**ĐỀ THI DỰ ĐOÁN – PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO 2022**

**ĐỀ SỐ 3**

GV: Vũ Thị Mai Phương

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.***

**Question 1. A.** rule **B.** truth **C.** use **D.** blue

**Question 2. A.** missed **B.** played **C.** lived **D.** changed

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.***

**Question 3. A.** effect **B.** routine **C.** balloon **D.** matter

**Question 4. A.** develop **B.** endanger **C.** entertain **D.** continue

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

**Question 5.** The weather isn’t quite good, \_\_\_\_\_\_\_\_?

**A.** was it **B.** is it **C.** wasn’t it **D.** isn’t it

**Question 6.** The higher your salary is, \_\_\_\_\_\_\_\_ stressful your job is.

**A.** the more **B.** more **C.** the most **D.** most of

**Question 7.** \_\_\_\_\_\_\_\_ the best players for the next tournament, the coach designed a training programme for them.

**A.** Has selected **B.** Having been selected **C.** Having selected **D.** Has been selected

**Question 8.** Katherine was \_\_\_\_\_\_\_\_ with rage when she found out that her best friend had cheated on her.

**A.** absorbed **B.** fed **C.** ingested **D.** consumed

**Question 9.** \_\_\_\_\_\_\_\_, she will go sightseeing and try local cuisine.

**A.** When she visited Hoi An **B.** When she had visited Hoi An

**C.** When she was visiting Hoi An **D.** When she visits Hoi An

**Question 10.** The tourist discovered a deep valley when he \_\_\_\_\_\_\_\_ around this small town.

**A.** is travelling **B.** was travelling **C.** has travelled **D.** will travel

**Question 11.** Students should take advantage of available materials \_\_\_\_\_\_\_\_ the Internet.

**A.** with **B.** in **C.** on **D.** at

**Question 12.** Simpson \_\_\_\_\_\_\_\_ a deep breath and opened the box.

**A.** paid **B.** did **C.** caused **D.** took

**Question 13.** The instructional video I found on this website is very \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** informative **B.** inform **C.** information **D.** informer

**Question 14.** This restaurant is very popular because its diners themselves decide the \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** handbook **B.** brochure **C.** menu **D.** catalogue

**Question 15.** Phuong tried very hard and she \_\_\_\_\_\_\_\_ to the university of her choice.

**A.** was admitted **B.** admitted **C.** admits **D.** has admitted

**Question 16.** His business really \_\_\_\_\_\_\_\_ when it launched a new line of products for disabled people.

**A.** took up **B.** took on **C.** took in **D.** took off

**Question 17.** On the way home, Martin saw a \_\_\_\_\_\_\_\_ motorbike near his house.

**A.** black Chinese new **B.** new black Chinese

**C.** new Chinese black **D.** Chinese new black

**Question 18.** Hoang successfully got a 7.5 in the IELTS \_\_\_\_\_\_\_\_ his enormous effort.

**A.** despite **B.** because of **C.** even though **D.** because

**Question 19.** I wish she would take a leaf out of Tim’s \_\_\_\_\_\_\_\_ and submit her paper on time.

**A.** sketch **B.** book **C.** picture **D.** album

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

**Question 20.** If he could finish the task by 1 p.m. today, it would be a **remarkable** achievement.

**A.** normal **B.** grateful **C.** valuable **D.** surprising

**Question 21.** Changes brought about by urbanisation have created great **wealth** in this city.

**A.** admiration **B.** richness **C.** answer **D.** access

***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.***

**Question 22.** Whether he will change his mind and apply for a different position is **up in the air** at the moment.

**A.** astonishing **B.** uncertain **C.** decided **D.** unclear

**Question 23.** With courage and determination, he left home to **pursue** his dream.

**A.** accept **B.** affect **C.** achieve **D.** abandon

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.***

**Question 24.** Nga is meeting her friend Linh, after a long summer break.

**- Nga:** “How are you doing?”

**- Linh: “**\_\_\_\_\_\_\_\_**”**

**A.** Not too bad. **B.** Don’t mention it.

**C.** I’m going shopping. **D.** She’s fine.

**Question 25.** Peter and Luke are talking about music.

**- Peter:** “Music is an essential part of our lives.”

**- Luke: “**\_\_\_\_\_\_\_\_. It helps to bring people of different culture together.”

**A.** You’re right **B.** I don’t quite agree

**C.** You’re welcome **D.** I don’t think so

***Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.***

**ADVERTISING**

In this day and age, advertising is big business. It puts a lot of effort into effectively (26) \_\_\_\_\_\_\_\_ the public about a product or service. Advertisements are introduced through a variety of means. Companies can choose from the print media, television, radio or even huge lit-up billboards (27) \_\_\_\_\_\_\_\_ have been put up around our cities and which suggest that we buy this type of ice-cream or that type of trainer. Advertising companies use a(n) (28) \_\_\_\_\_\_\_\_ of techniques to attract our attention, including stunning

photography, eye-catching graphics, jingles or clever comments. What is more, companies may employ famous people like film stars to recommend their products.

(29) \_\_\_\_\_\_\_\_, many governments have introduced rules and regulations that advertisers must follow.

These codes of (30) \_\_\_\_\_\_\_\_ ensure that advertisers don't make exaggerated claims or offend certain groups of people. In some countries, advertisements can be displayed only in specific areas. Furthermore, some countries do not approve of the advertising of certain products, like tobacco, so they don't allow such advertising at all.

(Adapted from *Use of English for All Exams* by E. Moutsou)

**Question 26. A.** noticing **B.** assessing **C.** informing **D.** observing

**Question 27. A.** whom **B.** where **C.** when **D.** that

**Question 28. A.** little **B.** amount **C.** much **D.** number

**Question 29. A.** However **B.** Moreover **C.** For example **D.** Although

**Question 30. A.** conflict **B.** conscience **C.** conduct **D.** concord

***Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35.***

Sleep is very important for the brain. While we are asleep, the brain repairs itself. It also stores information that **it** learned during the day. If we do not get enough sleep, the brain cannot do these things. We become tired and we cannot remember things so well. Our body's 'immune system', which is its self- defence system, becomes weaker, so we are more likely to get ill.

Most people find sleep difficult because they are not relaxed. They do not exercise enough during the day, and in the evening, they are still thinking about their work or studies. In addition, they make phone calls or look at email messages until late at night. They also have too many drinks which **contain** caffeine, such as coffee, and eat dinner just before they go to bed. All of this is bad for sleeping.

So, what can we do? Of course, it is important to be relaxed. However, there are other things we can do to help us get a good night's sleep. First of all, we should make sure that the bed is comfortable, with a good mattress and pillows. The bedroom should be dark and quiet, so that we are not disturbed by light or noise. We should also have the same routine every evening before we go to bed. For example, we should read a book, have a hot bath, or listen to relaxing music. Finally, we should try to go to bed at the same time every night. In this way, we will start to sleep better and feel more active the next day.

