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

**ĐỀ SỐ 6**

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.** views **B.** lends **C.** paints **D.** owns

**Question 2. A.** rose **B.** poll **C.** home **D.** cost

***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.** listen **B.** advance **C.** begin **D.** detect

**Question 4. A.** loyalty **B.** belonging **C.** attendance **D.** instruction

***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 president was heavily criticised for sweeping environmental issues under the \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** curtain **B.** blanket **C.** sweater **D.** carpet

**Question 6.** If \_\_\_\_\_\_\_ with sports equipment, this football club will attract more potential players.

**A.** supplied **B.** supply **C.** been supplied **D.** supplying

**Question 7.** She got a hidden camera \_\_\_\_\_\_\_ in her son’s room.

**A.** installing **B.** installed **C.** install **D.** be installed

**Question 8.** When Victoria was typing on the keyboard, a friend \_\_\_\_\_\_\_ her an email.

**A.** had sent **B.** has sent **C.** is sending **D.** sent

**Question 9.** Joe hardly turns off the lights at night, \_\_\_\_\_\_\_?

**A.** doesn’t he **B.** did he **C.** does he **D.** didn’t he

**Question 10.** According to new research, \_\_\_\_\_\_\_ young people choose not to get married.

**A.** much and more **B.** many and many **C.** more and more **D.** most and more

**Question 11.** A professor at Oxford University was \_\_\_\_\_\_\_ for her contribution to finding an effective vaccine against the novel coronavirus.

**A.** decorated **B.** renovated **C.** refurbished **D.** embellished

**Question 12.** My brother just bought a \_\_\_\_\_\_\_ lamp from an electronics store.

**A.** new reading black **B.** black reading new

**C.** reading new black **D.** new black reading

**Question 13.** Elkan did a fantastic job at the interview \_\_\_\_\_\_\_ her careful preparation.

**A.** because **B.** because of **C.** though **D.** in spite of

**Question 14.** James asked me to \_\_\_\_\_\_\_ him a ring as soon as I returned from work.

**A.** make **B.** win **C.** take **D.** give

**Question 15.** During the pandemic, doctors and nurses across the country have been \_\_\_\_\_\_\_ a lot of pressure.

**A.** with **B.** under **C.** at **D.** onto

**Question 16.** The earthquake hit the capital city last night and caused a lot of \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** destructive **B.** destruct **C.** destructively **D.** destruction

**Question 17.** Tik Tok was launched by a Chinese company in 2016 and it has really \_\_\_\_\_\_\_ ever since.

**A.** put on **B.** taken on **C.** caught on **D.** given in

**Question 18.** Kathrine won’t start writing the report \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** once she collected all the necessary data

**B.** after she had collected all the necessary data

**C.** when she was collecting all the necessary data

**D.** until she has collected all the necessary data

**Question 19.** He made false \_\_\_\_\_\_\_ against me though he didn’t have enough evidence.

**A.** complaints **B.** disappointments **C.** annoyances **D.** accusations

***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.** We need to discuss our problems **frankly** to find solutions to them.

**A.** greatly **B.** honestly **C.** neatly **D.** simply

**Question 21.** In order to **strengthen** cultural identity, we should organise traditional festivals annually.

**A.** improve **B.** assess **C.** expose **D.** acquire

***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.** Many countries now have laws to **conserve** wild species which are being threatened.

