN BẮC GIANG -LẦN 1)

**Question 80:** Children are told to be for the whole week and promised to be rewarded at weekends.

**A.** obedient **B.** obedience **C.** disobedient **D.** obey

**Question 81:** , one tin will last for at least six weeks.

**A.** Using economical **B.** Used economically **C.** Used economical **D.** Using economically

**Question 82:** The party wasn’t very , so almost all his friends left early.

**A.** interested **B.** boring **C.** bored **D.** interesting

**Question 83:** I never take much on holiday with me, just clothes and a couple of books.

**A.** a little **B.** few **C.** a few **D.** little

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 1)

**Question 84.** Our firm is so successful because it is at the cutting of computer technology.

**A.** fringe **B.** limit **C.** verge **D.** edge

**Question 85.** What will happen when the world oil?

**A.** makes off with **B.** runs out of **C.** loses out on **D.** goes through with

**Question 86.** We had a(n) opportunity to train with the best coach.

**A.** unique **B.** once **C.** only **D.** lone

**Question 87.** If you are interested in applying for the vacancy, send in your .

**A.** mortgage **B.** paperback **C.** notice **D.** résumé

**Question 88.** Jane is a sympathetic listener. She lent me a(n) when I lost my job.

**A.** eye **B.** ear **C.** mouth **D.** mind

**Question 89.** school fees may discourage many students from attending university.

**A.** Raising **B.** Improving **C.** Gaining **D.** Receiving

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM -LẦN 2)

**Question 90:** Each of us must take for our own actions.

**A.** responsibility **B.** possibility **C.** probability **D.** ability

**Question 91:** I can’t think of any possible for his absence.

**A.** exploration **B.** explanation **C.** expedition **D.** expectation

**Question 92:** Some films about violence have badly children and teenagers.

**A.** influenced **B.** aimed **C.** taken **D.** offered

**Question 93:** People should not have children unless they are to being responsible parents.

**A.** promised **B.** involved **C.** allowed **D.** committed

**Question 94:** As there were too many participants at the seminar, the main speaker them into four smaller groups for discussion.

**A.** divided **B.** submitted **C.** enrolled **D.** provided

**Question 95:** Her first novel has been acclaimed as a masterpiece.

**A.** nation **B.** international **C.** internationally **D.** national

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU –ĐỒNG THÁP LẦN 1)

**Question 96:** Most office furniture is bought more on the basis of than comfort.

**A.** afford **B.** affording **C.** afforded **D.** affordability **Question 97:** The police are trying to determine the of events that led up to the disappearance of the child.

**A.** series **B.** ranges **C.** courses **D.** sequences

**Question 98:** “Do you think that reducing class sizes would standards in our school?”

**A.** pull **B.** boost **C.** rise **D.** raise

**Question 99:** We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don’t the secret away by saying anything to her.

**A.** throw **B.** give **C.** put **D.** pass

**Question 100:** All births, deaths and marriages are entered in the records. Most of these records have been computerized in recent years.

**A.** national **B.** social **C.** official **D.** internal

**Question 101:** As John enjoyed doing research, he never could image himself pursuing other careers.

**A.** totally **B.** utterly **C.** extremely **D.** thoroughly

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HƯNG YÊN -LẦN 3)

**Question 102:** You should sit down and stock of your life and decide whether this is the right thing to do.

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

**Question 103:** The poor describe ill–being as lack of material things–food especially, but also lack of

, money, shelter and clothing.

**A.** employee **B.** unemployment **C.** employers **D.** employment **Question 104:** Every attempt should be made to prevent people from being with crimes that they did not commit.

**A.** accused **B.** alleged **C.** blamed **D.** charged

**Question 105:** The detective checked everyone’s story and by a of eliminations they were left with on suspect.

**A.** time **B.** period **C.** progress **D.** process

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 2)

**Question 106:** I’ve just been offered a new job! Things are .

**A.** looking up **B.** turning up **C.** clearing up **D.** making up

**Question 107:** Although David was after a day’s work in the office, he tried to help his wife the household chores.

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

**Question 108:** The goal is to make higher education available to everyone who is willing and capable his financial situation.

**A.** with reference to **B.** regardless of **C.** in terms of **D.** owing to

**Question 109:** My uncle was ill last month; however, fortunately, he is now making a slow but steady recovery.

**A.** seriously **B.** critically **C.** deeply **D.** fatally

**Question 110:** The fussy child ate only a few of noodles.

**A.** slices **B.** bars **C.** pieces **D.** strands

**Question 111:** True friends always stand by you when you’re .

**A.** home and dry **B.** high and low **C.** on and off **D.** down and out

# ( ĐỀ THI THỬ HỘI 8 TRƯỜNG CHUYÊN-ĐH VINH -LẦN 2)

**Question 112:** He was pleased that things were going on .

**A.** satisfied **B.** satisfactorily **C.** satisfying **D.** satisfaction

**Question 113:** Although our opinions on many things , we still maintain a good relationship with each other.

**A.** differ **B.** receive **C.** maintain **D.** separate

**Question 114:** Daniel a better understanding of Algebra than we do.

**A.** makes **B.** has **C.** takes **D.** gives

**Question 115:** The pointless war between the two countries left thousands of people dead and seriously

.

**A.** injured **B.** wounded **C.** spoilt **D.** damaged

**Question 116:** Eager to be able to discuss my work in French, I hired a tutor to help polish my language skills.

**A.** expressively **B.** articulately **C.** ambiguously **D.** understandably

**Question 117:** The sight of his pale face brought to me how ill he really was.

**A.** place **B.** house **C.** life **D.** home

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG- GIA LAI -LẦN 1)

**Question 118:** He refused to to the local customs, which caused him a lot of troubles.

**A.** conform **B.** resist **C.** hinder **D.** obey

**Question 119:** The world’s biodiversity is declining at an unprecedented rate, which makes wildlife

.

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

**Question 120:** I caught of a lion lying under the tree, and my heart jumped.

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

**Question 121:** We always unite and work together whenever serious problems .

**A.** devise **B.** encounter **C.** arise **D.** approach

**Question 122:** You can’t believe a word that woman says – she is liar.

**A.** dedicated **B.** committed **C.** compulsive **D.** devoted

**Question 123:** I don’t like John. His complaints make me angry.

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

**Question 124:** There can be no fixes or magic solutions to the problem of unemployment.

**A.** quick **B.** sudden **C.** speedy **D.** fast

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH -LẦN 1)

**Question 125:** It’s important to know about how developed countries have solved the urbanization problems and some solutions to those in Viet Nam.

**A.** think **B.** propose **C.** advise **D.** expect

**Question 126:** At the end of the training course, each participant was presented with a of completion.

**A.** certificate **B.** diploma **C.** degree **D.** qualification

**Question 127:** Since he failed his exam, he had to for it again.

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

**Question 128:** Shortly after my father started his own business, our life style changed .

**A.** reluctantly **B.** eventually **C.** urgently **D.** considerably

**Question 129:** Manchester United Team played much better than their opponents; they almost the match.

**A.** eliminated **B.** dominated **C.** terminated **D.** activated

**Question 130:** Are you taking this semester?

**A.** home economic **B.** home economics **C.** house economics **D.** house economic

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN CAO BẰNG -LẦN 1)

**Question 131:** We must find a better way to of plastics because they cause serious environmental problems.

**A.** deposit **B.** dispose **C.** discard **D.** dump

**Question 132:** People usually look through travel to decide on their holiday destinations.

**A.** catalogues **B.** brochures **C.** handbooks **D.** lists

**Question 133:** Often neglected, noise pollution affects the human being, leading to irritation, loss of concentration, and loss of hearing.

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

**Question 134:** You’ll really have to work hard if you want to make the as a journalist.

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

**Question 135:** Littering doesn’t only make a place look ugly, it also puts public health at risk and can

wildlife.

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

**Question 136:** Many different kinds of food sold today have flavouring added to them.

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

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM -LẦN 3)

**Question 137.** Cuts in the health service could have tragic for patients.

**A.** effect **B.** results **C.** consequences **D.** damage

**Question 138.** It is practice to look at someone when they talk to you.

**A.** common **B.** usual **C.** normal **D.** popular

**Question 139.** Animals were first domesticated as a source of food and later as a source of clothing and transportation.

**A.** raised **B.** bought **C.** found **D.** tamed

**Question 140.** Hector has been of murdering the Japanese visitor.

**A.** blamed **B.** charged **C.** accused **D.** arrested

**Question 141.** are that stock price will go up in the coming months.

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

**Question 142.** It was so a victory that even Smith’s fans couldn’t believe it.

**A.** surprised **B.** surprising **C.** surprise **D.** surprisedly **( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ -LẦN 1) Question 143:** I could tell from the look on his face that something strange .

