# REVISION 6 (Chuyên đề 23 - 25)

**Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions**

1. Marriage is a life-long journey together, which is not simply a boat you get on together and getting off A B C D

when it does not work out.

1. It was suggested that Pedro studied the material more thoroughly before attempting to pass the exam.

A B C D

1. The highway patrol advises to take the old route through the city because the interstate highway

A B

is under major repairs.

C D

1. Students suppose to read all the questions carefully and find out the answer to them. A B C D
2. To be successful in an interview, you should control the feeling of pressure and making a good A B C

impression on the interviewer.

D

1. The world is becoming more industrialized and the number of animal species that have

A B

become extinct have increased.

C D

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

1. The manager his temper with the employees and shouted at them.

A. had B. lost C. took D. kept

1. All nations should hands to work out a plan to solve the problem of global warming.

A. join B. hold C. shake D. lend

1. We full advantage of the fine weather and had a day out.

A. took B. created C. did D. made

1. A survey was to study the effects of smoking on young adults.

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

1. Jeremy's friends were fond of him because of his generosity.

A. at least B. still less C. even less D. not least

1. Donald Trump has suggested he could grant legal status to millions of undocumented immigrants who have not serious crimes in what could be a major policy shift.

A. committed B. took C. served D. done

1. He was arrested because he answered to the description of the man.

A. searched B. pursued C. wanted D. hunted

1. At the end of the film, the young prince in love with a reporter.

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

1. Henry was overweight, so he went on a strict diet and twenty kilos.

A. missed B. lost C. failed D. fell

1. Thanks to her father's encouragement, she has made great in her study.

A. standard B. development C. contribution D. progress

1. The head teacher loves Literature. She significance to reading classical novels by great writers like Charles Dickens or Leo Tolstoy.

A. admits B. attaches C. attributes D. plays

1. As you've arrived late, you'll have to the time you've lost.

A. make up to B. do up for C. do up to D. make up for

1. The speaker fails to get his message to his audience.

A. around B. in C. across D. out

1. You are under no obligation to accept this offer.

A. whatsoever B. eventually C. apart D. indeed

1. His emotional problems from the attitudes he encountered as a child, I think.

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

1. no money would be wasted, we will use energy more efficiently.