(Adapted from *New Headway Academic Skills* by Richard Harrison)

**Question 31.** What does the passage mainly discuss?

**A.** The importance of sleep **B.** Traditional stories about sleep

**C.** The link between sleep and work **D.** Different types of sleep

**Question 32.** The word **‘it’** in paragraph 1 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** sleep **B.** day **C.** information **D.** brain

**Question 33.** Which of the following is NOT mentioned in paragraph 1 as a consequence of not getting enough sleep?

**A.** Our immune system is weakened.

**B.** We have difficulty remembering information.

**C.** Our appearance may change greatly.

**D.** We can’t put information in our brain.

**Question 34.** The word **‘contain’** in paragraph 2 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** put **B.** show **C.** share **D.** have

**Question 35.** Which of the following is true, according to the passage?

**A.** Listening to calming music before going to sleep isn’t a good idea.

**B.** Exercise during the day is very important for a good sleep at night.

**C.** We should change sleep hours every two weeks to have better sleep.

**D.** People nowadays are typically busy at night.

***Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.***

There is a poem in Sanskrit, the classical language of India, which says that friendship must consist of the following elements: giving, taking, sharing secrets, knowing where your friends are, and giving and sharing food with them. This ancient definition seems like a very **apt** description. Shared interests and opinions are essential. It isn't easy to get on with someone who can't stand your taste in music or fashion.

Most of us have friends - but it's likely that only a few of them can be described as close friends. Robin Dunbar, a British professor of evolutionary psychology, believes that the maximum number of people we can have in our social group at one time is 150. Many of these are acquaintances. We don't meet them very often, but we might invite **them** to a big party, for instance. But - according to Dunbar - we don't normally have more than five close friends.

So, who is a best friend? It is someone who's there for you when you're feeling **miserable -** to give you advice when you want it and to just listen when you need someone to talk to. It might be someone you have known all your life, or someone you've recently met. It might be someone you only see once a year, but when you do get together it feels like you saw him or her only last week. But can you have a best friend of the opposite sex? In theory, the answer should be yes, but in practice, things can get complicated!

These days, social networking sites offer many opportunities to get to know people online. These are usually people who are into the same things as you are (such as music and films), and can give you advice about the different issues you face. For some people, especially those who aren't so self-assured, making friends online is easier. Online friends aren't going to be as demanding as your friends from the real world might be. Moreover, if you get bored with a conversation online, or if someone's messages are getting on your nerves, you can just ignore them. On the other hand, it may not be realistic to expect your online friends to give you real support when you need it - so a balance of online and real-world friends is probably ideal!

(Adapted from *Oxford Exam Trainer* by Helen Weale)

**Question 36.** Which best serves as the title for the passage?

**A.** Is a Friend in Need a Friend Indeed? **B.** What are Friends for?

**C.** Online Friends: Old but Gold! **D.** Fewer Friends, Less Satisfaction?

**Question 37.** Why did the author mention the Sanskrit poem in the first paragraph?

**A.** To show changes in friendships over time.

**B.** To clarify the history of friendship.

**C.** To tell us about what every friendship should have.

**D.** To emphasise that everyone needs a friend to survive.

**Question 38.** The word **‘apt’** in paragraph 1 mostly means \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** ancient **B.** outdated **C.** clear **D.** appropriate

**Question 39.** The word **‘them’** in paragraph 2 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** close friends **B.** acquaintances **C.** interests **D.** opinions

**Question 40.** The word **‘miserable’** in paragraph 3 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** uncomfortable **B.** different **C.** deceived **D.** unwell

**Question 41.** Which of the following is NOT true, according to the passage?

**A.** People normally have at least 150 casual friends in a social group.

**B.** A closest friend is willing to lend a sympathetic ear when you have problems.

**C.** You can opt to pay no attention to an online friend’s messages if they annoy you.

**D.** A best friend doesn’t necessarily mean a person that you meet regularly.

**Question 42.** Which of the following can be inferred from the passage?

**A.** If casual friends are invited to your parties frequently, they’ll become your closest friends.

**B.** The idea of having a friend of the opposite sex has become the norm today.

**C.** You may not encounter difficulties when making friends online if you’re not really confident.

**D.** Online friends will only give you a hand in times of difficulties if you meet them in real life.

***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.***

**Question 43.** His benevolent temperature inclined me to trust him though he’s just a business

**A B C**

acquaintance of mine.