**A.** surprising/ had happened **B.** surprised/ happened

**C.** surprising/ had been happening **D.** surprised/ would happen

**Question 144:** I hope the soft skills course starts this term. We are all as keen as to get going.

**A.** coffee **B.** mustard **C.** a gigolo **D.** cornflakes

**Question 145:** Such that he would stop at nothing.

**A.** he was ambitious **B.** his ambition was **C.** ambitious was he **D.** was his ambition

**Question 146:** Wood that has been specially treated is regular wood.

**A.** more than water resistant **B.** water resistant much more than

**C.** as water resistant much more than **D.** much more water resistant than

**Question 147:** A golden handshake may have a effect when one is dealt with the blow of redundancy.

**A.** pillowing **B.** carpeting **C.** cushioning **D.** curtaining

**Question 148:** In a formal debate, the same of persons speaks for each team, and both teams are granted an equal of time to make their argument.

**A.** amount/number **B.** number/amount **C.** number/number **D.** amount/amount

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN -ĐH VINH -LẦN 3)

**Question 149.** I must have been when you called. I did not hear the phone.

**A.** sleepy **B.** asleep **C.** slept **D.** sleep

**Question 150.** I am going to walk in the park. Would you like to me company?

**A.** follow **B.** help **C.** hold **D.** keep

**Question 151.** Prices at hotels are to change on seasonal demand.

**A.** plain **B.** public **C.** subject **D.** general

**Question 152.** Nothing that I can see what you have described.

**A.** comapres **B.** relates **C.** resembles **D.** consists

**Question 153.** My uncle pulled a few and got me a job in the company he works.

**A.** ropes **B.** strings **C.** threads **D.** chords

**Question 154.** , he was unharmed after being hit by the lightning.

**A.** Consequently **B.** Finally **C.** Cautiously **D.** Miraculously **Question 155.** I think it’s a bit to hope that we can beat them easily. They are much younger and better.

**A.** reality **B.** really **C.** realised **D.** unreal

**Question 156.** The old man is of walking 100 meters by himself.

**A.** inexperienced **B.** incapable **C.** unable **D.** immature

# ( ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN HÀ NỘI-LẦN 3)

**Question 157:** When there is no conflict between the members of the group, it creates a strong sense of

within the group.

**A.** warranty **B.** guarantee **C.** assurance **D.** security

**Question 158:** The referee the coin to decide which team would kick the ball first.

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

**Question 159:** The captain has not decided yet where to stop on the journey – we’ll just play it by and see how we feel.

**A.** mouth **B.** ear **C.** eye **D.** hand

**Question 160:** What is most striking is that most authors made efforts to secure proper authorization for their works.

**A.** laborious **B.** strenuous **C.** arduous **D.** synchronous

**Question 161:** In sptie of his poor education, he was the most speaker I have ever met.

**A.** ambiguous **B.** articulate **C.** primitive **D.** atmospheric

**Question 162:** I’m afraid I’m not really to comment on the matter which is not related to my major.

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

# ( ĐỀ THI THỬ THPTQG TRƯỜNG CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN 5)

**ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỪ VỰNG**

**Question 1. C**

**Kiến thức**: Từ vựng

# Giải thích:

Không có các cụm từ: focus-seeking, meditation- seeking, concentration-seeking attention-seeking (a): cách hành xử gây chú ý/ làm người khác phải chú ý

Tạm dịch: Người trông trẻ đã kể với bố mẹ Billy về hành vi cư xử gây chú ý của cậu bé và cách thằng bé

bắt đầu hành động khi họ rời khỏi nhà.

Đáp án: C

# Question 2. A

**Kiến thức**: Từ vựng

# Giải thích:

disposable (a): chỉ dùng một lần consumable (a): tiêu hao spendable (a): có thể chi tiêu available (a): có sẵn, sẵn sàng

Tạm dịch: Mỗi mảnh thiết bị chỉ dùng một lần được vứt vào lửa (được mang đi đốt). Đáp án: A

# Question 3. A

**Kiến thức**: Từ vựng

# Giải thích:

facilitate (v): tạo điều kiện

show (v): thể hiện cause (v): gây ra oppose (v): chóng đối

Tạm dịch: Một nguời lãnh đạo giỏi trong sự toàn cầu hóa không áp đặt mà tạp điều kiện cho sự thay đổi. Đáp án: A

# Question 4. D

**Kiến thức**: Từ vựng

# Giải thích:

distinguishing (a): phân biệt

distinct (a): khác biệt

distinctive (a): đặc biệt, riêng biệt

distinguished (a): vang danh, nổi tiếng

Tạm dịch: Cha anh ấy từng là giáo sư nổi tiếng ở truờng đại học này. Nhiều sinh viên tôn thờ ông.

Đáp án: D

# Question 5. A

**Kiến thức**: Thành ngữ

# Giải thích:

rank and file: những thành viên bình thường

fight tooth and nail: đấu tranh quyết liệt

eager beavers: người cuồng nhiệt, làm việc chăm chỉ

old hand: người thâm niên

Tạm dịch: Hầu hết những thành viên bình thường trong nhà máy này không làm việc nghiêm túc và có

hiệu quả.

Đáp án: A

# Question 6: D

1. respectful (adj): đầy sự tôn trọng
2. respectively (adv): tương ứng
3. respect (n): sự tôn trọng
4. respective (adj): tương ứng

Tạm dịch: Sau khi được phân phần của mình, chúng tôi đều quay về chú tâm vào phần được giao tương ứng.

# Question 7: B

1. side (n): rìa
2. outskirts (n): vùng ven
3. suburbs (n): ngoại ô
4. outside (n): bên ngoài

Tạm dịch: Bnaj của tôi mới chuyển đến một căn hộ tại vùng ven dân cư Paris.

# Question 8: B

1. harassing (v): quấy rối
2. fidgeting (v): cựa quậy sốt ruột
3. fumbling (v): cầm, nắm vụng về, lóng ngóng
4. flustering (v): làm bối rối

Tạm dịch: Tôi có thể thấy là anh ta đang hồi hộp vì anh ta cứ cựa quậy sốt ruột trên ghế mãi.

# Question 9: C

1. ready-made (adj): làm xong rồi
2. custom-made (adj): làm theo đơn hàng
3. tailor-made (adj): làm theo yêu cầu
4. home-made (adj): làm ở nhà

Tạm dịch: “Cô ấy như được sinh ra cho công việc này vậy.” – “Ừ. Ai cũng cho rằng cô ấy hoàn hảo cho nó.”

# Question 10: B

1. roam (v): đi dạo chơi
2. roll (v): cuộn vòng
3. rush (v): vội vã
4. run (v): chạy

Tạm dịch: Sara ôm đồm một đống việc tháng trước, cô ấy đáng lẽ nên đề nghị tăng lương khi mà cô ấy vẫn đang bận bịu thế này.

# Question 11. D Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

concentration (n): sự tập trung attention (n): sự chú ý

meditation (n): sự suy ngẫm focus (n): trọng điểm

seek (v): tìm kiếm

Attention Seeking Behavior: Hành vi tìm kiếm sự chú ý

**Tạm dịch:** Người giữ trẻ đã nói với cha mẹ Billy, về hành vi tìm kiếm sự chú ý của cậu bé và cách cậu bắt đầu hành động ngay khi họ rời khỏi nhà.

# Chọn D Question 12. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

suggest (v): đề nghị carry (v): mang

convey (v): truyền đạt bear (v): mang bear responsibility: chịu trách nhiệm

**Tạm dịch:** Tôi không muốn làm người quản lý cấp cao. Bạn phải chịu rất nhiều trách nhiệm.

# Chọn D Question 13. A

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

Sau tính từ sở hữu “their” cần một danh từ.

creativity (n): sự sáng tạo create (v): tạo ra

creative (adj): sáng tạo creatively (adv): sáng tạo

**Tạm dịch:** Học tập qua dự án cung cấp cơ hội tuyệt vời cho sinh viên để phát triển sự sáng tạo của họ.

# Chọn A Question 14. D

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

sweet = candy: kẹo biscuit (n): bánh quy

piece of cake: miếng bánh not somebody’s cup of tea: không phải thứ mà ai

đó thích

**Tạm dịch:** Tôi không bao giờ thực sự thích đi xem ba-lê hoặc opera; Chúng không phải là thứ tôi yêu thích.

# Chọn D Question 15. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

on top of something/somebody: phía trên ai, cái gì at the height of something: ở đỉnh điểm của cái gì in the end: sau tất cả

at the bottom: ở phía dưới cùng

**Tạm dịch:** Ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, tất cả những gì họ có thể làm là giữ vững và hy

vọng rằng mọi thứ sẽ được cải thiện.

# Chọn B Question 16. C

**Kiến thức:** Cấu trúc nhờ vả/ truyền khiến

**Giải thích:** Ta có cấu trúc “have sth done”: có cái gì được làm (bởi ai đó, không phải tự mình thực hiện) Tạm dịch: Anh ta nên gia hạn visa trước khi hết hạn nếu anh ta không muốn bị trục xuất.

# Chọn C Question 17. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

transform (v): biến đổi convert (v): chuyển đổi

exchange (v): trao đổi alter (v): thay đổi

**Tạm dịch:** Quá trình biến Jackson từ một thiếu niên tài năng thành một người hay nhân nhượng bắt đầu

trong trại huấn luyện.

