# REVISION 4 (Chuyên đề 13 - 17)

**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 song has been selected for the 2018 World Cup, Russia.

A. office B. officer C. officially D. official

1. The amount Sarah earned was on how much she sold.

A. dependence B. dependant C. dependent D. independent

1. I heard the phone ring, I didn't answer it.

A. because B. Only if C. Even though D. Provided that

1. My first school day was a event in my life.

A. memory B. memorized C. memorial D. memorable

1. He is a good team leader who always acts in case of emergency.

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

1. Determining the mineral content of soil samples is an exacting process; , experts must perform detail tests to analyze soil specimens.

A. therefore B. afterward C. so that D. however

1. Project-based learning provides wonderful opportunities for students to develop their .

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

1. Businesses will not survive they satisfy their customers.

A. or else B. in case C. unless D. if

1. A skilled will help candidates feel relaxed.

A. interview B. interviewing C. interviewee D. interviewer

1. There was hardly money left in the bank account.

A. no more B. some C. no D. any

1. She has made an for the job as a nursery teacher because she likes children.

A. application B. applying C. apply D. applicant

1. The Meeting of Women Parliamentarians, a part of APPF-26, contributed to strengthening the presence and of women parliamentarians and helping to forge a network connecting them together.

A. influenced B. influencing C. influence D. influential

1. National Assembly Chairwoman Nguyen Thi Kim Ngan said that a large number of women and girls in various areas in the world are being discriminated and subjected to violence.
   1. though positive outcomes in gender equality and women empowerment
   2. despite of positive outcomes in gender equality and women empowerment
   3. in spite positive outcomes in gender equality and women empowerment
   4. in spite of positive outcomes in gender equality and women empowerment
2. Vietnam reached the semi-finals of the AFC U23 Championship 2018 with a penalty shootout win

Iraq on Saturday, January 20th, 2018.

A. over B. with C. against D. in

1. After running up the stairs, I was breath.

A. away from B. without C. no D. out of

1. As I was walking along the street, I saw $10 note on pavement.

A. a/the B. the/the C. a/a D. the/a

1. I will stand here and wait for you you come back.

A. because B. though C. so D. until

1. we tried our best to complete it.

A. Thanks to the difficult homework B. Despite the homework was difficult

C. Difficult as the homework was D. As though the homework was difficult

1. When he came to the counter of pay, he found that he had cash his credit card with him.

A. either/or B. neither/nor C. both/and D. not/neither

1. The police have begun an into the accident which happened this afternoon.

A. investigating B. investigatory C. investigate D. investigation

1. It was no accident that he broke my glasses. He did it purpose.

A. with B. on C. by D. about

1. In spite of his abilities, Peter has been overlooked for promotion.

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

1. You are old enough. I think it is high time you applied a job.

A. in B. of C. for D. upon

1. Because of the of hospital employees at the hospital, the head of administration began advertising job openings in the newspaper.

A. short B. shorter C. shorten D. shortage

1. According to FAO, Vietnam is second largest coffee producer in the world after Brazil.

A. a B. 

C. an D. the

1. the film's director, Ben Affleck, was famously left off the 85th Oscar's Best Director list of nominees surprised everyone.

A. What B. Due to C. Although D. That

1. I love this painting of an old man. He has such a beautiful smile.

A. childlike B. childish C. childhood D. childless

1. In developed world, there are hardly jobs left which don't use computers to carry out many daily tasks.

A. some B. any C. none D. much

1. She played confidently, but her timing was not good.

A. a piano B. piano C. the piano D. an piano

1. , I decided to stop trading with them.
   1. Despite of the fact that they were the biggest dealer
   2. Though being the biggest dealer
   3. Being the biggest dealer
   4. Even though they were the biggest dealer
2. She worked here for a while then afternoon she just quit and left.