**D**

**Question 44.** These students were very happy when she got test results this morning.

**A B C D**

**Question 45.** Both Nam and I attend the workshop on environmental protection last Saturday.

**A B C D**

***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.***

**Question 46.** “I’m not going to see the doctor tomorrow,” said my mother.

**A.** My mother said that she was going to see the doctor the next day.

**B.** My mother said that I wasn’t going to see the doctor the following day.

**C.** My mother said that I was going to see the doctor the next day.

**D.** My mother said that she wasn’t going to see the doctor the following day.

**Question 47.** Perhaps Susan called us last night.

**A.** Susan must have called us last night. **B.** Susan might have called us last night.

**C.** Susan shouldn’t have called us last night. **D.** Susan needn’t have called us last night.

**Question 48.** Peter started learning how to ride a motorbike when he was 19.

**A.** Peter has learned how to ride a motorbike since he was 19.

**B.** Peter had 19 years to learn how to ride a motorbike.

**C.** The last time Peter learned how to ride a motorbike was when he was 19.

**D.** Peter has learned how to ride a motorbike for 19 years.

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.***

**Question 49.** Women aren’t allowed to wear short skirts when entering this temple. There’s no exception whatsoever.

**A.** Under no circumstances are women permitted to wear short skirts when entering this temple.

**B.** At no time are women forbidden to wear short skirts when entering this temple.

**C.** On no occasion were women allowed to wear short skirts when entering this temple.

**D.** By no means are women banned from wearing short skirts when entering this temple.

**Question 50.** Laura forgot to bring her mobile phone to the concert. She regrets it now.

**A.** Laura regrets having brought her mobile phone to the concert.

**B.** Laura wishes she had remembered to bring her mobile phone to the concert.

**C.** Unless Laura forgets to bring her mobile phone to the concert, she won’t regret it now.

**D.** If only Laura remembered to bring her mobile phone to the concert, she wouldn’t regret it

**THE END**

| **BẢNG TỪ VỪNG** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Từ vựng** | **Từ loại** | **Phiên âm** | **Nghĩa** |
| **1** | routine | n | /ru: 'ti:n/ | lề thói hàng ngày |
| **2** | salary | n | /'sæləri/ | lương (theo tháng) |
| **3** | stressful | adj | /' stresfl/ | căng thẳng |
| **4** | tournament | n | /'tʊənəmənt/ | giải đấu |
| **5** | design | v | /dɪ'zam/ | thiết kế |
| **6** | select | v | /sɪ'lekt/ | lựa chọn |
| **7** | rage | n | /reɪʤ/ | sụ tức giận |
| **8** | instructional | adj | /ɪn'strʌkʃənl/ | nang tính hướng dẫn |
| **9** | informative | adj | /ɪn'fɔ:mətɪv/ | chứa nhiều thông tin |
| **10** | diner | n | /'damə(r)/ | thực khách |
| **11** | handbook | n | /'hændbʊk/ | sô tay |
| **12** | brochure | n | /'brəʊʃə(r)/ | sách, tờ quảng cáo |
| **13** | menu | n | /'menju:/ | thực đơn |
| **14** | catalogue | n | /'kætəhɔg/ | banh bạ |
| **15** | admit | v | /əd'mɪt/ | nhận vào đâu |
| **16** | launch | v | /lɔ:ntʃ/ | tung ra, phát hành |
| **17** | enormous | adj | /ɪ'nɔ:məs/ | to lớn |
| **18** | submit | v | /səb'mɪt/ | nộp |
| **19** | remarkable | adj | /rɪ'mɑ:kəbl/ | đáng chú ý, đáng ngạc nhiên |
| **20** | achievement | n | /ə'tʃi:vmənt/ | thành tựu |
| **21** | urbanisation | n | /,ɜ:bənaɪ'zeɪʃn/ | đô thị hóa |
| **22** | wealth | n | /welθ/ | sự giàu có |
| **23** | courage | n | /'kʌrɪʤ/ | lòng can đảm |
| **24** | determination | n | /dɪ,tɜ:mɪ'neɪʃn/ | sự quyết tâm |
| **25** | pursue | v | /pə'sju:/ | theo đuôi |
| **26** | essential | adj | /ɪ'senʃl/ | quan trọng, cần thiết |
| **27** | effort | n | /'efət/ | nỗ lực |
| **28** | means | n | /mi:nz/ | phương thức, cách thức |
| **29** | billboard | n | /'bɪlbɔ:d/ | bảng quảng cáo |
| **30** | trainer | n | /'treɪnə(r)/ | giày thể thao |
| **31** | technique | n | /tek'ni:k/ | kỹ thuật |
| **32** | eye-catching | adj | / 'aɪ kætʃɪŋ/ | bắt mắt |
| **33** | graphic | n | /'græfɪk/ | đồ họa |
| **34** | jingle | n | /'ʤɪŋgl/ | giai điệu quảng cáo |
| **35** | employ | v | /ɪm'plɔɪ/ | thuê |
| **36** | regulation | n | /,repju'teɪʃn/ | quy định |
| **37** | exaggerated | adj | /ɪg' zæʤəreɪtɪd/ | phóng đại |
| **38** | claim | n | /kleɪm/ | phát ngôn, tuyên bố |
| **39** | display | v | /dɪ'spleɪ/ | hiển thị |
| **40** | specific | adj | /spə'sɪfɪk/ | cụ thể |
| **41** | conflict | n | /'kɒnflɪkt/ | sự xung đột |
| **42** | conscience | n | /'kɒnʃəns/ | lương tâm |
| **43** | concord | n | /'kɒŋkɔ:d/ | sự hòa hợp |
| **44** | repair | v | /rɪ'peə(r)/ | sửa chữa |
| **45** | store | v | /stɔ:(r)/ | lưu trữ |
| **46** | immune system | n | /ɪ'mju:n sɪstəm/ | hệ miễn dịch |
| **47** | weaken | v | /'wi:kən/ | làm cho yếu đi |
| **48** | contain | v | /kən'tem/ | chứa đựng |
| **49** | disturb | v | /dɪ'stɜ:b/ | làm phiền |
| **50** | classical | adj | /'klæsɪkl/ | cổ điển |
| **51** | element | n | /'elɪmənt/ | yếu tố, thành tố |
| **52** | apt | adj | /æpt/ | phù hợp, thích hợp |
| **53** | acquaintance | n | /ə'kwemtəns/ | người quen biết |
| **54** | miserable | adj | /'mɪzrəbl/ | khổ sở |
| **55** | sex | n | /seks/ | giới tính |
| **56** | complicated | adj | /'kɒmplɪkeɪtɪd/ | phức tạp |
| **57** | self-assured | adj | /self ə'ʃʊəd/ | không tự tin |
| **58** | demanding | adj | /dɪ'mɑ:ndɪŋ/ | đòi hỏi |
| **59** | ignore | v | /ɪg'nɔ:(r)/ | ngó lơ |
| **60** | encounter | v | /m'kaʊntə(r)/ | gặp phải |
| **61** | temperament | n | /'temprəmənt/ | tính khí |

| **BẢNG CẤU TRÚC** | | |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Cấu trúc** | **Nghĩa** |
| **1** | be consumed with | ngập tràn cảm xúc gì |
| **2** | cheat on somebody | lừa dối ai |
| **3** | take advantage of = make use of | tận dụng |
| **4** | take a deep breath | hít một hơi thật sâu |
| **5** | of one's choice | sự lựa chọn của ai |
| **6** | take off | cất cánh, thành công |
| **7** | take a leaf out of one’s book | bắt chước, noi gương ai |
| **8** | bring about | mang lại, gây ra |
| **9** | change one’s mind | thay đổi quan điểm |
| **10** | apply for | nộp đơn ứng tuyên |
| **11** | be up in the air | không chắc chắn, chưa rõ |
| **12** | in this day and age | trong thời đại ngày này |
| **13** | inform somebody about something | thông báo cho ai về điều gì |
| **14** | put up | dựng lên |
| **15** | a number of + plural noun | nhiều thứ gì |
| **16** | attract one’s attention | thu hút sự chú ý của ai |
| **17** | code of conduct | bộ quy tắc ứng xử |
| **18** | approve of | đồng thuận, chấp thuận |
| **19** | can’t stand | không thể chịu được |
| **20** | in practice | trên thực tế |
| **21** | be bored with | chán với |
| **22** | get on your nerves | khiến bạn bực mình |
| **23** | lend a sympathetic ear | lắng nghe, thấu cảm |
| **24** | not necessarily mean | không nhất thiết có nghĩa là |
| **25** | give somebody a hand | giúp đỡ ai |
| **26** | incline somebody to do something | khiến ai làm gì |
| **27** | Under no circumstances + inversion | Không có tình huống nào mà ... |
| **28** | At no time + inversion | Không lúc nào mà ... |
| **29** | On no occasion + inversion | Không có trường hợp nào mà ... |
| **30** | By no means + inversion | Không đời nào mà ... |

**Hướng dẫn giải chi tiết**

**Question 1:**

**Giải thích**:

A. rule /ruːl/ (n): quy tắc

B. truth /truːθ/ (n): sự thật

C. use /juːz/ (n): việc sử dụng

D. blue /bluː/ (n): màu xanh

Đáp án C có âm “u” phát âm là /juː/, còn lại phát âm là /uː/.