# Chọn B Question 18. D

**Kiến thức:** Cụm động từ/ thành ngữ

**Giải thích:** Ta có cụm “pave the way for”: mở đường cho...

**Tạm dịch:** Phán quyết của Tòa án Tối cao đã mở đường cho luật pháp về quyền dân sự.

# Chọn D Question 19. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

reading (n): sách báo để đọc, dị bản discovery (n): sự tìm ra, khám phá ra

finding (n): điều khám phá ra output (n): đầu ra; lượng ra

**Tạm dịch:** Những phát hiện này cho thấy không có mối liên hệ trực tiếp giữa thất nghiệp và tội phạm.

# Chọn C Question 20. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

progressively (adv): tăng dần, tuần tự, từng bước continuously (adv): một cách liên tục frequently (adv): một cách thường xuyên constantly (adv): một cách liên tục **Tạm dịch:** Tình hình đã trở nên tồi tệ dần dần, và bây giờ không thể xử lý được.

# Chọn A Question 21. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** Ta có cụm “to be down on one’s luck”: ở trong tình trạng tồi tệ Tạm dịch: Khi ai đó ở tình

trạng tồi tệ, không dễ để tìm thấy bạn bè.

# Chọn B Question 22. C

**Kiến thức:** Từ vựng, từ lo ại

# Giải thích:

attendance (n): sự có mặt attentive (adj): chú ý

attendee (n): người tham gia attend (v): tham gia

**Tạm dịch:** Trong buổi thuyết trình, mỗi người tham dự có thể đặt ba câu hỏi cho diễn giả.

# Chọn C Question 23. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

overlook (v): không chú ý, bỏ qua urge (v): thúc giục

emphasize (v): nhấn mạnh implement (v): thực hiện

**Tạm dịch:** Ngày nay, một số sinh viên có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của các kỹ năng mềm khi họ chỉ tập trung vào các môn học ở trường.

# Chọn A Question 24. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

(to) give: cho (to) take: nhận

(to) keep: giữ (to) lead something: có một lối sống nhất định

**Tạm dịch:** Ở một số nước, nhiều cha mẹ cao tuổi thích sống trong viện dưỡng lão. Họ muốn sống một cuộc sống độc lập.

# Chọn D Question 25. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

entryway (n): cửa vào runway (n): đường băng

freeway (n): đường cao tốc pathway (n): đường mòn, đường nhỏ **Tạm dịch:** Đường cao tốc được mở rộng sẽ giúp cho giao thông lưu thông trong giờ cao điểm. **Chọn C**

# Question 26. A Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

thoroughly (adv): rất nhiều, hoàn toàn totally (adv): hoàn toàn

extremely (adv): cực kỳ utterly (adv): hoàn toàn

Với động từ “enjoy” dùng trạng từ “thoroughly”.

**Tạm dịch:** Bởi John hoàn toàn thích nghiên cứu, anh không bao giờ có thể tưởng tượng mình theo đuổi sự nghiệp khác.

# Chọn A Question 27. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

long (adj): dài direct (adj): trực tiếp

full (adj): đầy hard (adj): khó khăn

**Tạm dịch:** Mọi người sẽ nói với bạn rằng trở thành cha mẹ là một thử thách, nhưng bạn không bao giờ thực sự biết điều đó có nghĩa là gì cho đến khi bạn tìm hiểu về nó một cách khó khăn.

# Chọn D Question 28. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

possess (v): có, chiếm hữu, ám ảnh seize (v): nắm lấy, chộp lấy

reach (v): với tới derive (v): thu được, có được

**Tạm dịch:** Anh trai tôi cực kỳ thích thiên văn học, anh ấy dường như có được rất nhiều niềm vui từ việc

quan sát các vì sao.

# Chọn D Question 29. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

curriculum (n): chương trình giảng dạy handout (n): bản thông cáo

agenda (n): chương trình nghị sự schedule (n): chương trình, thời gian biểu

**Tạm dịch:** Nhiều hoạt động ngoài trường dự kiến sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy mới do Bộ

Giáo dục và Đào tạo đề xuất.

# Chọn A Question 30. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

duration (n): thời gian stint (n): phần việc

phase (n): kỳ, tuần trăng span (n): khoảng thời gian

**Tạm dịch:** Hầu hết thanh thiếu niên trải qua một giai đoạn nổi loạn trong một vài năm nhưng họ sớm lớn

lên khỏi nó. **Chọn D Question 31. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

Ta có “trạng từ-quá khứ phân từ” tạo thành một tính từ

brightly-lit (a): sáng rực

**Tạm dịch:** Những con đường hẹp được xếp nối bằng những cửa hàng rực rỡ.

# Chọn B Question 32. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

grade (n): cấp, bậc number (n): số lượng

quantity (n): số lượng level (n): mức

**Tạm dịch:** Theo các nhà tâm lý học, trẻ em lớn lên với mức độ sợ hãi cao trong môi trường không thể đoán trước hoặc bạo lực trải qua những cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài.

# Chọn D Question 33. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

unaccustomed (a): bất thường, không bình thường

accustomed (a): thường lệ, quen thuộc; accustomed to sth/doing sth: quen với cái gì/làm gì customary (a): theo thường lệ

customized (customize, customized, customized) (v): tuỳ chỉnh

**Tạm dịch:** Ở Hawaii, người ta thường chào đón du khách đến đất nước này bằng một vòng hoa đặc biệt.

# Chọn C Question 34. A

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

confidential (a): kín, mật confident (a): tự tin

confidence (n): sự tự tin confidant (n): bạn tâm tình

Vị trí này ta cần một tính từ, vì phía trước có “to be” và diễn tả bản chất tính chất của sự vật sự việc. Về nghĩa, tính từ “confidential” phù hợp hơn

**Tạm dịch:** Bây giờ, đừng nói với ai khác những gì tôi vừa nói với bạn. Hãy nhớ nó là bí mật

# Chọn A Question 35. D

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** Ta có cụm “refresh one’s memory” (v): nhớ lại

**Tạm dịch:** Làm ơn hãy để tôi nhớ lại trước khi trả lời những câu hỏi

# Chọn D Question 36. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

by heart: thuộc lòng by chance: tình cờ

by far: cho đến nay by myself: tự mình **Tạm dịch:** Đây là công việc khó khăn nhất tôi từng phải làm. **Chọn C**

# Question 37. A

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** Ta có cụm “to be on good terms with”: quan hệ tốt với…

**Tạm dịch:** Họ luôn giữ mối quan hệ tốt với những người hàng xóm bên cạnh vì lợi ích của trẻ nhỏ.

# Chọn A Question 38. A

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** Ta có cụm “do good/harm to…” (v): có lợi/có hại cho…

**Tạm dịch:** Uống quá nhiều rượu được cho là có hại cho sức khỏe của chúng ta

# Chọn A

**Question 39. B**

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** Ta có cấu trúc "not get/ have a wink of sleep" hoặc "not sleep a wink": không ngủ được tý nào, không chợp mắt được tý nào.

**Tạm dịch:** Tôi cảm thấy thật khủng khiếp, tôi đã không ngủ được tý nào đêm hôm qua.

# Chọn B Question 40. A

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** follow-up letter : lá thư theo dõi (theo dõi tin tức từ công ty xem có được nhận không)

**Tạm dịch:** Sau cuộc phỏng vấn, đừng quên một bài cám ơn hay một lá thư theo dõi.

# Chọn A Question 41. A

**Kiến thức:** Liên từ

# Giải thích:

A. regardless of: không kể, bất chấp B. owing to: bởi vì

C. in terms of: về mặt D. with reference to: liên quan tới

**Tạm dịch:** Mục tiêu là đưa giáo dục bậc cao cho tất cả những ai muốn và có khả năng, bất kể khả năng

tài chính của họ. **Chọn A Question 42. D**

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** drop the ball on sth = to make a mistake, especially by doing something in a stupid or careless way. (mắc sai lầm ngớ ngẩn)

**Tạm dịch:** Tim lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn vì sự bất cẩn của anh ấy. Tôi không thể chịu đựng anh ấy

thêm nữa. **Chọn D Question 43. D**

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. supposed (adj): được tin là B. objected (adj): phản đối

C. suspected (adj): nghi ngờ D. inclined (adj): thiên về

**Tạm dịch:** Trong một số gia đình, những người trẻ tuổi dường như có xu hướng tiết kiệm tiền hơn cha

mẹ của họ.

# Chọn D

**Question 44. C Kiến thức:** Từ loại **Giải thích:**

A. variety (n): sự đa dạng B. various (adj): khác nhau

C. invariably (adv): bất biến D.variable (adj): luôn thay đổi

Trước động từ thường “blame” và sau chủ ngữ ta dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ.