A. so that B. in order that C. in order to D. A & B

1. We've lost everything. Still, there's no point in complaining. We'll just have to try and make

A. no bones about it B. a splash C. the best of a bad job D. a clean sweep

1. Learners of English as a foreign language often fail to between unfamiliar sounds in that language.

A. distinguish B. differ C. separate D. solve

1. Everyone knows about pollution problems, but not many people have any solution.

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

1. I can't of a word he is saying.

A. make sense B. grasp C. comprehend D. understand

1. When your programme first started I thought it was the best thing since sliced

A. cake B. break C. bread D. bead

1. I'm going to make all efforts to win a gold medal in for your help and concern.

A. return B. mind C. allowances D. memory

1. I see Tom and Jerry, I always feel interested because the cartoon is so exciting.

A. Whatever frequency B. No matter what times

C. However many D. No matter how many times

1. Linda refused in the musical performance because she was sick.

A. to participate B. participate C. participating D. to participating

# Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

1. Readers are required to abide by the rules of the library and mind their manners.

A. memorize B. obey C. compose D. review

1. The whole village was wiped out in the earthquake last night.

A. cleaned well B. destroyed C. changed completely D. removed quickly

1. At times, I look at him and wonder what is going on his mind.

A. Never B. Always C. Hardly D. Sometimes

1. We went away on holiday last week, but in rained day in day out.

A. every other day B. every single day C. every second day D. every two days

1. It was a serious operation but he made a complete recovery and was soon as fit as a fiddle.

A. in careful health B. in easy health C. in quiet health D. in good health

1. I strongly recommend that you should take out an insurance policy in the house for your own peace of mind.

A. to stop your sleeping B. to stop your worrying

C. to stop your thinking D. to stop your believing

1. The kidnapper gave himself up to the authorities.

A. confided himself B. surrendered

C. accommodated himself D. went up

1. Man: "I heard you have a part in the school play tonight." Woman: "Yes, and I'm on pins and needles."

A. happy B. angry C. nervous D. confused

1. Elephants will become extinct if man continues killing them.

A. die out B. die down C. die of D. die away

1. He is over the moon about his examination result.

A. stressed B. very sad C. very happy D. satisfied

# Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

1. The machine has been out of order since last month.

A. under repair B. functioning well C. sold out D. refusing orders

1. The nominating committee always meet behind closed doors, lest its deliberations become known prematurely.

A. privately B. safely C. publicly D. dangerously

1. She was unhappy that she lost contact with a lot of her old friends went she went abroad to study.

A. made room for B. put in charge of C. got in touch of D. lost control of

1. Don't tell Jane anything about the surprise party for Jack. She has got a big mouth.

A. can't eat a lot B. hates parties C. talks too much D. can keep secrets

1. I would be happy to go along with the idea.

A. to disagree with the idea B. to agree with the idea

C. to support the idea D. to approve with the ideas

1. He always bends the truth.
   1. says something that is completely true
   2. tells a lie
   3. doesn't tell the truth
   4. says something that is not completely true
2. After their long-standing conflict had been resolved, the two families decided to bury the hatchet.