A. an B. one C. the D. 0

# Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

1. Noisy as the hotel was, they stayed there.
   1. Much as the hotel was noisy, they stayed there.
   2. In spite of the noisy hotel and they liked it.
   3. Despite the hotel was noisy, they stayed there.
   4. Although the noisy hotel, they stayed there.
2. John is studying hard. He doesn't want to fail the next exam.
   1. John is studying hard in order that he not fail the next exam.
   2. John is studying hard in order not to fail the next exam.
   3. John is studying hard in order to not to fail the next exam.
   4. John is studying hard so as to fail the next exam.
3. Joe does a lot of exercise. He's still very fat.
   1. Despite the fact that doing a lot of exercise, Joe's still very fat.
   2. Joe does a lot of exercise, so he's very fat.
   3. Even though Joe does a lot of exercise, he's very fat.
   4. Joes very fat, but he does a lot of exercise.
4. It was not until the Sun was shining brightly that the little girl woke up.
   1. No sooner was the sun shining brightly than the little girl woke up.
   2. Not until the little girl woke up is the sun shining brightly.
   3. Not until the sun was shining brightly did the little girl wake up.
   4. As soon as the little girl woke up, the sun hasn't shone brightly yet.
5. The teacher has done his best to help all students. However, none of them made any effort on their part.
   1. The teacher has done his best to help all student, or none of them made any effort on their part.
   2. Although the teacher has done his best to help all students, none of them made any effort on their part.
   3. Because the teacher has done his best to help all students, none of them made any effort on their part.
   4. When the teacher has done his best to help all students, none of them made any effort on their part.
6. Finish your work. And then you can go home.
   1. You can't go home until you finish your work.
   2. You finish your work to go home as early as you can.
   3. When you go home, finish your work then.
   4. Because you have finished your work, you can go home.
7. I owed Bill a favor. I agreed to help him.
   1. If I hadn't owed Bill a favor, I would have agreed to help him.
   2. It was only because I owed Bill a favor that I agreed to help him.
   3. Although I owed Bill a favor, I agreed to help him.
   4. I only agreed to help Bill because I owed him some money.
8. She doesn't want to go to their party. We don't want to go either.
   1. Either we or she want to go to their party.
   2. Neither we nor she want to go to their party.
   3. Neither we nor she wants to go to their party.
   4. Neither she nor we don't want to go to their party.

# 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. Her weigh has increased remarkably since she began receiving treatment. A B C D
2. On asked about the strike, the Minister declined to comment. A B C D
3. A lot of athletic and non-athletic extracurricular activities are available in Vietnamese high-schools, A B C

either public and private.

D

1. According to most doctors, massage relieves pain and anxiety, eases depression and speeding up A B C

recovery from illnesses.

D

1. Many successful film directions are former actors who desire to expand their experience in the film A B C D

industry.

1. Some of his favourite subjects at school are Maths, English and Geographical. A B C D
2. The movie tried something new, combining ruthless violence and quick-witted humor and philosophy A B C

reflection.

1. The nitrogen makes up over 78 percent of the Earth's atmosphere, the gaseous mass surrounding the A B C D

planet.

1. The school officials are considering a comprehensive planning to alleviate the problem of A B C

overcrowding in the dormitories.

D

1. Her application for a visa was turned down not only because it was incomplete and incorrectly A B C

filled out but also because it was written in pencil.

D

1. A bridge must be strong enough to support its own weight as long as the weight of the people A B C

and vehicles that use it.