→ Chọn đáp án C

**Question 2:**

**Giải thích**:

A. missed /mɪst/: bỏ lỡ

B. played /pleɪd/: chơi

C. lived /lɪvd/: sống

D. changed /tʃeɪndʒd/: thay đổi

Đáp án A có âm “ed” phát âm là /t/, còn lại phát âm là /d/.

→ Chọn đáp án A

**Question 3:**

**Giải thích**:

A. effect /ɪˈfekt/ (n): tác động; hiệu lực

B. routine /ruːˈtiːn/ (n): lề thói hàng ngày

C. balloon /bəˈluːn/ (n): bóng bay

D. matter /ˈmæt.ər/ (n): vấn đề

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

→ Chọn đáp án D

**Question 4:**

**Giải thích**:

A. develop /dɪˈvel.əp/ (v): phát triển

B. endanger /ɪnˈdeɪn.dʒər/ (v): gây nguy hiểm

C. entertain /en.təˈteɪn/ (v): giải trí

D. continue /kənˈtɪn.juː/ (v): tiếp tục

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

→ Chọn đáp án C

**Question 5:**

**Giải thích**:

Câu hỏi đuôi:

Mệnh đề chính phủ định → câu hỏi đuôi khẳng định.

Mệnh đề chính ở thì hiện tại với chủ ngữ ‘the weather’→ câu hỏi đuôi dùng to be “is” và đại từ “it”.

**Tạm dịch**: Thời tiết không tốt lắm, phải không?

→ Chọn đáp án B

**Question 6:**

**Giải thích**:

Cấu trúc so sánh kép:

The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V: càng…càng

**Tạm dịch**: Mức lương của bạn càng cao, công việc của bạn càng áp lực.

→ Chọn đáp án A

**Question 7:**

**Giải thích**:

Cấu trúc rút gọn mệnh đề trạng ngữ:

**Viết đầy đủ:** After the coach had selected the best players for the next tournament, the coach designed a training programme for them.

**Rút gọn:** Having selected the best players for the next tournament, the coach designed a training programme for them.

**Tạm dịch**: Sau khi chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất cho giải đấu tiếp theo, huấn luyện viên đã thiết kế một chương trình đào tạo cho họ.

→ Chọn đáp án C

**Question 8:**

**Giải thích**:

Cấu trúc:

absorb (v): hấp thụ

feed (v): cho ăn

ingest (v): tiêu hóa

consume (v): tiêu thụ → be consumed with (a feeling): bị (một cảm xúc) tác động mạnh mẽ

**Tạm dịch**: Katherine đã nổi cơn thịnh nộ khi cô phát hiện ra rằng người bạn thân nhất của cô đã lừa dối cô.

→ Chọn đáp án D

**Question 9:**

**Giải thích**:

Mệnh đề chính đang chia ở thì tương lai đơn → Loại tất cả các đáp án chia quá khứ → Loại A, B và C.

Ta có: When HTD, TLD.

**Tạm dịch**: Khi đến thăm Hội An, cô ấy sẽ đi tham quan và thử các món ăn địa phương.

→ Chọn đáp án D

**Question 10:**

**Giải thích**:

Hòa hợp thì:

Dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra khi hành động khác xen vào.

Công thức: S + was/were + V-ing + when + S + V2/V-ed

**Tạm dịch**: Người du khách đã phát hiện ra một thung lũng sâu khi anh ta đang đi du lịch quanh thị trấn nhỏ này.

→ Chọn đáp án B

**Question 11:**

**Giải thích**:

Cấu trúc:

on the Internet: trên mạng

**Tạm dịch**: Sinh viên nên tận dụng các tài liệu có sẵn trên mạng.

→ Chọn đáp án C

**Question 12:**

**Giải thích**:

Cấu trúc:

take a deep breath: hít một hơi thật sâu

**Tạm dịch**: Simpson hít một hơi thật sâu và mở chiếc hộp.

→ Chọn đáp án D

**Question 13:**

**Giải thích**:

Kiến thức từ loại:

- informative (adj): cung cấp nhiều kiến thức

- inform (v): thông báo

- information (n): thông tin

- informer (n): người báo tin

Chỗ trống đứng sau to be → cần tính từ

**Tạm dịch**: Video hướng dẫn tôi tìm thấy trên trang web này chứa rất nhiều thông tin.

→ Chọn đáp án A

**Question 14:**

**Giải thích**:

Kiến thức từ vựng:

- handbook (n): sổ tay hướng dẫn

- brochure (n): sách mỏng hoặc sách nhỏ thông tin hoặc quảng cáo về cái gì

- menu (n): thực đơn

- catalogue (n): danh bạ

**Tạm dịch**: Nhà hàng này rất nổi tiếng vì thực khách của nó tự quyết định thực đơn.

→ Chọn đáp án C

**Question 15:**

**Giải thích**:

Kiến thức câu bị động:

Câu mang nghĩa bị động: S + was/were + V3/V-ed

**Tạm dịch**: Phương đã rất cố gắng và cô đã trúng tuyển vào trường đại học mà mình lựa chọn.

→ Chọn đáp án A

**Question 16:**

**Giải thích**:

Kiến thức phrasal verb:

- take up: bắt đầu, theo đuổi một thói quen/môn thể thao/hoạt động…

- take on: tuyển thêm người

- take in: tiếp thu kiến thức; lừa dối

- take off: cất cánh (máy bay); bắt đầu thành công

**Tạm dịch**: Công việc kinh doanh của anh thực sự thành công khi tung ra dòng sản phẩm mới dành cho người khuyết tật.

→ Chọn đáp án D

**Question 17:**

Trật tự tính từ:

OSASCOMP: Opinion – Size – Age – Shape – Colour – Origin – Material – Purpose

- new: mới → age

- black: màu đen → color

- Chinese: Trung Quốc → material

**Tạm dịch**: Trên đường về nhà, Martin nhìn thấy một chiếc xe máy Trung Quốc màu đen mới ở gần nhà.

→ Chọn đáp án B

**Question 18:**

Liên từ:

- despite + Noun /V-ing: mặc dù, mặc cho

- because of + Noun /V-ing: vì

- even though + clause: mặc dù

- because + clause: vì

Vì phía sau chỗ cần điền là 1 cụm danh từ, nên ta chỉ dùng A hoặc B. Hợp nghĩa chọn B.