A. become enemies B. become friends C. give up weapons D. reach an agreement

1. Sorry, I can't come to your party. I am snowed under with work at the moment.

A. busy with B. free from C. relaxed about D. interested in

1. When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. to pay no attention to B. be interested in

C. be related D. express interested in

1. I'm really feeling under the weather today; I have a terrible cold.

A. diseased B. indisposed C. ailing D. well

# Đáp án

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Đáp án** | **Giải thích chi tiết đáp án** |
| 1 | D | **Dịch nghĩa:** Hôn nhân là cùng nhau đi một chuyến đi dài suốt cuộc đời, chứ nó không đơn giản là cùng nhau ngồi lên một con thuyền và thoát khỏi nó khi không còn tốt đẹp.  D. getting off  get off (khi có "and" thì hai vế của câu phải như nhau về chức năng  từ loại, ngữ pháp và ngữ nghĩa) |
| 2 | A | suggest + V-ing/ suggest that + S + (should) + V(bare): gợi ý làm gì  + attempt to do st = try to do st = make an effort to do st: cố gắng, nỗ lực làm gì  A. studied  study/should study  **Dịch nghĩa:** Có người đã gợi ý rằng Pedro nên nghiên cứu tài liệu này kĩ hơn trước  khi cố gắng thi đỗ kì thi. |
| 3 | A | Advise sb to do st: khuyên ai đó làm gì  Advise doing st: khuyên làm gì. Do đó, to take  taking  **Dịch nghĩa:** Đội tuần tra cao tốc khuyên đi đường cũ qua thành phố bởi vì đoạn đường giao nhau này đang được sửa chữa. |
| 4 | A | Sửa: suppose  are supposed  To be supposed to = to have to, to have a duty or a responsibility to: có bổn phận phải làm gì  **Dịch nghĩa:** Học sinh phải đọc kĩ tất cả câu hỏi và tìm đáp án. |
| 5 | C | Making  make vì cấu trúc song song: các động từ nối nhau bằng liên từ "and/ but/  or" phải đồng dạng.  **Dịch nghĩa**: Để thành công trong buổi phỏng vấn, bạn nên kiểm soát cảm giác áp lực  và tạo ấn tượng tốt với người phỏng vấn. |
| 6 | D | The number of + ... + V(số ít) /A number of + ... + V(số nhiều)  "have"  "has"  **Dịch nghĩa:** Thế giới đang ngày càng công nghiệp hoá và số lượng các loài động vật bị tuyệt chủng ngày càng tăng. |
| 7 | B | Cụm từ: lose one's temper: mất bình tĩnh  **Dịch nghĩa:** Người quản lí đã mất bình tĩnh với nhân viên và la mắng họ. |
| 8 | A | Cụm từ: join hands (with somebody) to do something: chung tay, cùng nhau làm gì  **Dịch nghĩa:** Tất cả các nước nên chung tay thực hiện kế hoạch để giải quyết vấn đề |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | hiệu ứng nhà kính. |
| 9 | A | Cụm từ: take full advantage of sth (tận dụng triệt để)  **Dịch nghĩa**: Chúng tôi đã tận dụng thời tiết đẹp và ra ngoài chơi. |
| 10 | C | Conduct a survey = carry out a survey: tiến hành một cuộc khảo sát  **Dịch nghĩa:** Một cuộc khảo sát đã được tiến hành để nghiên cứu về những ảnh hưởng của việc hút thuốc tới người vị thành niên. |
| 11 | D | + at least: tối thiểu  + not least: nhất là, đặc biệt là  **Dịch nghĩa**: Bạn bè của Jeremy rất quý anh ấy, nhất là vì sự hào phóng của anh ấy. |
| 12 | A | A. commit a crime (v): phạm tội  **Dịch nghĩa**: Donald Trump đã đề xuất rằng ông có thể cấp tư cách pháp nhân cho hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ, những người chưa phạm tội nghiêm trọng, đó có thể là một sự thay đổi chính sách lớn. |
| 13 | C | answer to the description of sb: giống với đặc điểm của ai The wanted man: người bị truy nã  **Dịch nghĩa**: Anh ấy bị bắt vì anh ấy giống với đặc điểm của người đàn ông đang bị  truy nã. |