**Tạm dịch:** Các chính trị gia luôn đổ lỗi cho giới truyền thông nếu họ không thắng trong cuộc bầu cử. Họ rất dễ đoán.

# Chọn C Question 45. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. draft (v): chọn, định người В. recruit (v): tuyển dụng

C. engage (v): tham gia, thu hút D. enlist (v): chiêu mộ

**Tạm dịch:** Đối với các trường phát triển toàn diện nên thu hút các gia đình làm đối tác trong giáo dục trẻ

em của họ. **Chọn C Question 46. A**

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** A cock-and-bull story: chuyện bịa đặt

**Tạm dịch:** Tôi từ chối tin một lời, nó là chuyện bịa đặt.

# Chọn A Question 47. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. self-conscious (adj): e ngại B. self-directed (adj): tự quyết

C. self-satisfied (adj): tự mãn D. self-confident (adj): tự tin

**Tạm dịch:** Paul là người rất e ngại, anh ấy không bao giờ thoải mái với người lạ.

# Chọn A Question 48. D

**Kiến thức:** Dạng của động từ

**Giải thích:** catch sb + Ving: bắt quả tang ai đang làm gì

**Tạm dịch:** Bất kì học sinh nào bị bắt cư xử không đúng đắn sẽ bị đứng trước lớp.

# Chọn D

**Question 49. B Kiến thức:** Cụm từ **Giải thích:**

in danger of = at risk of: có nguy cơ bị làm sao on the edge of: bên bờ vực (nguy hiểm)

for ease of: để mà dễ

**Tạm dịch:** Các di sản mới nhất về đăng ký rủi ro cho thấy rằng 5,831 tòa nhà, di tích được liệt kê,

địa điểm khảo cổ và cảnh quan ở Anh có nguy cơ bị mất.

# Chọn B Question 50. C

**Kiến thức:** Cụm từ

# Giải thích:

specialise in sth: chuyên sâu vào cái gì focus on: tập trung vào

**Tạm dịch:** Năm tới, tôi phải quyết định lĩnh vực y học nào tôi muốn chuyên về.

# Chọn C Question51. A Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

A. timely (adj): kịp thời B. excitedly (adv): một cách hào hứng

C. reckless (adj): liều lĩnh, táo bạo D. threateningly (adv): một cách đe dọa

Trước danh từ “actions and interventions” (các hành động và sự can thiệp) cần 1 tính từ.

**Tạm dịch:** Chúng tôi cần các hành động và sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương để ngăn chặn các công viên quốc gia khỏi bị phá hủy do ô nhiễm.

# Chọn A Question 52. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

1. break the bank: chi tiêu/tiêu xài hết sạch tiền
2. tie the knot: kết hôn
3. turn the page: chuyển sang giai đoạn mới của cuộc đời
4. make ends meet: iếm đủ tiền để sống, không mắc nợ, hay là cân đối được số thu và số chi

**Tạm dịch:** Sau mối quan hệ sáu năm, Martha và Billy đã quyết định kết hôn.

# Chọn B

**Question 53. B Kiến thức:** Cụm từ **Giải thích:**

take advantage of: tận dụng

make use of: lợi dụng

**Tạm dịch:** Có ích thì tốt, nhưng đừng để người khác lợi dụng sự hào phóng của bạn.

# Chọn B Question 54. D

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

Sau tính từ “cultural” cần một danh từ.

diverse (adj): đa dạng diversify (v): đa dạng hóa diversity (n): sự đa dạng

**Tạm dịch:** Sự đa dạng về văn hóa của nhiều quốc gia là kết quả của việc tiếp nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới.

# Chọn D Question 55. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

Being on time: đúng giờ Having time: có thời gian Taking time: dành thời gian Keeping time: giữ thời gian

**Tạm dịch:** Đến đúng giờ là bắt buộc trong công việc mới của bạn. Giám đốc không chấp nhận việc đến trễ.

# Chọn A Question 56. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

relation (n): mối quan hệ

bear no relation to: không liên quan

“bear” là động từ bất quy tắc: bear – bore – borne

**Tạm dịch:** Bài phát biểu của ông có rất ít hoặc không liên quan đến chủ đề được đưa ra.

# Chọn D Question 57. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

cheat (v): gian lận (trong thi cử, thi đấu,…)

deceive = delude (v): lừa dối (khiến ai tin vào những điều không đúng sự thật)

conjure (v): làm trò ảo thuật

**Tạm dịch:** Bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện gian lận trong kỳ thi sẽ bị loại.

# Chọn A Question 58. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

possibly (adv): có thể

Khi đóng vai trò là trạng từ, “likely” được dùng trong hai trường hợp:

* as likely as not, most/very likely: rất có thể
* not likely!: không bao giờ (hoàn toàn không đồng ý với điều gì) certainly (adv): chắc chắc

potentially (adv): có tiềm năng

**Tạm dịch:** Khi tỉnh dậy, anh nhận ra rằng những điều anh mơ ước không thể xảy ra.

# Chọn A Question 59. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

interest (+ in something) (n): quan tâm, hứng thú keenness (n): sự say mê

enthusiasm (for something) (n): sự say mê commitment (to somebody/something) (n): cam kết

**Tạm dịch:** Katie O’Donovan, quản lý chính sách công tại Google UK, cho biết công ty đã thể hiện cam kết bảo vệ trẻ em bằng cách phát triển các nguồn lực của mình - chẳng hạn như khóa học an toàn trực tuyến đã được dạy cho 40.000 học sinh.

# Chọn D Question 60. C

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** Ta có cụm “take sb under your wing” (v): bảo vệ, chăm sóc ai

**Tạm dịch:** Giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu tôi bảo vệ cậu bé mới và chăm sóc cậu ấy.

# Chọn C

**Question 61. A**

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

relaxing (a): thoải mái, dễ chịu relaxed (a): thoải mái, dễ chịu

relax (v): thư giãn relaxation (n): sự thư giãn, thoải mái

Vị trí này ta cần một tính từ. Sự khác nhau giữa tính từ đuôi –ing và –ed: Tính từ đuôi –ing thể hiện bản chất, đặc điểm của sự vật, sự việc; còn tính từ -ed chỉ tâm trạng con người.

**Tạm dịch:** Bạn có thể thấy làm công việc này rất thư giãn. Thử xem!

# Chọn A Question 62. B

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** Ta có cụm “to drive sb crazy” (v): làm ai phát cáu, phát điên

**Tạm dịch:** Tắt máy này đi. Âm thanh thô thực sự làm tôi phát điên.

# Chọn B Question 63. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

summit (n): hội nghị thượng đỉnh climax (n): cực điểm, tột đỉnh

gathering (n): sự tụ tập; cuộc họp mặt appointment (n): sự hẹn gặp

**Tạm dịch:** Nhà Trắng mới đây đã tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai vào gần cuối tháng tới.

# Chọn A Question 64. A

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** Ta có cụm “in one’s teens”: thời thanh thiếu niên (13-19 tuổi)

**Tạm dịch:** Nghĩ mà xem! Tháng tới bạn sẽ ở tuổi thiếu niên và dường như ngày hôm qua bạn vẫn là một

em bé.

# Chọn A Question 65. A

**Kiến thức:** Cụm từ

# Giải thích:

out of touch with sth: không có thông tin, không có tin tức về cái gì out of condition: không vừa

out of reach: ngoài tầm với

out of the question: không thể, không khả thi

**Tạm dịch:** Cô đã không đọc bất kỳ cuốn sách công nghệ hoặc bài viết về chủ đề này trong một thời gian dài. Cô ấy sợ rằng cô ấy có thể không có thông tin về những phát triển gần đây.

# Chọn A Question 66. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

commitment (n): lời cam kết obligation (n): nghĩa vụ

assignment (n): nhiệm vụ được giao responsibility (n): trách nhiệm

Ta có cụm thường gặp “blow off the responsibility”: rũ bỏ trách nhiệm

**Tạm dịch:** Anh ta tìm mọi lý do có thể để rũ bỏ trách nhiệm phải làm việc nhà.

# Chọn D Question 67. C

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** Ta có cụm “to make decision” (v): ra quyết định

**Tạm dịch:** Hầu như không thể đưa ra quyết định đúng đắn mọi lúc.

# Chọn C Question 68. C

**Kiến thức:** Liên từ

# Giải thích:

yet (adv, liên từ): chưa, cho đến bây giờ (đứng cuối câu, hoặc giữa hai vế nếu có chức năng làm liên từ)

although + mệnh đề: mặc dù

though: mặc dù (có thể đứng cuối câu, hoặc cũng có thể dùng như Although) moreover: thêm vào đó (đứng đầu câu)

# Tạm dịch:

Peter: “Bạn đã bao giờ đến một buổi hòa nhạc trực tiếp chưa?” Mary: “Chưa, tôi chưa từng. Nhưng dù vậy tôi rất thích được đến.” **Chọn C**

# Question 69. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** (buy) a pig in a poke: mua một cái gì mà không suy nghĩ kỹ, mua vô tội vạ

**Tạm dịch:** Tôi không muốn mua vô tội vạ; chúng ta nên kiểm tra lại nội dung.

# Chọn B Question 70. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

use (v): sử dụng

demand (v): đòi hỏi, yêu cầu

expect (v): mong chờ

have (got) what it takes: để có những phẩm chất, khả năng, v.v ... cần thiết để thành công