**A.** access **B.** block **C.** protect **D.** hunt

**Question 23.** It’s time you **came clean** and admitted what you did last night.

**A.** had a bath **B.** told the truth **C.** kept a secret **D.** went to sleep

***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.** Lucci is apologising to Fiona.

**- Lucci:** “I’m so sorry. I forgot to call you last night.”

**- Fiona: “**\_\_\_\_\_\_\_**”**

**A.** Me neither. **B.** That’s alright. **C.** No, thanks. **D.** You’re welcome.

**Question 25.** Martin and Melanie are talking about mobile phones.

**- Martin:** “Mobile phones bring several benefits to students.”

**- Melanie: “**\_\_\_\_\_\_\_. They can use their phones to study online.”

**A.** I don’t think so **B.** You’re wrong

**C.** I don’t quite agree **D.** You can say that again

***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.***

**OXFORD UNIVERSITY**

Oxford University, which is 80 kilometres from London, is one of the oldest universities in the world. It was established in the middle of the 12th century and has been an important centre of study ever since. The university is not one building, (**26**) \_\_\_\_\_\_\_ consists of 39 different colleges. Many of these colleges are very old and beautiful, and are famous for their "quads" - areas of grass and trees around which the colleges are built. There is a lot of competition to get into Oxford, and (**27**) \_\_\_\_\_\_\_ is based on the results of a special entrance examination.

The colleges provide halls of residence for the students, though (**28**) \_\_\_\_\_\_\_ prefer to stay in rented accommodation. Students riding through Oxford on their bikes, dressed in traditional black academic gowns, are a common (**29**) \_\_\_\_\_\_\_ in the town. Oxford used to be a place (**30**) \_\_\_\_\_\_\_ only the rich studied, but today scholarships are available to give financial help to outstanding students, and young people from all over the world come to complete their education there. It must be a wonderful experience to study in such a university.

(Adapted from *Mastering Use of English* by Georgia Graham and Anna Johnson)

**Question 26. A.** however **B.** therefore **C.** so **D.** but

**Question 27. A.** admittance **B.** admission **C.** admiration **D.** administration

**Question 28. A.** every **B.** many **C.** much **D.** a little

**Question 29. A.** vision **B.** view **C.** glance **D.** sight

**Question 30. A.** where **B.** when **C.** who **D.** which

***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.***

Stress is worry and anxiety in your life. Stress stops you from relaxing. It is the most common cause of heart disease and it can lead to cancer. Stress can cause poor concentration, can affect judgement and can result in accidents. Stress can be the cause of family break-ups, violence and even suicide. So what are the main causes of stress in a typical modem lifestyle?

A study has identified between 50 and 60 possible causes of stress. The most common cause of stress is having financial problems. People cannot do the things they want to do because they lack money. Debts are growing because mortgage repayments are increasing and credit card bills need to be paid. The cost of living is **rising,** and it all adds up to worry. Pressure and worry at work is another cause of stress. People worry that there is change and people worry when there is no change. They may feel that their boss does not understand **them** or that he makes life difficult for them.

People have found ways to deal with stress. Some do yoga or other forms of relaxation exercise to prevent them from becoming over-anxious, while others claim that taking part in hard physical activity helps them to work off stress. Everyone should make sure that they spend some time every day doing what makes them happy. Stress is a killer.

(Adapted from *IELTS Target 5.0* by Chris Gough)

**Question 31.** What is the passage mainly about?

**A.** Different types of stress **B.** The benefits of stress

**C.** An overview of stress **D.** Some ways to reduce stress

**Question 32.** Which of the following is NOT mentioned as a result of being stressed?

**A.** dangerous diseases **B.** divorce

**C.** making poor decisions **D.** bad habits

**Question 33.** The word **‘rising’** in paragraph 2 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** increasing **B.** spreading **C.** burning **D.** flying

**Question 34.** The word **‘them’** in paragraph 2 refers to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** debts **B.** bosses **C.** repayments **D.** people

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

**A.** Not having enough money to meet their basic needs may make people stressed.

**B.** Stress isn’t as dangerous as we may think.

**C.** Only by participating in gentle exercise can people eliminate stress.

**D.** People nowadays are typically worried about their future.

***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.***

Kai Kensavaong will never again walk along the muddy lanes of Sop On, the village in southern Laos where she was born. Her old home now lies at the bottom of a reservoir of brown water created to feed a hydroelectric power plant, the first to be funded by the World Bank for over twenty years.