**Tạm dịch**: Hoàng đã đạt 7.5 IELTS vì nỗ lực rất nhiều của mình.

→ Chọn đáp án B

**Question 19:**

**Giải thích**:

Thành ngữ:

take a leaf out of sb's book: noi gương ai, bắt chước ai

**Tạm dịch**: Tôi ước cô ấy noi gương Tim và nộp bài đúng hạn.

→ Chọn đáp án B

**Question 20:**

**Giải thích**:

A. normal (adj): bình thường

B. grateful (adj): biết ơn

C. valuable (adj): có giá trị lớn; đáng giá

D. surprising (adj): đáng ngạc nhiên

remarkable (adj): đáng chú ý, xuất sắc, ngoại lệ = surprising

**Tạm dịch**: Nếu anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ trước 1 giờ chiều. hôm nay, nó sẽ là một thành tựu đáng kể.

→ Chọn đáp án D

**Question 21:**

**Giải thích**:

A. admiration (n): sự khâm phục, sự hâm mộ

B. richness (n): sự giàu có, sự phong phú

C. answer (n): câu trả lời, sự giải đáp

D. access (n): sự tiếp cận

wealth (n): sự giàu có, sự giàu sang = richness

**Tạm dịch**: Những thay đổi do đô thị hóa mang lại đã tạo ra sự giàu có lớn ở thành phố này.

→ Chọn đáp án B

**Question 22:**

**Giải thích**:

A. astonishing (adj): đáng ngạc nhiên

B. uncertain (adj): không chắc chắn

C. decided (adj): đã được quyết định

D. unclear (adj): không rõ ràng; không minh bạch

be up in the air: không chắc chắn, chưa dứt khoát >< decided

**Tạm dịch**: Việc liệu anh ấy có thay đổi ý định và ứng tuyển vào một vị trí khác hay không vẫn chưa được quyết định vào lúc này.

→ Chọn đáp án C

**Question 23:**

**Giải thích**:

A. accept (v): chấp nhận

B. affect (v): ảnh hưởng, tác động

C. achieve (v): đạt được

D. abandon (v): từ bỏ, ruồng bổ

pursue (v): theo đuổi >< abandon

**Tạm dịch**: Với lòng dũng cảm và sự quyết tâm, anh đã bỏ nhà ra đi để theo đuổi ước mơ của mình.

→ Chọn đáp án D

**Question 24:**

**Giải thích**:

A. Không quá tệ.

B. Có gì đâu mà cảm ơn.

C. Tôi đang đi mua sắm.

D. Cô ấy ổn.

**Tạm dịch**: Nga đang gặp lại cô bạn Linh sau một kỳ nghỉ hè dài.

- Nga: "Bạn khỏe không?"

- Linh: “Không tệ lắm.”

→ Chọn đáp án A

**Question 25:**

**Giải thích**:

A. Bạn nói đúng

B. Tôi không đồng ý lắm

C. Không có gì

D. Tôi không nghĩ vậy.

**Tạm dịch**: Peter và Luke đang nói về âm nhạc.

- Peter: "Âm nhạc là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta."

- Luke: “Bạn nói đúng. Nó giúp gắn kết những người thuộc các nền văn hóa khác nhau lại với nhau”.

→ Chọn đáp án A

**Question 26:**

**Tạm dịch**

**QUẢNG CÁO**

Trong thời đại ngày nay, quảng cáo là một lĩnh vực kinh doanh lớn. Nó nỗ lực rất nhiều trong việc thông báo một cách hiệu quả cho công chúng về một sản phẩm hoặc dịch vụ. Quảng cáo được giới thiệu thông qua nhiều phương tiện. Các công ty có thể chọn từ các phương tiện truyền thông báo chí, truyền hình, đài phát thanh hoặc thậm chí là các bảng quảng cáo có đèn chiếu sáng khổng lồ được treo xung quanh các thành phố và gợi ý rằng chúng ta nên mua loại kem này hoặc loại giày thể thao đó. Các công ty quảng cáo sử dụng nhiều kỹ thuật để thu hút sự chú ý của chúng ta, bao gồm chụp ảnh tuyệt đẹp, đồ họa bắt mắt, điệp khúc quảng cáo hoặc lời bình thông minh. Hơn nữa, các công ty có thể thuê những người nổi tiếng như ngôi sao điện ảnh để giới thiệu sản phẩm của họ.

Tuy nhiên, nhiều chính phủ đã đưa ra các quy tắc và quy định mà các nhà quảng cáo phải tuân theo. Các quy tắc ứng xử này đảm bảo rằng các nhà quảng cáo không đưa ra tuyên bố phóng đại hoặc xúc phạm một số nhóm người nhất định. Ở một số quốc gia, quảng cáo chỉ có thể được hiển thị ở các khu vực cụ thể. Hơn nữa, một số quốc gia không chấp thuận việc quảng cáo một số sản phẩm, như thuốc lá, vì vậy họ hoàn toàn không cho phép quảng cáo như vậy.

**Question 26:**

**Giải thích**:

Kiến thức từ vựng:

- notice (v): chú ý, để ý

- assess (v): định giá, đánh giá

- inform (v): báo cho ai biết → inform sb about sth: thông báo cho về cái gì

- observe (v): quan sát

**Tạm dịch**:

In this day and age, advertising is big business. It puts a lot of effort into effectively informing the public about a product or service.

*(Trong thời đại ngày nay, quảng cáo là một lĩnh vực kinh doanh lớn. Nó nỗ lực rất nhiều trong việc thông báo một cách hiệu quả cho công chúng về một sản phẩm hoặc dịch vụ.)*

→ Chọn đáp án C

**Question 27:**

**Giải thích**:

Đại từ quan hệ thay cho danh từ chỉ vật ‘billboards’ → dùng “that”

**Tạm dịch**:

Companies can choose from the print media, television, radio or even huge lit-up billboards that have been put up around our cities and which suggest that we buy this type of ice-cream or that type of trainer.

*(Các công ty có thể chọn từ các phương tiện truyền thông báo chí, truyền hình, đài phát thanh hoặc thậm chí là các bảng quảng cáo có đèn chiếu sáng khổng lồ được treo xung quanh các thành phố và gợi ý rằng chúng ta nên mua loại kem này hoặc loại giày thể thao kia.)*

→ Chọn đáp án D

**Question 28:**

**Giải thích**:

A. little + N (không đếm được): ít

B. amount: lượng → an amount of + danh từ không đếm được

C. much + N (không đếm được): nhiều

D. number: số lượng → a number of + danh từ đếm được số nhiều

Ta thấy ‘techniques’ là danh từ đếm được số nhiều nên ta dùng number.