**Tạm dịch:** Tôi không biết những điều gì cần để được nhiều cô gái yêu mến như anh trai của tôi.

# Chọn B Question 71. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

catch sight of someone/something: nhìn thấy, bắt gặp

look (n): cái nhìn

scene (n): hiện trường/ cảnh trong phim view (n): toàn cảnh khi nhìn từ một phía

**Tạm dịch:** Tôi bắt gặp một con sư tử nằm dưới gốc cây và trái tim tôi nhảy lên.

# Chọn B Question 72. A

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

most (adv): cực kỳ. Sau “most” cần một tính từ. appreciative (of something) (adj): biết ơn, cảm kích appreciable (adj): đáng trân trọng

appreciation (of/for something) (n): sự cảm kích appreciate (v): cảm kích, biết ơn

**Tạm dịch:** Tôi vô cùng biết ơn những nỗ lực của anh ấy để giúp tôi trong cuộc khủng hoảng.

# Chọn A Question 73. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

aim (at something) (v): đặt mục tiêu, lên kế hoạch để đạt được điều gì point (at/to/towards somebody/something) (v): chỉ tay vào ai/ cái gì focus (on/upon somebody/something) (v): tập trung vào ai/ cái gì

target (somebody) (v): nhắm mục tiêu vào ai (cố gắng để có ảnh hưởng lên một nhóm người nhất định)

**Tạm dịch:** Quảng cáo truyền hình vào cuối buổi chiều có xu hướng nhắm vào đối tượng trẻ nhỏ.

# Chọn D Question 74. D

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

Sau đại từ “you” cần một động từ thường.

pity (somebody doing something) (v): tiếc cho ai mercy (n): lòng từ bi

sorry (for something/doing something) (adj): rất tiếc về điều gì regret (doing something) (v): hối hận vì đã làm gì

**Tạm dịch:** Tại sao bạn không nói rằng bạn hối hận khi gọi anh ta là kẻ ngốc và làm mọi thứ trở nên tồi tệ?

# Chọn D Question 75. C

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

take a fancy to: bắt đầu thích cái gì

keep an eye on: để ý, quan tâm, chăm sóc đến cái gì

get a kick out of: thích cái gì, cảm thấy cái gì thú vị (= to like, be interested in…) kick up a fuss about: giận dữ, phàn nàn về cái gì

**Tạm dịch:** Tôi đã từng thích đọc truyện tranh, nhưng bây giờ tôi không thích nữa.

# Chọn C Question 76. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** to be on the house: miễn phí

**Tạm dịch:** “Những đồ uống này là miễn phí!” Chủ nhà vừa cười vừa nói với khách hàng của mình vào sáng chủ nhật.

# Chọn B Question 77. A

**Kiến thức:** Cụm từ

# Giải thích:

**A.** take into account: chú tâm đến **B.** make all the conditions: tạo mọi điều kiện

**C.** get a measure of: đo lường **D.** put into effect: áp dụng

**Tạm dịch:** Khi tìm một căn nhà mới, bố mẹ nên chú tâm tới mọi điều kiện giáo dục và giải trí cho con

của họ.

# Chọn A Question 78. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** stem (+from) (v): xuất phát từ **B.** flourish (v): phát triển

**C.** root (v): ăn sâu vào **D.** sprout (v): mọc

**Tạm dịch:** Vấn đề tài chính của anh ấy bắt nguồn từ những khó khăn anh ấy gặp phải trong cuộc khủng hoảng kinh tế.

# Chọn A Question 79. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** private (adj): bí mật **B.** daily (adj): hằng ngày

**C.** constant (adj): kiên trì **D.** current (adj): hiện tại

**Tạm dịch:** Làm ơn điền vào lịch sử sức khoẻ, bao gồm những bệnh hiện tại của bạn cũng như bất kì căn bệnh nào mà bạn có trước đó.

# Chọn D

**Question 80. A**

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

Sau động từ “be” cần một tính từ.

obedient (adj): ngoan ngoãn obedience (n): sự vâng lơ i disobedient (adj): không vâng lời, ngỗ nghịch obey (v): tuân theo, vâng lời

**Tạm dịch:** Trẻ em được dặn là phải ngoan ngoãn trong cả tuần và được hứa sẽ được thưởng vào cuối tuần.

# Chọn A Question 81. B

**Kiến thức:** Rút gọn mệnh đề

# Giải thích:

Khi hai mệnh đề cùng chủ ngữ, có thể rút gọn bớt một chủ ngữ và dùng cụm V.ing nếu chủ động, cụm

V.p.p nếu bị động.

Ngữ cảnh ở đây là “(một tin) được sử dụng một cách tiết kiệm” => dùng V.p.p Sau động từ “used” cần một trạng từ.

economical (adj): tiết kiệm economically (adv): tiết kiệm

**Tạm dịch:** Được sử dụng một cách tiết kiệm, một tin sẽ kéo dài ít nhất sáu tuần.

# Chọn B Question 82. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

Tính từ có đuôi “ing” dùng để miêu tả đặc điểm, bản chất của người/ vật, còn tính từ đuôi “ed” dùng để

miêu tả cảm xúc của con người bị sự vật tác động lên. interested (in something) (adj): quan tâm, thích thú interesting (adj): hấp dẫn, thú vị

bored (adj): chán nản

boring (adj): nhàm chán, gây chán nản

**Tạm dịch:** Bữa tiệc không thú vị cho lắm, vì vậy hầu như tất cả bạn bè của anh ấy đều rời đi sớm.

# Chọn D Question 83. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

little + N (không đếm được): rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

a little + N (không đếm được): có một ít, đủ để

few + N (đếm được): rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

a few + N (đếm được): có một ít, đủ để

**Tạm dịch:** Tôi không bao giờ mang nhiều đồ đạc khi đi nghỉ dưỡng, chỉ một vài bộ quần áo và một vài

cuốn sách. **Chọn C Question 84. D**

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

fringe (n): đường viền limit (n): giới hạn verge (n): bờ vực

the cutting edge (of something): giai đoạn mới nhất, tiên tiến nhất trong sự phát triển của một cái gì đó

**Tạm dịch:** Công ty của tôi đang rất thành công bởi đây là giai đoạn tiên tiến nhất của công nghệ máy tính.

# Chọn D Question 85. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

make off with: ăn cắp

run out of: hết

lose out on: không lấy được thứ mà bạn muốn

go through with: làm những việc cần thiết để hoàn thành một quá trình

**Tạm dịch:** Điều gì sẽ xảy ra khi thế giới hết sạch dầu mỏ?

# Chọn B Question 86. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

unique (adj): duy nhất/ đặc biệt once (adv): một lần

only (adj): duy nhất lone (adj): cô đơn

**Tạm dịch:** Chúng tôi đã có một cơ hội đặc biệt để tập luyện với huấn luyện viên tốt nhất.

# Chọn A Question 87. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

mortgage (n): văn tự thế chấp paperback (n): sách bìa mềm

notice (n): thông báo résumé (n): hồ sơ cá nhân

**Tạm dịch:** Nếu bạn muốn ứng tuyển cho vị trí tuyển dụng, hãy gửi hồ sơ cho chúng tôi.

# Chọn D Question 88. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

eye (n): mắt ear (n): tai

mouth (n): miệng mind (n): tâm trí

lend an ear (to somebody/something): lắng nghe một cách kiên nhẫn và thông cảm với ai đó

**Tạm dịch:** Jane là một người biết lắng nghe và thông cảm. Cô ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe khi tôi mất

công việc của mình.

# Chọn B Question 89. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

raise (v): nâng, tang improve (v): cải thiện

gain (v): đạt được, kiếm được receive (n): nhận được **Tạm dịch:** Tăng học phí có thể khiến nhiều sinh viên không được học đại học. **Chọn A**

# Question 90. A Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

responsibility (n): trách nhiệm

possibility (n): khả năng việc gì đó có thể xảy ra hay không probability (n): khả năng việc gì đó có thể xảy ra là cao hay thấp ability (n): khả năng một người có thể làm được việc gì

take responsibility for something: chịu trách nhiệm cho việc gì

**Tạm dịch:** Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

# Chọn A Question 91. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

exploration (n): sự khám phá explanation (n): lời giải thích

expedition (n): cuộc thám hiểm expectation (n): sự mong chờ **Tạm dịch:** Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào cho sự vắng mặt của anh ấy. **Chọn B**

# Question 92. A Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

influence (v): ảnh hưởng aim (v): hướng vào, tập trung vào

take (v): lấy offer (v): đưa ra đề nghị

**Tạm dịch:** Một số bộ phim về bạo lực đã ảnh hưởng xấu đến trẻ em và thanh thiếu niên.

# Chọn A Question 93. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

promise (to do something) (v): hứa

involve (doing something) (v): gồm, bao hàm cái gì đó quan trọng

allow (somebody to do something) (v): cho phép ai làm gì tobe committed to doing something (v): cam kết làm việc gì

**Tạm dịch:** Mọi người không nên có con trừ khi họ cam kết trở thành cha mẹ có trách nhiệm.

# Chọn D Question 94. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

divide something (up) (into something): chia thành các phần submit something (to somebody/something): nộp cái gì cho ai enroll in something: đăng ký học một khóa học, một trường học,… provide something: cung cấp