The World Bank stopped financing hydroelectric dam projects in developing countries twenty years ago because of criticism that such projects were harming local communities and the environment. But Nam Theun 2- a 39-metre-high dam on the Mekong River that generates over 1,000 megawatts of electricity - is the **showpiece** for the bank's new policy of supporting sustainable hydropower projects. For Laos it is part of a longer-term strategy to **revitalise** the economy and become the battery of South- East Asia.

In 2010 the dam brought $5.6 million in sales of electricity and it is estimated that during the next 25 years Nam Theun 2 will generate around $2 billion in revenue to Laos, one of Asia's poorest countries, since most of the electricity will be exported to its power-hungry neighbour, Thailand. Seventeen villages in the flooded area have now been rebuilt and the 6,200 people - mostly farmers - who lived in them have been retrained to make a living from the reservoir.

But the old criticisms have not gone away. Environmental and human rights groups warn that the dam will have a negative impact on water quality and fish and that the local people who were relocated after the area was flooded may not be able to support themselves economically in future. 'People are happy with these new amenities, but the real problem is how to restore sustainable livelihoods for communities who used to rely on the natural resources - forests, fish and grazing lands for their animals - now that **they’ve** lost these,' says Ikuko Matsumoto, programme director for the environmental group, International Rivers.

But the World Bank says it is responsive to these problems. A 4,100-square kilometre protected area has been established around the dam to safeguard flora and fauna. It admits though that rebuilding the lives of the villagers is not a short-term process and everyone is trying to learn and readjust as they go along.

(Adapted from *Life* by Paul Dummett, John Hughes and Helen Stephenson)

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

**A.** Sustainable Development?

**B.** A Hidden Agenda behind World Bank’s Policy

**C.** Life without Electricity

**D.** Hydropower Projects: A Blessing in Disguise

**Question 37.** According to paragraph 1, what did Kai Kensavaong say about her home?

**A.** Her family used it as a place to store water.

**B.** It was the first home in her village to be funded by the World Bank.

**C.** It was the oldest home in Sop On.

**D.** It disappeared following the creation of a dam.

**Question 38.** The word **‘showpiece’** in paragraph 2 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** new symbol **B.** excellent example

**C.** nightmare scenario **D.** big discovery

**Question 39.** The word **‘revitalise’** in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** damage **B.** assess **C.** strengthen **D.** highlight

**Question 40.** The word **‘they’** in paragraph 4 refers to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** amenities **B.** livelihoods **C.** resources **D.** communities

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

**A.** The World Bank provided money for constructing Nam Theun 2.

**B.** Electricity costs are set to increase dramatically in the next 25 years.

**C.** The World Bank has taken action to protect species around Nam Theun 2.

**D.** Many farmers can earn money from the invention of Nam Theun 2.

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

**A.** Laos has performed a model role in the electricity crisis.

**B.** Some villagers in Laos had lived a better life before the appearance of the dam.

**C.** Local communities in Laos have struggled for sustainable electricity.

**D.** The World Bank attaches too much importance to economic values.

***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.** A sense of guilt was embedded in her consciousness as she remembered how cruel

**A B C D**

she had been to her mother.

**Question 44.** Some children still face discrimination at school because of its sexual orientation.

**A B C D**

**Question 45.** In the 14th century, women in some countries are banned from attending school.

**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.** It was a mistake of you to leave your suitcase unattended.

**A.** You can’t have left your suitcase unattended.

**B.** You shouldn’t have left your suitcase unattended.

**C.** You needn’t have left your suitcase unattended.

**D.** You couldn’t have left your suitcase unattended.

**Question 47.** “I didn’t use your laptop,” Nam said.

**A.** Nam admitted using my laptop. **B.** Nam denied using my laptop.

**C.** Nam refused to use my laptop. **D.** Nam offered to use my laptop.

**Question 48.** My mother has never had dinner at this restaurant before.

**A.** My mother used to have dinner at this restaurant.

**B.** The last time my mother had dinner at this restaurant was a long time ago.

**C.** My mother has had dinner at this restaurant many times before.

**D.** This is the first time my mother has ever had dinner at this restaurant.

***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.** Frontline healthcare workers were exhausted after many hours of working. They tried not to leave anyone behind.