D

# Đáp án

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Đáp án** | **Giải thích chi tiết đáp án** |
| 1 | C | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại Giải thích:   1. office (n): văn phòng 2. officer (n): nhân viên; viên chức 3. officially (adv): [một cách] chính thức 4. official (a): chính thức   Vị trí này ta cần một trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ phía sau.  **Tạm dịch:** Bài hát đã chính thức được chọn cho World Cup 2018, Nga. |
| 2 | C | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại Giải thích:   1. dependence (n): sự tuỳ thuộc vào 2. dependant (n): người sống dựa (vào người khác) 3. dependent (a): tùy thuộc, dựa vào 4. independent (a): độc lập, không tuỳ thuộc vào   **Tạm dịch:** số tiền Sarah kiếm được tuy thuộc vào giá cô ấy bán. |
| 3 | C | **Kiến thức:** Liên từ  **Giải thích:**   1. Because: bởi vì 2. Only if: chỉ nếu 3. Even though: mặc dù 4. Provided that: miễn là   **Tạm dịch:** Mặc dù tôi nghe thấy tiếng chuông đỉện thoại reo nhưng tôi không trả lời. |
| 4 | D | Kiến thức: Từ loại Giải thích:   1. memory (n): trí nhớ 2. memorized (a): đã được ghi nhớ 3. memorial (n): đài tưởng niệm 4. memorable (n): đáng nhớ   Theo quy tắc trước danh từ "event" là một tính từ. Do đó, đáp án là D.  **Tạm dịch:** Ngày đầu tiên đi học là sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. |
| 5 | A | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  **Giải thích:**   1. decisively (adv): dứt khoát, quả quyết 2. decisive (adj): dứt khoát 3. decision (n): quyết định 4. decide (v): quyết định   Ở đây có động từ , “act”, từ cần điền phải là một trạng từ bổ ngữ.  **Tạm dịch:** Anh ấy là một đội trưởng tốt, người luôn hành động dứt khoát trong những  tình huống khẩn cấp. |
| 6 | A | **Kiến thức:** Liên từ  **Giải thích:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. therefore: do đó, vì vậy 2. afterward: sau này, về sau 3. so that: để, sao cho 4. however: tuy nhiên   **Tạm dịch:** Xác định hàm lượng khoáng chất của mẫu đất là một quá trình chính xác; do  đó, các chuyên gia phải thực hiện các bài kiểm tra chi tiết để phân tích mẫu đất. |
| 7 | B | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  **Giải thích:**   1. creative (a): sáng tạo 2. creativity (n): óc sáng tạo, tính sáng tạo 3. create (v): sáng tạo ra 4. creatively (adv) : một cách sáng tạo   Vị trí này ta cần một danh từ, vì phía trước có tính từ sở hữu "their"  **Tạm dịch:** Học tập dựa trên dự án cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho sinh viên phát  triển sự sáng tạo của họ. |
| 8 | C | **Kiến thức**: Liên từ  **Giải thích:**   1. or else: nếu không 2. in case: trong trường hợp 3. unless = if not: trừ khi 4. If: nếu như   **Tạm dịch:** Các doanh nghiệp sẽ không tồn tại trừ phi họ thoả mãn khách hàng. |
| 9 | D | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  **Giải thích:**   1. interview (v, n): phỏng vấn, cuộc phỏng vấn 2. interviewing (hiện tại phân từ): phỏng vấn 3. interviewee (n): người được phỏng vấn 4. interviewer (n): người phỏng vấn   **Tạm dịch:** Một người phỏng vấn có kĩ năng sẽ giúp ứng viên cảm thấy thoải mái |