**Tạm dịch:** Vì có quá nhiều người tham gia hội thảo, diễn giả chính đã chia họ thành bốn nhóm nhỏ hơn để thảo luận.

# Chọn A Question 95. C

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

Trước động từ “acclaimed” cần một trạng từ.

nation (n): quốc gia national (adj): (thuộc) quốc gia

international (adj): quốc tế internationally (adv): quốc tế **Tạm dịch:** Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô ấy đã được quốc tế ca ngợi như một kiệt tác. **Chọn C**

# Question 96. D

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

Sau giới từ “of” cần một danh từ.

afford (v): có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì) affordability (n): tính kinh tế; tính hợp lý về giá cả

**Tạm dịch:** Hầu hết đồ nội thất văn phòng được mua dựa trên cơ sở tính hợp lý về giá cả trả hơn là sự thoải mái.

# Chọn D

**Question 97. D Kiến thức:** Từ vựng **Giải thích:**

series of something: chuỗi các sự kiện diễn ra nối tiếp nhau range (of something): nhiều thứ cùng một loại

course of something: quá trình phát triển của cái gì

sequence of something: một loại các sự kiện diễn ra theo một trình tự nhất định và dẫn đến một kết quả

nào đó

the sequence of events: chuỗi các sự kiện

**Tạm dịch:** Cảnh sát đang cố gắng xác định chuỗi các sự kiện dẫn đến sự mất tích của đứa trẻ.

# Chọn D Question 98. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

pull (v): đẩy, di chuyển cái gì bằng lực boost (v): đẩy mạnh

rise (v): tăng, mọc raise (v): nâng lên

**Tạm dịch:** “Bạn có nghĩ rằng việc giảm quy mô lớp học sẽ nâng cao tiêu chuẩn trong trường học của

chúng ta không?” **Chọn D Question 99. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

throw away: vứt

give away: tặng/ tiết lộ bí mật mà người khác muốn giấu kín put away: cất giữ, để dành tiền

pass away: chết

**Tạm dịch:** Chúng tôi đang có một bữa tiệc bất ngờ cho Susan vào thứ bảy tới, vì vậy đừng có tiết lộ bí

mật này bằng cách nói bất cứ điều gì với cô ấy nhé.

# Chọn B Question 100. C

**Kiến thức:** Sự kết hợp từ

# Giải thích:

national (adj): (thuộc) quốc gia social (adj): xã hội

official (adj): chính thức internal (adj): nội bộ

official records: hồ sơ chính thức

**Tạm dịch:** Tất cả các sự kiện sinh, tử và hôn nhân được nhập vào hồ sơ chính thức. Hầu hết các hồ sơ

này đã được vi tính hóa trong những năm gần đây.

# Chọn C Question 101. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

totally = completely = utterly (adv): hoàn toàn extremely = to a very high degree (adv): cực kỳ thoroughly = very much; completely (adv): rất nhiều Với động từ “enjoy” dùng trạng từ “thoroughly”.

**Tạm dịch:** Bởi John hoàn rất thích nghiên cứu, anh ấy không bao giờ có thể tưởng tượng mình theo đuổi sự nghiệp khác.

# Chọn D Question 102. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** take stock (of something): dừng lại để suy nghĩ về phương hướng hoặc quyết định nên làm gì

tiếp theo

**Tạm dịch:** Bạn nên ngồi xuống và suy nghĩ về cuộc sống của mình và quyết định xem đây có phải là điều đúng đắn hay không.

# Chọn B Question 103. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

employee (n): nhân viên unemployment (n): sự thất nghiệp

employer (n): ông chủ employment (n): việc làm

**Tạm dịch:** Người nghèo mô tả sự thiếu thốn thiếu vật chất – đặc biệt là thức ăn, nhưng còn thiếu việc

làm, tiền bạc, chỗ ở và quần áo.

# Chọn D Question 104. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

accuse somebody (of something) (v): buộc tội ai làm gì allege (that …) (v): cáo buộc

blame somebody/something (for something) (v): đổ lỗi cho ai làm gì

charge somebody with something/with doing something (v): buộc tội ai làm gì (để đưa ra xét xử)

**Tạm dịch:** Mọi nỗ lực nên được thực hiện để ngăn chặn mọi người khỏi bị buộc tội với những tội ác mà

họ không phạm phải.

# Chọn D Question 105. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

time (n): thời gian period (n): giai đoạn

progress (n): sự tiến bộ process (n): quy trình

**Tạm dịch:** Thám tử đã kiểm tra tất cả câu chuyện của mọi người và bằng một quá trình loại bỏ họ được liệt ra khỏi diện nghi ngờ.

# Chọn D Question 106. A

**Kiến thức:** Cụm động từ

# Giải thích:

look up: tra cứu/ trở nên tốt hơn, cải thiện turn up: xuất hiện/ xảy ra clear up: dọn dẹp make up: bịa đặt

**Tạm dịch:** Tôi vừa được mời làm một công việc mới. Mọi thứ đang trở nên tốt hơn.

# Chọn A Question 107. B

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

Sau “to be” cần một tính từ.

Phân biệt tính từ có đuôi “ing” và tính từ có đuôi “ed”:

* Tính từ có đuôi “ed” nói về việc ai đó có cảm giác như thế nào.
* Tính từ có đuôi “ing” nói về đặc điểm, bản chất của người/vật. exhausting = making you feel very tired (adj): làm kiệt sức exhausted = very tired (adj): kiệt sức

exhaust (v): làm kiệt sức

exhaustive = including everything possible (adj): toàn diện

**Tạm dịch:** Mặc dù David đã kiệt sức sau một ngày làm việc tại văn phòng, anh ấy đã cố gắng giúp vợ

làm việc nhà.

# Chọn B

**Question 108. B Kiến thức:** Từ vựng **Giải thích:**

with reference to: về regardless of: bất chấp, bất kể

in terms of: về mặt owing to: bởi vì

**Tạm dịch:** Mục tiêu là làm cho giáo dục đại học có sẵn cho tất cả những người sẵn sàng và có khả năng bất kể tình hình tài chính của người đó.

# Chọn B Question 109. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

seriously (adv): nghiêm trọng, nặng critically (adv): phê bình

deeply (adv): sâu sắc fatally (adv): gây tử vong

**Tạm dịch:** Chú tôi bị ốm nặng tháng trước; tuy nhiên, may mắn thay, chú ấy hiện đang hồi phục chậm nhưng ổn định.

# Chọn A Question 110. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

slice (n): lát (lát bánh mỳ, lát chanh,…) bar (n): thanh (thanh sô cô la,…)

piece (n): mảnh (mảnh giấy, mảnh vỡ,…) strand (n): sợi (sợ len, sợi tóc, sợi mỳ,…)

**Tạm dịch:** Đứa trẻ quấy khóc chỉ ăn vài sợi mì.

# Chọn D Question 111. D

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

be home and dry = to have done something successfully: thành công high and low = everywhere: mọi nơi

on and off: bật và tắt (không phải thành ngữ)

down and out = without money, a home or a job, and living on the streets: không tiền bạc, công việc, nhà

cửa,…; thất cơ lỡ vận

**Tạm dịch:** Những người bạn thật sự luôn sát cánh bên bạn khi bạn thất cơ lỡ vận.

# Chọn D Question 112. B

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

A. satisfied (adj): hài lòng B. satisfactorily (adv): một cách hài lòng

C. satisfying (v–ing): hài lòng D. satisfaction (n): sự hài lòng Sau động từ “going on” ta cần một trạng từ theo sau.

**Tạm dịch:** Anh ấy hài lòng với việc mọi thứ tiến triển tốt.

# Chọn B Question 113. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. differ (v): khác nhau, khác biệt B. receive (v): nhận

C. maintain (v): duy trì D. separate (v): chia tách

**Tạm dịch:** Mặc dù ý kiến của chúng tôi về nhiều thứ khác nhau, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt với

nhau.

# Chọn A Question 114. B

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** have an understanding of: có kiến thức về, hiểu biết về…

**Tạm dịch**: Daniel có hiểu biết về Algebra hơn chúng ta.

# Chọn B Question 115. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. injured (adj): bị thương B. wounded (adj): bị thương (do vũ khí)

C. spoilt (adj): hư hỏng (trẻ con) D. damaged (adj): bị phá huỷ

**Tạm dịch:** Cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa 2 đất nước đã khiến hàng nghìn người chết và bị thương.

# Chọn B Question 116. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. expressively (adv): truyền cảm B. articulately (adv): rõ ràng, rành mạch

C. ambiguously (adv): mơ hồ, không rõ ràng D. understandably (adv): có thể hiểu được

**Tạm dịch:** Thích được thảo luận công việc rõ ràng bằng tiếng Pháp, tôi đã thuê một gia sư để giúp nâng cao kĩ năng ngôn ngữ.