**A.** Exhausted as frontline healthcare workers were after many hours of working, they tried not to leave anyone behind.

**B.** Not until frontline healthcare workers had tried not to leave anyone behind did they become exhausted after many hours of working.

**C.** Scarcely had frontline healthcare workers become exhausted after many hours of working when they tried not to leave anyone behind.

**D.** Had it not been for their exhaustion after many hours of working, frontline healthcare workers wouldn’t have tried not to leave anyone behind.

**Question 50.** Sorn didn’t practice hard for the semi-final. She regrets it now.

**A.** Sorn wishes she practiced hard for the semi-final.

**B.** If only Sorn wouldn’t practice hard for the semi-final.

**C.** Provided Sorn practiced hard for the semi-final, she wouldn’t regret it now.

**D.** Sorn regrets not having practiced hard for the semi-final.

**THE END**

| **BẢNG TỪ VỰNG** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Từ vựng** | **Từ loại** | **Phiên âm** | **Nghĩa** |
| **1** | poll | n | /pəʊ/ | cuộc thăm dò ý kiến |
| **2** | advance | v | /əd'vɑ:ns/ | tiến bộ |
| **3** | detect | v | /dɪ'tekt/ | phát hiện |
| **4** | loyalty | n | /'lɔɪəlti/ | lòng trung thành |
| **5** | carpet | n | /'ka:pɪt/ | tấm thảm |
| **6** | potential | adj | /pəʊ'tenʃəl/ | tiềm năng |
| **7** | professor | n | /prə'fesə/ | giáo sư |
| **8** | novel | adj | /'nɒvəl/ | mới lạ |
| **9** | refurbish | v | /,ri:'fɜ:bɪʃ/ | tân trang |
| **10** | embellish | v | /ɪm'behʃ/ | tôn tạo, trang trí |
| **11** | fantastic | adj | /fæn'tæstɪk/ | tuyệt vời |
| **12** | earthquake | n | /'ɜ:θkweɪk/ | động đất |
| **13** | destruction | n | /dɪs'trʌkʃən/ | sự phá hủy |
| **14** | annoyance | n | /ə'nɔɪəns/ | khó chịu |
| **15** | accusation | n | /ækju'zeɪʃn/ | lời buộc tội |
| **16** | evidence | n | /'evɪdəns/ | bằng chứng |
| **17** | frankly | adv | /'fræŋkli/ | thẳng thắn |
| **18** | neatly | adv | /'ni:tli/ | gọn gàng |
| **19** | honestly | adv | /'ɒmstli/ | thành thật |
| **20** | cultural identity | n.p | /'kʌltfərəl | bản sắc văn hóa |
| **21** | expose | v | /ɪks'pəʊz/ | phơi bảy |
| **22** | acquire | v | /ə'kwaɪə/ | có được, nhận được |
| **23** | conserve | v | /kən'sɜ:v/ | giữ gìn, bảo tồn |
| **24** | accommodation | n | /ə,kɒmə'deɪʃn/ | chỗ ở |
| **25** | gown | n | /gaʊn/ | áo choảng |
| **26** | outstanding | adj | /aʊt' stændɪŋ/ | vượt trội, nổi bật |
| **27** | admittance | n | /əd'mɪtəns/ | sự thừa nhận |
| **28** | admission | n | /əd'mɪʃn/ | nhận vào |
| **29** | anxiety | n | /æŋ'zaɪəti/ | sự lo lắng |
| **30** | concentration | n | /,kɒnsən'treɪʃən/ | sự tập trung |
| **31** | lane | n | /leɪn/ | làn đường |
| **32** | judgment | n | /'ʤʌʤmənt/ | sự phán xét |
| **33** | break-up | n | /'breɪk'ʌp/ | chia tay, đổ vỡ |
| **34** | violence | n | /'vaɪələns/ | bạo lực |
| **35** | suicide | n | /'sjʊɪsaɪd/ | tự sát, tự tử |
| **36** | identify | v | /aɪ'dentɪfaɪ/ | nhận dạng, xác định |