**Tạm dịch**:

Advertising companies use a number of techniques to attract our attention, including stunning photography, eye-catching graphics, jingles or clever comments.

*(Các công ty quảng cáo sử dụng nhiều kỹ thuật để thu hút sự chú ý của chúng ta, bao gồm chụp ảnh tuyệt đẹp, đồ họa bắt mắt, điệp khúc quảng cáo hoặc lời bình thông minh.)*

→ Chọn đáp án D

**Question 29:**

**Giải thích**:

A. However: tuy nhiên

B. Moreover: hơn nữa

C. For example: ví dụ

D. Although: mặc dù

**Tạm dịch**:

However, many governments have introduced rules and regulations that advertisers must follow.

*(Tuy nhiên, nhiều chính phủ đã đưa ra các quy tắc và quy định mà các nhà quảng cáo phải tuân theo.)*

→ Chọn đáp án A

**Question 30:**

**Giải thích**:

A. conflict (n): mâu thuẫn

B. conscience (n): lương tâm

C. conduct (n): cách hành xử → code of conduct: bộ quy tắc ứng xử

D. concord (n): sự hòa hợp, sự hòa thuận

**Tạm dịch**:

These codes of conduct ensure that advertisers don't make exaggerated claims or offend certain groups of people. *(Các quy tắc ứng xử này đảm bảo rằng các nhà quảng cáo không đưa ra tuyên bố phóng đại hoặc xúc phạm một số nhóm người nhất định.)*

→ Chọn đáp án C

**Question 31:**

**Tạm dịch**

Giấc ngủ rất quan trọng đối với não bộ. Trong khi chúng ta ngủ, bộ não sẽ tự hồi phục. Nó cũng lưu trữ thông tin mà nó đã học được trong ngày. Nếu chúng ta không ngủ đủ giấc, não bộ sẽ không thể làm được những điều này. Chúng ta trở nên mệt mỏi và chúng ta không thể nhớ rõ mọi thứ. 'Hệ thống miễn dịch' của cơ thể chúng ta, tức là hệ thống tự bảo vệ, trở nên yếu hơn, vì vậy chúng ta dễ bị ốm hơn.

Hầu hết mọi người cảm thấy khó ngủ vì họ không được thư giãn. Họ không tập thể dục vào ban ngày, và buổi tối, họ vẫn còn suy nghĩ về công việc hoặc việc học tập của họ. Ngoài ra, họ gọi điện thoại hoặc xem tin nhắn email cho đến tận đêm khuya. Họ cũng uống quá nhiều đồ uống có chứa caffeine, chẳng hạn như cà phê và ăn tối ngay trước khi đi ngủ. Tất cả những điều này đều có hại cho giấc ngủ.

Vậy chúng ta có thể làm gì? Tất nhiên, điều quan trọng là phải được thư giãn. Tuy nhiên, có những điều khác chúng ta có thể làm để giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon. Trước hết, chúng ta nên đảm bảo rằng giường ngủ thoải mái, có nệm và gối tốt. Phòng ngủ nên tối và yên tĩnh để chúng ta không bị ánh sáng hoặc tiếng ồn làm phiền. Chúng ta cũng nên có thói quen giống nhau vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Ví dụ, chúng ta nên đọc sách, tắm nước nóng, hoặc nghe nhạc thư giãn. Cuối cùng, chúng ta nên cố gắng đi ngủ vào cùng một giờ mỗi đêm. Bằng cách này, chúng ta sẽ bắt đầu ngủ ngon hơn và cảm thấy năng động hơn vào ngày hôm sau.  
**Question 31:**

**Giải thích**:

Đoạn văn chủ yếu thảo luận điều gì?

A. Tầm quan trọng của giấc ngủ

B. Những câu chuyện truyền thống về giấc ngủ

C. Mối liên hệ giữa giấc ngủ và công việc

D. Các kiểu ngủ khác nhau

**Thông tin**:

Đoạn văn nói về tầm quan trọng của giấc ngủ đối với con người. Nếu ta không ngủ đủ giấc, cơ thể sẽ mệt mỏi, não khó chứa đựng thông tin. Đoạn văn cũng nêu ra những nguyên nhân khiến ta khó ngủ và gợi ý một số giải pháp.

→ Chọn đáp án A

**Question 32:**

Từ “it” trong đoạn 1 đề cập đến \_\_\_\_

A. giấc ngủ

B. ngày

C. thông tin

D. não bộ

**Thông tin**:

Sleep is very important for the brain. While we are asleep, the brain repairs itself. It also stores information that it learned during the day.

(Giấc ngủ rất quan trọng đối với não bộ. Trong khi chúng ta ngủ, bộ não sẽ tự hồi phục. Nó cũng lưu trữ thông tin mà nó đã học được trong ngày.)

→ it = brain

→ Chọn đáp án D

**Question 33:**

**Giải thích**:

Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập trong đoạn 1 là một hậu quả của việc ngủ không đủ giấc?

A. Hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy yếu.

B. Chúng ta gặp khó khăn trong việc ghi nhớ thông tin.

C. Vẻ ngoài của chúng ta có thể thay đổi rất nhiều.

D. Chúng ta không thể đưa thông tin vào bộ não của mình.

**Thông tin**:

+ Our body's 'immune system', which is its self-defence system, becomes weaker, so we are more likely to get ill. *('Hệ thống miễn dịch' của cơ thể chúng ta, tức là hệ thống tự bảo vệ, trở nên yếu hơn, vì vậy chúng ta dễ bị ốm hơn.)*

→ A đúng

+ Sleep is very important for the brain. While we are asleep, the brain repairs itself. It also stores information that it learned during the day. If we do not get enough sleep, the brain cannot do these things. We become tired and we cannot remember things so well.

(*Giấc ngủ rất quan trọng đối với não bộ. Trong khi chúng ta ngủ, bộ não sẽ tự hồi phục. Nó cũng lưu trữ thông tin mà nó đã học được trong ngày. Nếu chúng ta không ngủ đủ giấc, não bộ sẽ không thể làm được những điều này. Chúng ta trở nên mệt mỏi và chúng ta không thể nhớ rõ mọi thứ.)*

→ B, D đúng

Dựa vào loại trừ, đáp án C không được nhắc đến trong bài.

→ Chọn đáp án C

**Question 34:**

Kiến thức từ vựng:

Từ “contain” trong đoạn 2 gần nghĩa với từ \_\_\_\_\_

A. put: đặt

B. show: thể hiện

C. share: chia sẻ

D. have: có

contain (v): chứa = have

→ Chọn đáp án D

**Question 35:**

**Giải thích**:

Điều nào sau đây là đúng, theo đoạn văn?