# Chọn B Question 117. D

**Kiến thức:** Cụm từ

**Giải thích:** bring/ come home to sb: khiến bạn nhận ra rằng một điều nào đó khó khăn hay nghiêm trọng tới mức nào

**Tạm dịch:** Gương mặt nhợt nhạt của anh ấy khiến tôi nhận ra rằng anh ấy thật sự rất ốm (bệnh).

# Chọn D Question 118. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** conform (v): làm theo, tuân theo **B.** resist (v): kháng cự

**C.** hinder (v): cản trở **D.** obey (v): vâng lời

**Tạm dịch:** Anh ấy đã từ chối tuân theo phong tục địa phương, và điều đó đã gây cho anh ta nhiều rắc rối.

# Chọn A Question 119. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** perfect (adj): hoàn hảo **B.** remained (adj): còn sót lại

**C.** prosperous (adj): thịnh vượng **D.** vulnerable (adj): có thể bị tổn thương

**Tạm dịch:** Sự đa dạng sinh học trên trái đất đang giảm ở mức độ chưa từng thấy trước đây, khiến cho

động vật hoang dã dễ bị tổn thương.

# Chọn D Question 120. A

**Kiến thức:** Sự kết hợp từ

**Giải thích:** catch sight of: bắt gặp

**Tạm dịch:** Tôi đã bắt gặp một con sư tử đang nằm dưới cây, và tim tôi nảy lên.

# Chọn A Question 121. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** devise (v): nghĩ ra **B.** encounter (v): đương đầu, chạm trán

**C.** arise (v): nảy sinh **D.** approach (v): tiếp cận

**Tạm dịch:** Chúng tôi luôn đoàn kết và làm việc cùng nhau mỗi khi những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh.

# Chọn C

**Question 122. C Kiến thức:** Từ vựng **Giải thích:**

**A.** dedicated (adj): tận tâm **B.** committed (adj): sẵn sàng làm gì

**C.** compulsive (adj): không thể kiểm soát hành vi **D.** devoted (adj): có tình yêu cho ai

**Tạm dịch:** Bạn không thể tin nổi một lời mà cô ấy nói – cô ấy là một kẻ nói dối không thể kiểm soát.

# Chọn C Question 123. D

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

**A.** continuation (n): sự tiếp tục, sự làm tiếp **B.** continuously (adv): liên tục, liên tiếp

**C.** continuous (adj): liên tục **D.** continual (adj): lặp lại nhiều lần Trước danh từ “complaints” ta cần một tính từ.

**Tạm dịch:** Tôi không thích John. Những lời phàn nàn nhiều lần của anh ấy khiến tôi bực mình.

# Chọn D Question 124. A

**Kiến thức:** Sự kết hợp từ

# Giải thích:

**A.** quick (adj): nhanh **B.** sudden (adj): đột nhiên

**C.** speedy (adj): tốc độ **D.** fast (adj): nhanh

**Tạm dịch:** Không thể có những thay đổi đột ngột hoặc những giải pháp tuyệt vời cho vấn đề thất nghiệp.

# Chọn A Question 125. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

think (v): suy nghĩ propose (v): đề xuất

advise (v): khuyên expect (v): mong đợi

**Tạm dịch:** Rất quan trọng để biết cách thức mà những nước phát triển giải quyết các vấn đề đô thị hóa và

đề xuất giải pháp cho những vấn đề này ở Việt Nam.

# Chọn B Question 126. A

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**certificate** = an official document that may be used to prove that the facts it states are true; an official document proving that you have completed a course of study or passed an exam; a qualification obtained after a course of study or an exam (n): giấy chứng nhận, chứng chỉ hoàn thành một khóa học hay vượt qua một kỳ thi

Eg: a birth/marriage/death certificate ; a Postgraduate Certificate in Education

**diploma** = a document showing that you have completed a course of study or part of your education (n):

bằng cấp, chứng nhận hoàn thành một khóa học

Eg: a High School diploma

**degree** = the qualification obtained by students who successfully complete a university or college course (n): bằng cấp sau khi kết thúc khóa học đại học

Eg: a master's degree ; a degree in Biochemistry from Queen's University

**qualification** = an exam that you have passed or a course of study that you have successfully completed (n): trình độ chuyên môn

Eg: educational qualifications ; a nursing/teaching, etc. qualification certificate of completion: chứng chỉ hoàn thành khoá học

**Tạm dịch:** Kết thúc khóa đào tạo, mỗi người tham gia được trao chứng nhận hoàn thành.

# Chọn A Question 127. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

Khi muốn diễn tả việc “ai đó tham gia một kỳ thi”, có thể diễn đạt bằng các cách: take an exam

sit an exam

sit for an exam

**Tạm dịch:** Vì anh ấy thi trượt, nên anh ấy phải thi lại.

# Chọn C Question 128. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

reluctantly (adv): miễn cưỡng eventually (adv): rốt cuộc; cuối cùng là

urgently (adv): cấp bách considerably (adv): đáng kể

**Tạm dịch:** Ngay sau khi cha tôi bắt đầu kinh doanh riêng, lối sống của chúng tôi đã thay đổi một cách

đáng kể.

# Chọn D

**Question 129. B Kiến thức:** Từ vựng **Giải thích:**

eliminate (v): loại bỏ dominate (v): thống trị, làm chủ

terminate (v): chấm dứt activate (v): kích hoạt

**Tạm dịch:** Đội Manchester United đã chơi tốt hơn nhiều so với đối thủ của họ; họ gần như làm chủ trận đấu.

# Chọn B Question 130. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

economic (adj): liên quan đến kinh tế

economics (n): kinh tế học

home economics = cooking and other skills needed at home, taught as a subject in school: môn kinh tế gia

đình

**Tạm dịch:** Bạn có đang học môn kinh tế gia đình trong học kỳ này không?

# Chọn B Question 131. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

deposit (v): đặt cọc dispose of somebody/something (v): vứt bỏ

discard something (v): vứt bỏ dump (v): vứt bỏ Ở trong câu có giới từ “of” nên chỉ có động từ “dispose” phù hợp.

**Tạm dịch:** Chúng ta phải tìm một cách tốt hơn để xử lý nhựa vì chúng gây ra các vấn đề môi trường

nghiêm trọng. **Chọn B Question 132. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

catalogue (n): quyển danh mục (hàng hóa,…)

brochure (n): một quyển sách nhỏ chức hình ảnh và các thông tin quảng cáo handbook (n): sổ tay hướng dẫn

list (n): danh sách

a travel brochure: tờ quảng cáo du lịch

**Tạm dịch:** Mọi người thường xem qua các tờ quảng cáo du lịch để quyết định điểm đến kỳ nghỉ của họ.

# Chọn B Question 133. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

virtually (adv): hầu như, gần như merely (adv): chỉ là

adversely (adv): bất lợi, có hại intensively (adv): tỉ mỉ, kỹ lưỡng

**Tạm dịch:** Thường bị bỏ quên, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng xấu đến con người, dẫn đến kích động, gây

mất tập trung và mất thính giác.

# Chọn C Question 134. C

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** make the grade = to succeed: đạt được, thành công

**Tạm dịch:** Bạn sẽ thực sự phải làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn trở thành một nhà báo thành công.

# Chọn C Question 135. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

fake (adj): giả, nhái (ví dụ: hàng giả, hàng nhái,…) artificial (adj): nhân tạo

wrong (adj): sai

false (adj): sai, giả (ví dụ: răng giả, hộ chiếu giả,…)

**Tạm dịch:** Nhiều loại thực phẩm khác nhau được bán ngày nay có thêm hương vị nhân tạo.

# Chọn B Question 136. D

**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại

# Giải thích:

danger (n): sự nguy hiểm dangerous (adj): nguy hiểm

endanger (v): đe dọa, gây nguy hiểm endangered (adj): bị đe dọa, bị nguy hiểm

**Tạm dịch:** Xả rác không chỉ làm cho cảnh quan trông xấu xí, mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và có thể gây nguy hiểm cho động vật hoang dã.

# Chọn D Question 137. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. effect (n): ảnh hưởng B. result (n): kết quả

C. consequence (n): hậu quả D. damage (n): tổn thương **Tạm dịch:** Sự cắt giảm trong dịch vụ y tế có thể gây hậu quả bi thảm cho bệnh nhân. **Chọn C**

# Question 138. A Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

A. common (a): chung B. usual (a): thông thường

C. normal (a): bình thường D. popular (a): phổ biến **Tạm dịch:** Đó là thói quen phổ biến khi nhìn vào ai đó lúc họ nói chuyện với bạn. **Chọn A**

# Chọn B Question 139. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. raise (v): nuôi B. buy (v): mua

C. find (v): tìm D. tame (v): thuần hóa, huấn luyện

**Tạm dịch:** Động vật lúc đầu được thuần hóa như một nguồn thực phẩm và sau đó được huấn luyện như một nguồn để làm quần áo và phương tiện vận chuyển.