| **37** | debt | n | /det/ | nợ nần |
| **38** | mortgage | n | /'mɔ:gɪʤ/ | thế chấp |
| **39** | killer | n | /'kdə/ | sát thủ, kẻ giết người |
| **40** | divorce | n | /dɪ'vɔ:s/ | ly hôn |
| **41** | overview | n | /'əʊvəvju:/ | tổng quát, khái quát |
| **42** | gentle | adj | /'ʤentl/ | dịu dàng, nhẹ nhàng |
| **43** | eliminate | v | /ɪ'hmmeɪt/ | loại bỏ |
| **44** | muddy | adj | /'mʌdi/ | bùn lầy |
| **45** | reservoir | n | /'rezəvwɑ:(r)/ | hồ chứa |
| **46** | hydroelectric power plant | n.p | /haɪdrəʊɪ'lektrɪk 'paʊə plɑ:nt/ | nhà máy thủy điện |
| **47** | hydroelectric dam | n.p | /haɪdrəʊɪ 'lektrɪk dæm/ | đập thủy điện |
| **48** | criticism | n | /'krɪtɪsɪzm/ | sự chỉ trích |
| **49** | generate | v | /'ʤenəreɪt/ | phát ra |
| **50** | showpiece | n | /'ʃəʊpi:s/ | ví dụ điển hình |
| **51** | hydropower | n | /'haɪdrəʊpaʊə/ | thủy năng |
| **52** | strategy | n | /'strætɪʤi/ | chiến lược |
| **53** | revitalise | v | /,ri:'vaɪtəlaɪz/ | hồi sinh, cúng cố |
| **54** | revenue | n | /'revənju:/ | doanh thu |
| **55** | responsive | adj | /rɪs'pɒnsɪv/ | phản ứng nhanh nhạy |
| **56** | safeguard | v | /'seɪfgɑ:d/ | bảo vệ |
| **57** | flora and fauna | n.p | /'flɔ:rə ænd 'fɔ:nə/ | hệ động thực vật |
| **58** | nightmare scenario | .p | /'naɪtmeə sɪ 'nɑ:rɪəʊ/ | viễn cảnh khủng khiếp |
| **59** | amenity | n | /ə'mi:nəti/ | lễ nghi |
| **60** | embed | v | /ɪm'bed/ | chìm đắm |
| **61** | conscience | n | /'kɒnʃəns/ | lương tâm |
| **62** | consciousness | n | /'kɒnʃəsnɪs/ | ý thức |
| **63** | discrimination | n | /dɪs, krɪmɪ' neɪʃən/ | phân biệt |
| **64** | sexual orientation | n.p | /'sekʃuəl ɔ:riən'teɪʃn/ | xu hướng tình dục |
| **65** | semi-final | n | /semi 'faɪnl/ | bán kết |
| **66** | typical | adj | /'tɪpɪkl/ | đặc trưng, tiêu biểu |
| **67** | launch | v | /lɔ:ntʃ/ | cho ra mắt |

| **BẢNG CẤU TRÚC** | | |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Cấu trúc** | **Nghĩa** |
| **1** | sweep something under the carpet/rug | che giấu việc gì thay vì giải quyết nó |
| **2** | be decorated for something | trao giải thưởng, vinh danh |
| **3** | put on | mặc đồ |
| **4** | take on | nhận, tuyển dụng |
| **5** | catch on | nối tiếng, được mọi người ưa chuộng |
| **6** | give in | nhượng bộ |
| **7** | make an accusation against somebody | lời buộc tội ai |
| **8** | come clean | thừa nhận, thú nhận |
| **9** | consist of | bao gồm |
| **10** | stop sb from doing something | ngăn ai không làm gì |
| **11** | take part in something | tham gia vào cái gì |
| **12** | work off | giảm bót |
| **13** | deal with | giải quyết, đối phó |
| **14** | a blessing in disguise | trong cái rủi có cái may |
| **15** | Adj'/adv + as + S + V, clause | Mặc dù |
| **16** | regret + (not) + doing/having done | hối hận vì đã (không) làm việc gì |
| **17** | attach importance to something | chú trọng cái gì |
| **18** | struggle for something | đấu tranh cho cái gì |
| **19** | take action | hành động |