| 10 | D | **Kiến thức:** Từ chỉ số lượng  **Giải thích:**  Trong câu đã sử dụng từ "hardly" nên ta không sử dụng từ mang tính phủ định nữa   Loại A, C  some: một số, một ít (dùng trong câu khẳng định, hoặc trong câu hỏi với ý chờ đợi một  câu trả lời là có)  any: chút; nào (dùng trong câu phủ định và nghi vấn hoặc với danh từ số nhiều) **Tạm dịch:** Gần như không có tiền trong tài khoản ngân hàng. |
| 11 | A | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  **Giải thích:**   1. application (n): đơn xin 2. applying (danh động từ]: áp dụng 3. apply (v): xin, thỉnh cầu 4. applicant (n): người nộp đơn xin, người xin việc   **Tạm dịch:** Cô đã làm đơn xin việc làm giáo viên mẫu giáo vì cô thích trẻ con. |
| 12 | C | **Kiến thức:** Từ loại  **Giải thích:**  Khi có "and" thì hai vế phải cùng chức năng từ loại hoặc ngữ pháp. Phía trước "and" là |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | danh từ "presence" nên ở vị trí trống cũng phải cần một danh từ.   1. influenced (V-ed): ảnh hưởng 2. influencing (V-ing): ảnh hưởng 3. influence (n): sự ảnh hưởng 4. influential (adj): có ảnh hưởng   **Tạm dịch**: Cuộc họp của các Nghị sĩ Phụ nữ, một phần của APPF-26, góp phần tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của các nghị sĩ phụ nữ và giúp tạo ra một mạng lưới kết nối họ với nhau. |
| 13 | D | **Kiến thức**: cách sử dụng "though, despite, in spite of"  **Giải thích:**  Though + mệnh đề: mặc dù  In spite of/Despite + N: mặc dù  **Tạm dịch:** Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, mặc dù đã có những kết quả tích cực trong bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, nhưng một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em gái ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới đang bị phân biệt đối xử và bị bạo hành. |
| 14 | A | **Kiến thức:** giới từ đi với "win"  **Giải thích:**  win over sb: thắng ai  **Tạm dịch**: Việt Nam đã vào vòng bán kết vô địch AFC U23 2018 với chiến thắng trên  chấm phạt đền trước Iraq vào thứ 7 ngày 20 tháng 1 năm 2018 |
| 15 | D | **Kiến thức:** Giới từ  **Giải thích:**  (be) out of breath: hết hơi, thở không ra hơi.  **Tạm dịch:** Sau khi đi lên cầu thang thì tôi thở không ra hơi. |
| 16 | A | **Kiến thức:** Mạo từ  **Giải thích:**  Về một đối tượng dạng số ít đếm được lần đầu nhắc đến, ta sử dụng mạo từ ,gan/ "an" ("an” với các danh từ có ấm tiết đầu là "u, e, 0, a, i"; (‘a" với các trường hợp còn lại)  Về một đối tượng mang nghĩa khái quát, chung chung, đã xác định, ta dùng mạo từ  "the" (on the pavement: trên vỉa hè)  **Tạm dịch:** Khi tôi đang đi dạo phố, tôi nhìn thấy một tờ 10 đô trên vỉa hè. |
| 17 | D | **Kiến thức:** Liên từ  **Giải thích:**   1. Because: bởi vì 2. So: vì thế 3. Though: mặc dù 4. Until: mãi đến khi   **Tạm dịch:** Anh sẽ vẫn đứng đây chờ em cho đến khi em quay lại. |
| 18 | C | **Kiến thức:** Liên từ  **Giải thích:**  Thanks to N/V-ing: nhờ có ...  In spite of/ Despite + N/ V-ing: mặc dù ...  Although + s + be + tính từ,... = Tính từ + as + s + be...: mặc dù ... As though = as if: cứ như thể là...  **Tạm dịch:** Dù bài về nhà có khó thế nào chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. |
| 19 | B | **Kiến thức:** Liên từ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Giải thích:**  Either ... or không một trong hai Neither ... nor không cả hai Both ... and cả hai  **Tạm dịch:** Khi cậu ấy ra bàn thanh toán, cậu ấy nhận ra mình không có tiền mặt cũng  như thẻ tín dụng. |