# Chọn D Question 140. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. blame for (v): đổ lỗi B. charge of (v): tính phí

C. accuse of(v): buộc tội D. arrest (n): bắt giữ

**Tạm dịch:** Hector đã bị buộc tội vì giết chết du khách Nhật Bản.

# Chọn C

**Question 141.A Kiến thức:** Từ vựng **Giải thích:**

A. Chance (n): khả năng có thể B. Opportunity (n): cơ hội, dịp

C. Possibility (n): sự có thể D. Condition (n): điều kiện

**Tạm dịch:** Rất có thể là giá cổ phiếu sẽ tăng trong những tháng tới.

# Chọn A Question 142. B

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

1. surprised (tính từ bị động): đáng ngạc nhiên – mô tả cảm xúc của người do bị tác động mà có
2. surprising (tính từ chủ động): đáng ngạc nhiên – mô tả đặc điểm, tính chất của người/ vật
3. surprise (n, v): sự ngạc nhiên, làm ngạc nhiên
4. surprisedly (adv): một cách ngạc nhiên

Cần một tính từ chủ động bổ trợ nghĩa cho danh từ “victory”.

**Tạm dịch:** Đó là một chiến thắng đáng ngạc nhiên mà ngay cả những người hâm mộ Smith cũng không

thể tin được.

# Question 143. B

**Kiến thức:** Tính từ chủ động/ bị động - Thì quá khứ đơn

# Giải thích:

surprising (a): gây ngạc nhiên (tính từ chủ động, mô tả bản chất, đặc điểm của người/ vật)

surprised (a): bị làm cho ngạc nhiên (tính từ bị động, mô tả cảm xúc của con người do bị tác động mà có) the surprised look: vẻ ngoài bị làm cho ngạc nhiên

Trong câu có “could” nên phải chia thì quá khứ đơn.

Công thức: S + V ed/V2

**Tạm dịch:** Tôi có thể nói từ cái nhìn ngạc nhiên trên gương mặt anh ấy rằng có gì đó lạ đã xảy ra.

# Chọn B Question 144. B

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** as keen as mustard: hăng say, hớn hở

**Tạm dịch:** Tôi hy vọng khóa học kỹ năng mềm bắt đầu từ kỳ này này. Tất cả chúng ta đều hăng say hớn hở để đi.

# Chọn B Question 145. D

**Kiến thức:** Mệnh đề chỉ kết quả

# Giải thích:

Cấu trúc: Such + be + (a/an) + N + that + mệnh đề:…quá…đến nỗi mà ambitious (a): có hoài bão

ambition (n): hoài bão

**Tạm dịch:** Anh ta quá dã tâm đến nỗi mà anh ta sẽ không từ thủ đoạn gì.

# Chọn D Question 146. D

**Kiến thức:** So sánh hơn

# Giải thích:

water resistant (a): chống nước

Cấu trúc với tính từ dài: S1 + be + more long adj + than S2 “much” được dùng để bổ trợ nghĩa cho so sánh hơn

**Tạm dịch:** Gỗ đã được xử lý đặc biệt chống nước hơn nhiều so với gỗ thông thường.

# Chọn D Question 147. C

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

A. pillowing: đặt tựa B. carpeting: trải thảm

C. cushioning: giảm chấn D. curtaining: treo màn

**Tạm dịch:** Trợ cấp thôi việc có thể có tác dụng giảm chấn khi một người phải đối mặt với cú sốc là công nhân dư thừa.

# Chọn C Question 148. B

**Kiến thức:** Đại từ định lượng

# Giải thích:

the number of + danh từ số nhiều

an amount of + danh từ không đếm được

persons => danh từ số nhiều

time => danh từ không đếm được

**Tạm dịch:** Trong một cuộc tranh luận chính quy, mỗi đội có cùng một số người nói và cả hai đội được

cho một lượng thời gian bằng nhau để đưa ra lập luận của họ.

# Chọn B Question 149. B

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

Sau tobe + tính từ

**A.** sleepy (adj): buồn ngủ, cần đi ngủ, sẵn sàng để ngủ **B.** asleep (adj): đang ngủ

**C.** slept (v): ngủ (V2) **D.** sleep (n,v): ngủ

**Tạm dịch:** Tớ hẳn là đang ngủ khi cậu gọi. Tớ không nghe thấy điện thoại (kêu).

# Chọn B Question 150. D

**Kiến thức:** Thành ngữ

**Giải thích:** keep somebody company: ở lại với ai đó để họ không cô đơn

**Tạm dịch:** Mình định đi dạo ở công viên đây. Cậu có muốn đi cùng cho tớ bớt cô đơn không?

# Chọn D Question 151. C

**Kiến thức:** Thành ngữ

# Giải thích:

subject to change: các điều kiện được đặt có xu hướng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi

=> dùng cho lịch trình, giá cả, một số chính sách cụ thể được thiết lập trước đó **Tạm dịch:** Giá tại các khách sạn sẽ có xu hướng thay đổi theo nhu cầu theo mùa. **Chọn C**

# Question 152. C Kiến thức: Từ vựng Giải thích:

**A.** compares + to: so sánh **B.** relates + to: liên quan

**C.** resembles (v): giống **D.** consists + of: bao gồm

**Tạm dịch:** Tôi chẳng thấy có gì giống như bạn mô tả cả.

# Chọn C Question 153. B

**Kiến thức:** Sự kết hợp từ

# Giải thích:

pull (a few) strings: dùng sự ảnh hưởng của mình đối với những người quan trọng để có được một cái gì

đó hoặc giúp đỡ người khác (dùng quyền lực để làm gì đó)

**Tạm dịch:** Chú tôi đã dùng chút quyền lực của mình và cho tôi một công việc trong công ty ông làm

việc.

# Chọn B Question 154. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** Consequently (adv): Do đó, Kết quả là **B.** Finally (adv): Cuối cùng

**C.** Cautiously (adv): Thật thận trọng **D.** Miraculously (adv): Thật kì diệu

**Tạm dịch:** Thật kỳ diệu là anh ta không hề hấn gì sau khi bị sét đánh.

# Chọn D Question 455. D

**Kiến thức:** Từ loại

# Giải thích:

Sau “tobe” + tính từ

a bit = a little: một chút + tính từ

**A.** reality (n): thực tế **B.** really (adv): thực sự

**C.** realized (v): nhận ra **D.** unreal (adj): không thực tế

**Tạm dịch:** Tôi nghĩ nó có một chút không thực tế để hy vọng rằng chúng ta có thể đánh bại họ dễ dàng.

Họ trẻ hơn và giỏi hơn chúng ta nhiều.

# Chọn D Question 156. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** inexperienced + in (adj): thiếu kinh nghiệm **B.** incapable + of (adj): không có khả năng

**C.** unable + to (adj): không thể **D.** immature (adj): chưa trưởng thành

**Tạm dịch:** Ông lão không có khả năng tự đi bộ 100 mét.

# Chọn B Question 157. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** warranty (n): sự bảo đảm **B.** guarantee (n): sự bảo đảm, cam đoan

**C.** assurance (n): sự chắc chắn **D.** security (n): sự an toàn

**Tạm dịch:** Khi không còn xung đột giữa các thành viên của nhóm, điều đó tạo một cảm giác rất an toàn trong nhóm.

# Chọn D Question 158. D

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** caught: bắt **B.** cast: quăng, ném

**C.** threw: ném **D.** tossed: tung

toss the coin: tung đồng xu

**Tạm dịch:** Trọng tài tung đồng xu để quyết định xem đội nào sẽ sút bóng trước.

# Chọn D Question 159. B Kiến thức: Idiom

**Giải thích:** play it by ear: tùy cơ ứng biến, đến đâu tính đến đó

**Tạm dịch:** Đội trưởng vẫn chưa quyết định chuyến đi sẽ dừng ở đâu – chúng tôi sẽ tùy cơ ứng biến và xem chúng tôi thấy thế nào đã.

# Chọn B Question 160. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** laborious (a): giam khổ, cần cù **B.** strenuous (a): rất cố gắng

**C.** arduous (a): gian khổ, mệt mỏi **D.** synchronous (a): đồng bộ

**Tạm dịch:** Điều nổi bật nhất là hầu hết các tác giả đã rất nỗ lực, cố gắng để đảm bảo sự cho phép hoàn toàn cho các tác phẩm của họ.

# Chọn B Question 161. B

**Kiến thức:** Từ vựng

# Giải thích:

**A.** ambiguous (a): mập mờ, tối nghĩa **B.** articulate (a): có tài ăn nói lưu loát, r ràng

**C.** primitive (a): chất phác **D.** atmospheric (a): thuộc về không khí **Tạm dịch:** Mặc dù học vấn không cao, anh ấy là người nói năng lưu loát nhất mà tôi từng gặp. **Chọn B**

# Question 162. A Kiến thức: Từ loại Giải thích:

**A.** qualified (a): đủ khả năng, đủ tư cách **B.** quality (n): chất lượng

**C.** qualitative (a): thuộc về chất lượng **D.** qualitatively (adv): thuộc về chất lượng

Sau động từ “to be” ta cần một tính từ.

**Tạm dịch:** Tôi e là tôi không đủ khả năng để bàn luận về vấn đề không liên quan đến chuyên ngành của

mình.

# Chọn A