**Hướng dẫn giải chi tiết**

**Question 1:**

**Giải thích**:

**A**. views /vjuːz/: xem cái gì

**B**. lends /lendz/: cho vay

**C**. paints /peɪnts/: sơn

**D**. owns /əʊnz/: sở hữu

Đáp án **C** có âm “s” phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /z/.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 2:**

**Giải thích**:

**A**. rose /rəʊz/ (n): hoa hồng

**B**. poll /pəʊl/ (n): cuộc thăm dò ý kiến

**C**. home /həʊm/ (n): nhà

**D**. cost /kɒst/ (n): chi phí

Đáp án **D** có âm “o” phát âm là /ɒ/, các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 3:**

**Giải thích**:

**A**. listen /ˈlɪsn/ (v): nghe

**B**. advance /ədˈvɑːns/ (v): tiến bộ

**C**. begin /bɪˈgɪn/ (v): bắt đầu

**D**. detect /dɪˈtekt/ (v): phát hiện

Đáp án **A** có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 4:**

**Giải thích**:

**A**. loyalty /ˈlɔɪəlti/ (n): lòng trung thành

**B**. belonging /bɪˈlɒŋɪŋ/ (n): cảm giác thuộc về nơi nào

**C**. attendance /əˈtendəns/ (n): sự tham dự

**D**. instruction /ɪnˈstrʌkʃən/ (n): hướng dẫn

Đáp án **A** có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 5:**

Kiến thức idiom:

sweep sth under the carpet: che giấu/giữ bí mật 1 vấn đề nào đó thay vì giải quyết nó.

**Tạm dịch**: Tổng thống đã bị chỉ trích nặng nề vì đã che giấu các vấn đề liên quan đến môi trường.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 6:**

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ:

Câu gốc: If this football club is supplied with sports equipment, it will attract more potential players.

Hai mệnh đề có cùng chủ ngữ, mệnh đề trạng ngữ ở dạng bị động nên ta rút gọn thành quá khứ phân từ.

**Tạm dịch**: Nếu được hỗ trợ các dụng cụ thể thao, câu lạc bộ bóng đá này sẽ thu hút thêm nhiều cầu thủ tiềm năng.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 7:**

Cấu trúc câu bị động truyền khiến

S + have/get sth + PII

**Tạm dịch**: Cô ấy đã nhờ người lắp một camera ẩn trong phòng của con trai mình.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 8:**

Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn với When:

When QKTD, QKD: diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

**Tạm dịch**: Khi Victoria đang gõ bàn phím, một người bạn đã gửi email cho cô.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 9:**

Câu hỏi đuôi (Tag questions):

Mệnh đề chính phủ định vì có ‘hardly’ → câu hỏi đuôi khẳng định

Mệnh đề chính dùng dùng động từ ở HTĐ với chủ ngữ số ít ‘Joe’ → câu hỏi đuôi dùng trợ động từ “does’ và đại từ ‘he’.