| 20 | D | **Kiến thức:** Từ loại  **Giải thích:**  Sau mạo từ "an" cần một danh từ điền vào chỗ trống.   1. investigating (n): việc điều tra 2. investigatory (a): thuộc về điều tra 3. investigate (v): điều tra 4. investigation (n): cuộc điều tra   **Tạm dịch:** Cảnh sát đã bắt đầu cuộc điều tra vụ tai nạn đã xảy ra chiều nay |
| 21 | B | **Kiến thức:** Giới từ  **Giải thích:**  on purpose: cố ý >< by accident: tình cờ  **Tạm dịch**: Anh ta không tình cờ làm vỡ kính của tôi. Anh ta cố ý làm thế |
| 22 | B | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  **Giải thích:**   1. repeat (v): lặp lại 2. repeatedly (adv): một cách lặp lại 3. repetitiveness (n): tính chất lặp đi lặp lại 4. repetitive (a): có đặc trưng lặp đi lặp lại   Ở đây ta càn một trạng từ để bổ sung nghĩa cho động từ "overlook" ở phía sau.  **Tạm dịch:** Dù cho có khả năng, Peter đã bị bỏ qua nhiều lần thăng chức. |
| 23 | C | **Kiến thức:** Cụm động từ  **Giải thích:**  To apply for sth: ứng cử, nộp đơn cho cái gì  **Tạm dịch:** Bạn đủ lớn rồi. Đã đến lúc bạn nộp đơn xin việc rồi. |
| 24 | D | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  **Giải thích:**   1. short (a): ngắn, thiếu 2. shorten (V): làm ngắn lại   c. shorter (so sánh hơn của short) (a): ngắn hơn  D. shortage (n): sự thiếu hụt  Ở đây ta cần một danh từ, vì phía trước có mạo từ “the" và phía sau có giới từ "of". **Tạm dịch:** Do tình trạng thiếu nhân viên tại bệnh viện, người đứng đầu chính quyền đã bắt đầu quảng cáo việc làm trên báo. |
| 25 | D | **Kiến thức:** Mạo từ, so sánh nhất  **Giải thích:**  Khi so sánh nhất, ta dùng “the" + dạng so sánh nhất của tính/trạng từ. Trong câu, "the second largest": lớn thứ hai  **Tạm dịch:** Theo FAO, Việt Nam ìà nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới sau  Brazil. |
| 26 | D | **Kiến thức:** Cụm danh từ, liên từ  **Giải thích:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ta có ''that” + mệnh đề tạo thành một cụm danh từ có chức năng làm chủ ngữ trong câu này  Các phương án sai:   1. làm cho câu không chính xác về nghĩa 2. Due to: theo như, do, bởi vì 3. Although: mặc dù   **Tạm dịch:** Việc đạo diễn phim, Ben Affleck, đã bị bỏ khỏi danh sách đề cử giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar lần thứ 85 khiến mọi người ngạc nhiên. |
| 27 | A | **Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  **Giải thích:**   1. childlike (a): như trẻ con (chỉ bề ngoài] 2. childish (a): như trẻ con [chỉ tính cách) 3. childhood (n): tuổi thơ ấu; thời thơ ấu 4. childless (a): không có con   **Tạm dịch:** Tôi yêu bức tranh này của một người đàn ông lớn tuổi, ông có một nụ cười đẹp như trẻ con. |
| 28 | B | **Kiến thức:** Từ chỉ số lượng  **Giải thích:**  any: thường dùng trong câu phủ định, nghi vấn Các phương án sai:  A. some: thường dùng trong câu khẳng định   1. none: ở đây đã có một từ thể hiện sự phủ định là "hardly" nên không thể dùng "none"   nữa   1. much: dùng cho danh từ không đếm được, ở đây "jobs" là danh từ đếm được số nhiều nên ta không thể dùng "much"   **Tạm dịch:** Ở các nước phát triển, hầu như không còn công việc nào không sử dụng  máy tính để thực hiện nhiều công việc hằng ngày. |
| 29 | C | **Kiến thức:** Mạo từ  Dùng mạo từ the trước tên nhạc cụ khi đề cập đến các nhạc cụ đó nói chung hoặc khi  chơi các nhạc cụ đó.  Ví dụ: The piano is difficult to plav. She taught me how to play the violin.  **Tạm dịch:** Cô ấy đã chơi piano một cách rất tự tin, nhưng không đúng thời điểm |