| 14 | C | fall in love with sb = love sb: yêu ai  **Dịch nghĩa:** Vào cuối phim, hoàng tử trẻ đã yêu một phóng viên. |
| 15 | B | lose weight: giảm cân >< gain/put on weight/put weight on: tăng cân  **Dịch nghĩa:** Henry đã bị béo phì, vì vậy anh ấy tuân thủ một chế độ ăn nghiêm ngặt  và anh ấy đã giảm được 20kg. |
| 16 | D | 1. Standard (n): Tiêu chuẩn 2. development (n): Sự phát triển 3. contribution (n): Sự đóng góp 4. progress (n): Sự tiến bộ, sự tiến triển    make progress in st: có tiến bộ trong việc gì  **Dịch nghĩa:** Nhờ có sự khích lệ của người bố, cô ấy đã có sự tiến bộ vượt bậc trong  việc học tập. |
| 17 | B | Attach significance to + V-ing: coi trọng việc gì  **Dịch nghĩa**: Cô giáo chủ nhiệm thích Văn học. Cô ấy coi trọng việc đọc những cuốn tiểu thuyết kinh điển bởi những tác giả lớn như Charles Dickens hay Charles Dickens hay Lev Tolstoy.  Các phương án khác:  A. admit (v): thừa nhận   1. attribute great importance to N/V-ing (v): coi trọng việc gì 2. play (v): chơi |
| 18 | D | 1. make up to somebody: nịnh bợ ai để lấy lợi từ họ 2. do up: trang trí (không có "do up for") 3. không có "do up to" 4. make up for: bù đắp   **Dịch nghĩa:** Vì bạn đến muộn nên bạn sẽ phải bù lại thời gian mà bạn làm mất. |
| 19 | C | Cấu trúc: get (sth) across (to sb) (phrV): (làm cho) được hiểu rõ, làm cho ai hiểu rõ  về vấn đề gì.  Các phương án còn lại:   1. get around (phrV): đi vòng qua; tránh, lách 2. get in (phrV): vào, len vào |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | D. get out (phrV): đi ra, ra ngoài  **Dịch nghĩa:** Người diễn thuyết thất bại trong việc truyền tải thông điệp đến người  nghe. |
| 20 | A | Giải thích: whatsoever = whatever: bất cứ cái gì, mọi cái  Cấu trúc: to be under no obligation: không có nghĩa vụ/không bắt buộc  Các phương án còn lại:   1. eventually (adv): cuối cùng 2. apart (prep): tách biệt 3. indeed (adv): quả thực, thành thực   **Dịch nghĩa**: Bạn không có nghĩa vụ nào phải chấp nhận đề nghị này. |
| 21 | A | Stem from (phrV): bắt nguồn từ  Các phương án còn lại:   1. flourish (v): thành công, phát triển tốt 2. root (v): bén rễ, cắm sâu vào 3. sprout (v): nhú lên, nảy mầm, phát triển   **Dịch nghĩa:** Tôi nghĩ, vấn đề cảm xúc của anh bắt nguồn từ thái độ anh gặp phải khi còn bé. |
| 22 | D | Cấu trúc: So that/in order that + clause = in order to/so as to/to + V(bare): để mà (chỉ mục đích)  **Dịch nghĩa:** Để tiền không bị lãng phí, chúng ta sẽ sử dụng năng lượng một cách  hiệu quả. |
| 23 | C | 1. make no bone about (v): không do dự 2. make a splash: làm nhiều người chú ý bằng cách khoe khoang 3. make the best of (v): cố gắng chấp nhận, cố thích nghi 4. make a clean sweep: quét sạch   **Dịch nghĩa:** Chúng tôi mất tất cả. Chẳng có ích gì để phàn nàn. Chúng tôi chỉ cố gắng và thích nghi với những chuyện tồi tệ. |
| 24 | A | 1. distinguish (v): phân biệt 2. differ (v): khác 3. separate (v): chia tách 4. solve (v): giải quyết Dựa vào ngữ nghĩa, chọn A   **Dịch nghĩa:** Những người học tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài thường  không phân biệt được âm thanh lạ trong ngôn ngữ này. |
| 25 | A | 1. come up with: tìm ra (một giải pháp, một câu trả lời) 2. look into something: điều tra, xem xét (việc gì) 3. think over: xem xét, cân nhắc kĩ lưỡng 4. get round to: đủ, đủ cho   **Dịch nghĩa:** Mọi người đều biết về vấn đề ô nhiễm, nhưng không nhiều người tìm ra  giải pháp. |
| 26 | A | Cụm từ make sense of = understand: hiểu, biết  **Dịch nghĩa:** Tôi không hiểu một từ nào mà anh ấy nói. |