A. Nghe nhạc êm dịu trước khi ngủ không phải là một ý kiến hay.

B. Tập thể dục vào ban ngày là rất quan trọng để có một giấc ngủ ngon vào ban đêm.

C. Chúng ta nên thay đổi giờ ngủ hai tuần một lần để có giấc ngủ ngon hơn.

D. Mọi người ngày nay thường bận rộn vào ban đêm.

**Thông tin**:

Most people find sleep difficult because they are not relaxed. They do not exercise enough during the day, and in the evening, they are still thinking about their work or studies.

*(Hầu hết mọi người cảm thấy khó ngủ vì họ không được thư giãn. Họ không tập thể dục vào ban ngày, và buổi tối, họ vẫn còn suy nghĩ về công việc hoặc việc học tập của họ.)*

→ B đúng

→ Chọn đáp án B

**Question 36:**

**Tạm dịch**

Có một bài thơ bằng tiếng Phạn, ngôn ngữ cổ điển của Ấn Độ, nói rằng tình bạn phải bao gồm các yếu tố sau: cho, nhận, chia sẻ bí mật, biết bạn bè ở đâu, cho và chia sẻ thức ăn với họ. Định nghĩa cổ xưa này có vẻ giống như một mô tả rất phù hợp. Những mối quan tâm và quan điểm giống nhau là điều cần thiết. Thật không dễ dàng để kết giao với một người không thể chịu đựng được sở thích về âm nhạc hoặc thời trang của bạn.

Hầu hết chúng ta đều có bạn bè - nhưng có khả năng chỉ một vài người trong số họ có thể được coi là bạn thân. Robin Dunbar, một giáo sư tâm lý học tiến hóa người Anh, tin rằng số người tối đa mà chúng ta có thể có trong nhóm xã hội của mình tại một thời điểm là 150 người. Nhiều người trong số này là những người quen biết. Chúng ta không gặp họ thường xuyên, nhưng chúng ta có thể mời họ đến một bữa tiệc lớn chẳng hạn. Nhưng - theo Dunbar - chúng ta thường không có nhiều hơn năm người bạn thân.

Vậy, ai là một người bạn thân? Đó là người luôn ở bên bạn khi bạn cảm thấy đau khổ - cho bạn lời khuyên khi bạn muốn và chỉ lắng nghe khi bạn cần ai đó tâm sự. Đó có thể là người bạn đã quen cả đời, hoặc người bạn mới quen. Đó có thể là người bạn chỉ gặp một lần mỗi năm, nhưng khi bạn gặp nhau, bạn sẽ có cảm giác như bạn mới gặp người ấy vào tuần trước. Nhưng liệu bạn có thể có một người bạn thân khác giới không? Về lý thuyết, câu trả lời phải là có, nhưng trong thực tế, mọi thứ có thể trở nên phức tạp đấy!

Ngày nay, các trang mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để làm quen với mọi người trực tuyến. Đây thường là những người có cùng sở thích với bạn (chẳng hạn như âm nhạc và phim ảnh), và có thể cho bạn lời khuyên về những vấn đề khác nhau mà bạn phải đối mặt. Đối với một số người, đặc biệt là những người không quá tự tin, việc kết bạn trực tuyến dễ dàng hơn. Bạn bè trực tuyến sẽ không đòi hỏi khắt khe như bạn bè ngoài đời thực. Hơn nữa, nếu bạn cảm thấy nhàm chán với một cuộc trò chuyện trực tuyến, hoặc nếu tin nhắn của ai đó khiến bạn khó chịu, bạn có thể bỏ qua chúng. Mặt khác, có thể không thực tế khi mong đợi những người bạn trực tuyến của bạn hỗ trợ bạn thực sự khi bạn cần - vì vậy, sự cân bằng giữa bạn bè trực tuyến và bạn bè trong thế giới thực có lẽ là lý tưởng!  
**Question 36:**

Đâu là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?

A. Có phải là một người bạn trong lúc khó khăn là một người bạn thực sự?

B. Bạn bè để làm gì?/ Mục đích của tình bạn?

C. Bạn bè trực tuyến: Cũ nhưng quý!

D. Ít bạn bè hơn, ít hài lòng hơn?

**Thông tin**:

Đoạn văn nói về tình bạn và cụ thể hơn là bạn thân. Chúng ta có thể có rất nhiều bạn ‘xã giao’, nhưng không có nhiều bạn thân. Đoạn văn chỉ ra những đặc điểm của người bạn thân. Đồng thời, đoạn văn cũng nói tới một kiểu bạn ngày nay – những người bạn trực tuyến.

→ Chọn đáp án B

**Question 37:**

**Giải thích**:

Tại sao ở đoạn đầu tác giả lại nhắc đến bài thơ tiếng Phạn?

A. Để thể hiện những thay đổi trong tình bạn theo thời gian.

B. Để làm sáng tỏ lịch sử của tình bạn.

C. Để cho chúng ta biết về những gì mọi tình bạn nên có.

D. Để nhấn mạnh rằng mọi người đều cần một người bạn để tồn tại.

**Thông tin**:

There is a poem in Sanskrit, the classical language of India, which says that friendship must consist of the following elements: giving, taking, sharing secrets, knowing where your friends are, and giving and sharing food with them. This ancient definition seems like a very apt description. Shared interests and opinions are essential.

*(Có một bài thơ bằng tiếng Phạn, ngôn ngữ cổ điển của Ấn Độ, nói rằng tình bạn phải bao gồm các yếu tố sau: cho, nhận, chia sẻ bí mật, biết bạn bè ở đâu, cho và chia sẻ thức ăn với họ. Định nghĩa cổ xưa này có vẻ giống như một mô tả rất phù hợp. Những mối quan tâm và quan điểm giống nhau là điều cần thiết.)*

→ Chọn đáp án C

**Question 38:**

**Giải thích**:

Từ “**apt**” trong đoạn 1 có nghĩa là \_\_\_\_\_\_

A. ancient: cổ xưa

B. outdated: lỗi thời

C. clear: rõ ràng

D. appropriate: phù hợp

Kiến thức từ vựng:

- apt (adj): phù hợp = appropriate

→ Chọn đáp án D

**Question 39:**

**Giải thích**:

Từ “**them**” trong đoạn 2 đề cập đến \_\_\_\_\_\_\_\_

A. những người bạn thân

B. những người quen

C. những sở thích

D. những quan điểm

**Thông tin**:

Many of these are **acquaintances**. We don't meet them very often, but we might invite **them** to a big party, for instance. (*Nhiều người trong số này là những người quen biết. Chúng ta không gặp họ thường xuyên, nhưng chúng ta có thể mời họ đến một bữa tiệc lớn chẳng hạn.)*

→ them = acquaintances

→ Chọn đáp án B

**Question 40:**

**Giải thích**:

Từ “miserable” trong đoạn 2 có nghĩa gần với từ \_\_\_\_\_\_\_

A. uncomfortable (adj): không thoải mái, không vui vẻ

B. different (adj): khác

C. deceived: bị lừa

D. unwell (adj): không khỏe

Kiến thức từ vựng:

miserable (adj): khổ sở = uncomfortable

→ Chọn đáp án A

**Question 41:**

**Giải thích**:

Điều nào sau đây KHÔNG đúng, theo đoạn văn?