| 30 | D | **Kiến thức:** Liên từ  **Giải thích:**  Cấu trúc tương phản đối lập:  In spite of/ Despite + N/V-ing/the fact that s V 0, s V 0.  = (Even) though S V O, S V O. (Mặc dù..., nhưng...).  **Tạm dịch:** Mặc dù họ là những đại lí lớn nhất, tôi quyết định dừng kinh doanh với họ. |
| 31 | B | **Kiến thức:** Mạo từ  **Giải thích:**  Trước các buổi trong ngày phải có mạo từ "the" đằng trước.  **Tạm dịch:** Cô ấy làm việc ở đó một lúc và sau đó vào buổi chiều cô ấy từ bỏ và rời đi. |
| 32 | A | **Kiến thức:** Cách sử dụng cấu trúc với “much as"  **Giải thích:**  Khi muốn nhấn mạnh câu, ta có thể thay "though/although" bằng "much as"  **Tạm dịch**: Dù khách sạn rất ồn, họ vẫn ở đó. |
| 33 | B | **Kiến thức**: Liên từ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Đề bài:** John đang học chăm chỉ. Cậu ấy không muốn trượt kì thi sắp tới.  **Cấu trúc:**   * In order that/ So that + mệnh đề: để mà * In order (not) to/ So as (not) to + V: để (không) làm gì A, C sai ngữ pháp; D sai nghĩa    Đáp án B (John đang học chăm chỉ để không trượt kì thi sắp tới.) |
| 34 | C | **Kiến thức:** Liên từ  **Đề bài:** Joe tập thể dục nhiều. Cậu ấy vẫn rất béo.  **Cấu trúc:** Despite/ In spite of + N/the fact that + S + V, S + V (mặc dù...nhưng...)   1. sai ngữ pháp   B, D sai nghĩa của câu   1. Joe tập thể dục nhiều, vì vậy cậu ấy rất béo.   D. Joe rất béo, nhưng cậu ấy vẫn tập thể dục nhiều.   Đáp án C (Mặc dù Joe tập thể dục nhiều nhưng cậu ấy vẫn béo.) |
| 35 | C | **Kiến thức:** Liên từ  **Đề bài**: Mãi đến khi Mặt Trời chiếu nắng chói chang thì con bé mới thức dậy. Cấu trúc: It was not until + time/time clause + that + S + V  = Not until + time/time clause + did + S + V (Mãi cho đến khi …thì)   Đáp án C |
| 36 | B | **Kiến thức:** Liên từ  **Đề bài:** Giáo viên đã làm hết sức để giúp đỡ tất cả học sinh. Tuy nhiên, không ai trong  số họ nỗ lực dù chỉ một chút.   1. Giáo viên đã làm hết sức để giúp đỡ tất cả học sinh, hoặc là không ai trong số họ nỗ lực dù chỉ một chút. 2. Mặc dù giáo viên đã làm hết sức để giúp đỡ tất cả học sinh nhưng không ai trong số họ nỗ lực dù chỉ một chút. 3. Bởi vì giáo viên đã làm hết sức để giúp đỡ tất cả học sinh nên không ai trong số họ nỗ lực dù chỉ một chút. 4. Khi giáo viên đã làm hết sức để giúp đỡ tất cả học sinh, không ai trong số họ nỗ lực   dù chỉ một chút. |
| 37 | A | **Kiến thức:** Liên từ  **Đề bài:** Làm xong công việc đi. Và sau đó bạn có thể về nhà.   1. Bạn không thể về nhà cho đến khi làm xong công việc. 2. Bạn làm xong công việc để về nhà sớm nhất có thể. 3. Khi bạn về nhà, làm công việc sau cũng được. 4. Bởi vì bạn đã xong việc nên có thể về nhà. |
| 38 | B | **Kiến thức:** Liên từ  **Giải thích:**  **Tạm dịch**: Tôi mắc nợ Bill. Tôi đồng ý giúp anh ấy.   1. Nếu tôi không mắc nợ Bill, tôi hẳn đã đồng ý giúp anh ấy. 2. Chỉ bởi vì tôi mắc nợ Bill mà tôi đã đồng ý giúp anh ấy. 3. Mặc dù tôi đã mắc nợ Bill, tôi đồng ý giúp anh ấy. 4. Tôi chỉ đồng ý giúp Bill vì tôi nợ anh ấy một ít tiền. |
| 39 | C | **Kiến thức:** Liên từ  **Giải thích:**  Trong câu có “neither" thì không chia phủ định nữa  Loại D. "Neither S1 nor S2" thì |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | động từ được chia theo S2  Loại A, B.  **Tạm dịch:**  Cô ấy không muốn đi dự tiệc của họ. Chúng tôi cũng không muốn đi.  Cả chúng tôi  lẫn cô ấy đều không muốn đi đến bữa tiệc của họ. |