| 27 | C | best thing since sliced bread = a good invention or innovation, a good idea or plan:  một sáng kiến/phát minh hay, một ý tưởng tốt  **Dịch nghĩa:** Khi chương trình của bạn mới bắt đầu tôi đã nghĩ nó là một sáng kiến tốt nhất. |
| 28 | A | Cụm từ: in return for: để đáp lại |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Dịch nghĩa:** Tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành huy chương vàng để đáp lại sự giúp đỡ và quan tâm của bạn.  "Now" ở đây dùng để nhấn mạnh sự thay đổi thời gian. |
| 29 | D | No matter how many times, S V 0: Mặc dù rất nhiều lần...  **Dịch nghĩa:** Mặc dù tôi xem Tom và Jerry rất nhiều lần, tôi vẫn luôn cảm thấy thích thú bởi bộ phim hoạt hình này rất thú vị. |
| 30 | A | Căn cứ vào cấu trúc của từ refuse (refuse + to V)  **Tạm dịch:** Linda từ chối tham gia vào buổi biểu diễn âm nhạc vì cô ấy bị ốm. |
| 31 | B | 1. memorize (v): học thuộc, ghi nhớ 2. obey (v): vâng lời, tuân theo 3. compose (v): soạn, sáng tác 4. review (vj: phê bình, xem xét lại   Abide by = obey: vâng lời/tuân thủ  **Dịch nghĩa:** Người đọc cần phải tuân thủ các quy định của thư viện và thận trọng  trong cách cư xử của họ. |
| 32 | B | 1. clean well: lau dọn sạch 2. destroy(v): phá huỷ 3. change completely: thay đổi hoàn toàn 4. remove quickly: loại bỏ nhanh chóng Wipe out = destroy: phá huỷ   **Dịch nghĩa:** Toàn bộ ngôi làng đã bị phá huỷ trong trận bão tối qua. |
| 33 | D | At times = Sometimes: đôi khi, thỉnh thoảng  Các phương án còn lại:   1. Never: không bao giờ 2. Always: luôn luôn 3. Hardly: hầu như không   **Dịch nghĩa:** Đôi khi, tôi nhìn vào anh ta và tự hỏi rằng cái gì đang diễn ra trong đầu  anh ta. |
| 34 | B | *day in day out: suốt nhiều ngày trời, từ ngày này sang ngày khác ~ every single day:*  *mỗi ngày*  Các phương án còn lại:  A. every other day: cách ngày một   1. every second day: mỗi ngày thứ hai 2. every two days: hai ngày một lần |
| 35 | D | As fit as a fiddle: khoẻ như vâm  **Dịch nghĩa:** Nó là một ca phẫu thuật nặng nhưng ông ấy đã bình phục hoàn toàn và  chẳng mấy chốc sẽ khoẻ như vâm. |
| 36 | B | **Từ đồng nghĩa**  Peace of mind: cảm giác yên tâm, không lo lắng  For one's own peace of mind = to stop your worrying: khỏi bận tâm, lo lắng  Các phương án còn lại:  A. ngừng ngủ   1. ngừng suy nghĩ 2. ngừng tin tưởng   **Dịch nghĩa:** Tôi chân thành khuyên cậu nên mua bảo hiểm căn hộ để khỏi thêm lo  lắng. |
| 37 | B | **Từ đồng nghĩa** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Give oneself up = surrender: tự thú, tự nộp mình  **Dịch nghĩa:** Kẻ bắt cóc đã tự thú với cơ quan chức năng.  A. confide: thổ lộ, giãi bày   1. accommodate: điều chỉnh cho phù hợp 2. go up: lên, đi lên |
| 38 | C | Người đàn ông: "Tôi nghe rằng cô đóng vai trong vở kịch của trường tối nay."  Người phụ nữ: "Vâng và tôi rất lo lắng."  On pins and needles = nervous: lo lắng   1. happy: vui vẻ 2. angry: tức giận   D. confused: bối rối |
| 39 | A | Become extinct: bị tuyệt chủng   1. Die out: tuyệt chủng 2. Die down: yếu dần   c. Die of: chết vì [nguyên nhân nào đó]  D. Die away: suy yếu dần và biến mất   Become extinct = Die out  **Dịch nghĩa**: Những con voi sẽ tuyệt chủng nếu con người tiếp tục giết chúng |
| 40 | c | Thành ngữ: over the moon (rất vui, rất phấn khởi)  stressed [a]: căng thẳng  very sad: rất buồn very happy: rất vui satisfied (a): hài lòng  over the moon >< very sad  **Dịch nghĩa:** Anh ấy rất vui về kết quả thi. |