A. Người bình thường có ít nhất 150 người bạn trong một nhóm xã hội.

B. Một người bạn thân sẵn sàng lắng nghe để thông cảm cho bạn khi bạn gặp khó khăn.

C. Bạn có thể chọn không chú ý đến tin nhắn của một người bạn trực tuyến nếu những tin nhắn đó làm phiền bạn.

D. Một người bạn thân không nhất thiết có nghĩa là một người mà bạn gặp thường xuyên.

**Thông tin**:

+ Robin Dunbar, a British professor of evolutionary psychology, believes that **the maximum number** of people we can have in our social group at one time is 150. (*Robin Dunbar, một giáo sư tâm lý học tiến hóa người Anh, tin rằng số người tối đa mà chúng ta có thể có trong nhóm xã hội của mình tại một thời điểm là 150 người.)*

→ A sai

+ It is someone who's there for you when you're feeling miserable - to give you advice when you want it and to just listen when you need someone to talk to. (*Vậy, ai là một người bạn thân? Đó là người luôn ở bên bạn khi bạn cảm thấy đau khổ - cho bạn lời khuyên khi bạn muốn và chỉ lắng nghe khi bạn cần ai đó tâm sự.)*

→ B đúng

+ Moreover, if you get bored with a conversation online, or if someone's messages are getting on your nerves, you can just ignore them. (*Hơn nữa, nếu bạn cảm thấy nhàm chán với một cuộc trò chuyện trực tuyến, hoặc nếu tin nhắn của ai đó khiến bạn khó chịu, bạn có thể bỏ qua chúng.)*

→ C đúng

+ It might be someone you only see once a year, but when you do get together it feels like you saw him or her only last week. *(Đó có thể là người bạn chỉ gặp một lần mỗi năm, nhưng khi bạn gặp nhau, bạn sẽ có cảm giác như bạn mới gặp người ấy vào tuần trước.)*

→ D đúng

→ Chọn đáp án A

**Question 42:**

Điều nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn?

A. Nếu những người bạn xã giao được mời đến các bữa tiệc của bạn thường xuyên, họ sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhất của bạn.

B. Ý tưởng có một người bạn khác giới đã trở thành chuẩn mực ngày nay.

C. Bạn có thể không gặp khó khăn khi kết bạn trực tuyến nếu không thực sự tự tin.

D. Bạn bè trên mạng sẽ chỉ giúp bạn lúc khó khăn nếu bạn gặp họ ngoài đời.

**Thông tin**:

For some people, especially those who aren't so self-assured, making friends online is easier. *(Đối với một số người, đặc biệt là những người không quá tự tin, việc kết bạn trực tuyến dễ dàng hơn.)*

→ Chọn đáp án C

**Question 43:**

Kiến thức từ vựng:

- temperature (n): nhiệt độ

- temperament (n): tính khí

**Sửa**: temperature → temperament

**Tạm dịch**: Bản tính nhân từ của anh ấy khiến tôi tin tưởng anh mặc dù anh ấy chỉ là một người quen làm ăn của tôi thôi.

→ Chọn đáp án A

**Question 44:**

**Giải thích**:

Danh từ số nhiều (these students) → dùng “they”

**Sửa**: she → they

**Tạm dịch**: Những học sinh này rất vui mừng khi có kết quả thi sáng nay.

→ Chọn đáp án C

**Question 45:**

**Giải thích**:

“last Saturday” → thì quá khứ đơn

**Sửa**: attend → attended

**Tạm dịch**: Cả tôi và Nam đều tham dự hội thảo về bảo vệ môi trường vào thứ bảy tuần trước.

→ Chọn đáp án B

**Question 46:**

**Giải thích**:

Mẹ tôi nói: “Mẹ sẽ không đi khám bác sĩ vào ngày mai”.

A. Mẹ tôi nói rằng bà sẽ đến gặp bác sĩ vào ngày hôm sau.

B. Sai ngữ pháp (chưa đổi ‘I’ thành ‘she’)

C. Sai ngữ pháp (chưa đổi ‘I’ thành ‘she’)

D. Mẹ tôi nói rằng bà sẽ không đến gặp bác sĩ vào ngày hôm sau.

→ Chọn đáp án D

**Question 47:**

**Giải thích**:

Có lẽ tối qua Susan đã gọi cho chúng tôi.

A. Susan chắc hẳn đã gọi cho chúng tôi tối qua.

B. Susan có thể đã gọi cho chúng tôi tối qua.

C. Susan lẽ ra không nên gọi cho chúng tôi tối qua.

D. Susan lẽ ra không cần phải gọi cho chúng tôi tối qua.

→ Chọn đáp án B

**Question 48:**

**Giải thích**:

Peter bắt đầu học lái xe máy khi anh 19 tuổi.

A. Peter đã học lái xe máy từ năm 19 tuổi.

B. Peter đã có 19 năm để học lái xe máy.

C. Lần cuối cùng Peter học lái xe máy là khi anh ấy 19 tuổi.

D. Peter đã học lái xe máy được 19 năm rồi. → Sai vì không biết giờ Peter bao nhiêu tuổi

→ Chọn đáp án A

**Question 49:**

**Giải thích**:

Phụ nữ không được phép mặc váy ngắn khi vào ngôi đền này. Không có bất kỳ ngoại lệ nào.

A. Trong mọi trường hợp, phụ nữ không được phép mặc váy ngắn khi vào ngôi đền này.

B. Không lúc nào phụ nữ bị cấm mặc váy ngắn khi vào ngôi đền này.

C. Sai vì câu gốc ở thì hiện tại đơn.

D. Không đời nào phụ nữ bị cấm mặc váy ngắn khi vào ngôi đền này.

→ Chọn đáp án A

**Question 50:**

**Giải thích**:

Laura quên mang điện thoại di động đến buổi hòa nhạc. Giờ cô ấy hối hận lắm.

A. Laura rất tiếc vì đã mang điện thoại di động của mình đến buổi hòa nhạc.

B. Laura ước rằng cô ấy đã nhớ mang theo điện thoại di động của mình đến buổi hòa nhạc.

C. Sai ngữ pháp vì phải dùng câu điều kiện trộn

D. Sai ngữ pháp vì phải dùng câu điều kiện trộn

→ Chọn đáp án B