| 40 | B | **Kiến thức:** Từ loại  **Giải thích:**  Sau tính từ sở hữu "her" là danh từ  weigh  weight  **Tạm dịch:** Cân nặng của cô ấy tăng một cách đáng kể từ khi cô ấy bắt đầu tiếp nhận trị liệu. |
| 41 | A | **Kiến thức:** Giới từ  **Giải thích:**  Sau giới từ, động từ chia V-ing (on + V-ing).   asked  being asked.  **Tạm dịch**: về việc được hỏi về cuộc đình công, bộ trưởng từ chối đưa ra lời bàn luận. |
| 42 | C | **Kiến thức**: Liên từ  **Giải thích:**  Either ... or không ... hoặc không (không trong 2).   either public and private  either public or private.  **Tạm dịch:** Có rất nhiều hoạt động ngoại khoá vận động và không vận động có sẵn  trong các trường trung học ở Việt Nam, trường công lập hoặc dân lập. |
| 43 | C | **Kiến thức:** Từ loại  **Giải thích:**  Cấu trúc song hành, các động từ đều chia theo chủ ngữ massage, chúng được ngăn cách  với nhau bởi dấu phẩy và liên từ and.   Speeding up  speeds up  **Tạm dịch**: Theo như nhiều bác sĩ cho rằng, mát-xa làm giảm cơn đau và lo lắng, làm  giảm chứng trầm cảm và đẩy nhanh sự phục hồi sau cơn bệnh. |
| 44 | B | **Kiến thức:** Từ loại  **Giải thích:**  direction (n): hướng  director (n): đạo diễn   film direction  film director  **Tạm dịch:** Nhiều đạo diễn phim thành công là bắt nguồn từ diễn viên những người muốn mở rộng kinh nghiệm trong ngành công nghiệp phim. |
| 45 | D | **Kiến thức:** Từ loại  **Giải thích:**  Khi có "and" thì hai vế phải cùng chức năng từ loại, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Phía trước  "and" có Maths và English đều là danh từ nên phương án D sai.   Geographical  Geography  **Tạm dịch:** Một vài trong số những môn học yêu thích của anh ấy ở trường là Toán,  Tiếng Anh và Địa lí. |
| 46 | D | **Kiến thức:** Từ loại  **Giải thích:**  Vị trí này ta cần một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ phía sau.   philosophy  philosophical  **Tạm dịch:** Bộ phim đã thử một cái gì đó mới, kết hợp bạo lực tàn nhẫn và hài hước  nhanh nhạy và suy tư triết học. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 47 | A | **Kiến thức:** Mạo từ  **Giải thích:**  Không dùng "the" trước các danh từ chỉ chất hoá học   The nitrogen  nitrogen  **Tạm dịch**: Nitơ chiếm khoảng 78% theo thể tích các khí trong khí quyển bao quanh Trái Đất, khối lượng khí xung quanh hành tinh. |
| 48 | B | **Kiến thức**: Từ loại  **Giải thích:**  Vị trí này ta cần một danh từ, vì phía trước có mạo từ "a" và tính từ "comprehensive"   planning  plan  **Tạm dịch:** Các cán bộ trong trường học đang xem xét một kế hoạch toàn diện để làm  giảm bớt vấn đề quá tải trong kí túc xá. |
| 49 | C | **Kiến thức:** Từ loại  **Giải thích**:  Vị trí này ta cần một trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ "fill" ở phía sau.   incomplete => incompletely  **Tạm dịch**: Đơn xin thị thực của cô bị từ chối không chỉ bởi vì nó không được điền đầy đủ và chính xác mà còn bởi vì nó được viết bằng bút chì. |
| 50 | C | **Kiến thức**: Liên từ  **Tạm dịch**: Một cây cầu phải đủ chắc để hỗ trợ trọng lượng riêng của nó cũng như trọng lượng của con người và phương tiện sử dụng nó.   as long as: với điều kiện là, as well as: cũng như là. |