| 41 | B | Một số cấu trúc của OUT OF....:  + out of order: hỏng hóc  + out of date: lạc hậu, lỗi thời  + out of fashion: lỗi mốt  + out of work: thất nghiệp  + out of question: không thể  + out of season: trái mùa  + out of reach: xa tầm với  + out of control: ngoài tầm kiểm soát  Out of order: hỏng >< functioning well: hoạt động tốt  **Dịch nghĩa:** Cái máy này đã bị hỏng kể từ tháng trước. |
| 42 | C | *behind closed doors: kín, không công khai >< publicly (adv): công khai*  Các phương án còn lại:   1. privately (adv): riêng tư 2. safely (adv): an toàn   D. dangerously (adv): nguy hiểm  **Dịch nghĩa:** Uỷ ban bổ nhiệm luôn gặp nhau một cách kín đáo, để buổi thảo luận của họ không được biết đến quá sớm. |
| 43 | C | *(to) lose contact with somebody: mất liên lạc với ai >< (to) get in touch with somebody: giữ liên lạc với ai.*  Các phương án còn lại:  A. (to) make room for: dọn chỗ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | B. (to) put in charge of: chịu trách nhiệm  D. (to) lose control of: mất kiểm soát  **Dịch nghĩa:** Cô ấy không vui khi mất liên lạc với nhiều người bạn cũ của mình khi cô ấy đi du học. |
| 44 | D | Have got a big mouth: không biết giữ bí mật   1. can't eat a lot: Không thể ăn quá nhiều 2. hates parties: Ghét các bữa tiệc 3. talks too much: Nói quá nhiều 4. can keep secrets: Có thể giữ bí mật   **Dịch nghĩa:** Đừng nói cho Jane bất cứ điều gì về bữa tiệc bất ngờ dành cho Jack. Cô  ấy không biết giữ bí mật. |
| 45 | A | go along with the idea: đồng tình với ý kiến   1. to disagree with the idea: không đồng tình với ý kiến 2. to agree with the idea: đồng tình với ý kiến 3. to support the idea: ủng hộ ý kiến 4. to approve with the ideas: ủng hộ ý kiến   **Dịch nghĩa**: Tôi rất vui được đồng ý với ý kiến này. |
| 46 | A | bend the truth: bẻ cong sự thật   1. says something that is completely true: nói hoàn toàn sự thật 2. tells a lie: nói dối 3. doesn't tell the truth: không nói thật 4. says something that is not completely true: nói điều gì đó không hoàn toàn đúng   **Dịch nghĩa**: Anh ta luôn bóp méo sự thật. |
| 47 | A | bury the hatchet: giảng hoà   1. become enemies: trở thành kẻ thù 2. become friends: trở thành bạn 3. give up weapons: bỏ vũ khí 4. reach an agreement: được thoả thuận    bury the hatchet >< become enemies  **Dịch nghĩa:** Sau khi cuộc xung đột kéo dài của họ được giải quyết, hai gia đình quyết định giảng hoà |
| 48 | B | snowed under with (idm): be snowed under (with something)  = to have more things, especially work, than you feel able to deal with: có quá nhiều việc phải làm hơn khả năng có thể >< free from (tự do, thoát khỏi cái gì)   1. bận rộn 2. rảnh rỗi 3. thư giãn 4. thích thú   **Dịch nghĩa:** Xin lỗi, mình không thể đến bữa tiệc của bạn được. Hiện tại mình có quá nhiều việc phải làm. |
| 49 | A | Giải nghĩa: (to) focus on: tập trung, chăm chú vào cái gì  >< (to) pay no attention to: không chú ý đến cái gì Các phương án còn lại:   1. be interested in: thích thú cái gì 2. be related: liên quan đến 3. express interested in (ngữ pháp đúng phải là: express interest in): thể hiện sự thích thú |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Dịch nghĩa:** Trong khi được phỏng vấn, bạn nên chú tâm vào vấn đề nhà tuyển dụng  đang nói đến hoặc đang hỏi. |
| 50 | D | Under the weather = ill/ sick   1. diseased: bị mắc bệnh 2. indisposed: bịa đặt/ không thích 3. ailing: ốm yếu 4. well = fine: khoẻ    Under the weather >< Well  **Dịch nghĩa:** Tôi thật sự cảm thấy không khoẻ hôm nay; tôi bị cảm lạnh kinh khủng. |