==> Câu hỏi đuôi dùng “does he”

**Tạm dịch**: Joe hầu như không tắt đèn vào ban đêm, phải không?

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 10:**

So sánh càng ngày càng:

more and more + danh từ: ngày càng có nhiều …

**Tạm dịch**: Theo một nghiên cứu mới, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn không kết hôn.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 11:**

Kiến thức từ vựng:

- decorate (v): trang trí be decorated for sth: trao giải thưởng, vinh danh

- renovate (v): cải tạo

- refurbish (v): tân trang lại

- embellish (v): tôn tạo, trang trí

**Tạm dịch**: Một giáo sư tại Đại học Oxford đã được vinh danh vì đóng góp của cô ấy trong việc tìm ra một loại vắc-xin hiệu quả chống lại loại virus corona mới.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 12:**

Trật tự tính từ:

OSASCOMP: Opinion - Size - Age - Shape - Color - Origin – Material – Purpose

age → new

color → black

purpose → reading

**Tạm dịch**: Anh trai tôi vừa mua một chiếc đèn đọc sách màu đen mới từ một cửa hàng điện tử.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 13:**

Liên từ:

- because + mệnh đề: bởi vì

- because of + N/Ving: bởi vì

- though: mặc dù

- in spite of + Ving/N: mặc dù

Phía sau chỗ cần điền là một danh từ, nên ta dùng **B** hoặc **D**. Hợp nghĩa chọn **B**.

**Tạm dịch**: Elkan đã có một buổi phỏng vấn hoàn hảo vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cô ấy.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 14:**

Collocation:

give sb a ring: gọi điện thoại cho ai đó

**Tạm dịch**: James bảo tôi gọi điện cho anh ấy ngay sau khi tôi đi làm về.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 15:**

Kiến thức về giới từ:

be under pressure: chịu áp lực

**Tạm dịch**: Trong thời kỳ đại dịch, các bác sĩ và y tá trên khắp đất nước đã phải chịu rất nhiều áp lực.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 16:**

Kiến thức từ vựng:

- destructive (adj): mang tính hủy diệt

- destruct (v): tàn phá

- destructively (adv): một cách hủy diệt

- destruction (n): sự tàn phá, sự phá hủy

Ta cần 1 danh từ đứng sau a lot of và làm tân ngữ cho động từ ‘caused’.

**Tạm dịch**: Trận động đất đã tấn công thành phố thủ đô đêm qua và tàn phá rất nhiều.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 17:**

Kiến thức cụm động từ:

- put on: mặc đồ

- take on: nhận, tuyển dụng

- catch on: nổi tiếng, được mọi người ưa chuộng

- give in: nhượng bộ

**Tạm dịch**: TikTok được tung ra thị trường bởi một công ty Trung Quốc vào năm 2016 và kể từ đó nó được rất nhiều người ưa chuộng.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 18:**

**Giải thích**:

Ta thấy mệnh đề chính đang chia thì tương lai đơn, nên loại các đáp án chia quá khứ.

Ta có: TLD (phủ định) until/till + HTD

**Tạm dịch**: Kathrine sẽ không bắt đầu viết báo cáo cho đến khi cô ấy thu thập được tất cả các dữ liệu cần thiết.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 19:**

Kiến thức từ vựng:

- complaint (n): lời phàn nàn

- disappointment (n): sự thất vọng

- annoyance (n): sự tức giận, bực bội

- accusation (n): buộc tội make an accusation against sb: lời cáo buộc chống lại ai

**Tạm dịch**: Anh ta đã buộc tội tôi sai mặc dù anh ta không có đủ bằng chứng.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 20:**

**Giải thích**:

**A**. greatly (adv): rất nhiều, to lớn

**B**. honestly (adv): chân thành, thẳng thắn

**C**. neatly (adv): gọn gàng

**D**. simply (adv): đơn giản

frankly (adv): thẳng thắn = honestly

**Tạm dịch**: Chúng ta cần trao đổi thẳng thắn những vấn đề của mình để tìm ra giải pháp cho chúng.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 21:**

**Giải thích**:

**A**. improve (v): cải thiện

**B**. assess (v): đánh giá

**C**. expose (v): phơi bày, tiếp xúc

**D**. acquire (v): thu được

strengthen (v): củng cố, làm cho vững chắc = improve

**Tạm dịch**: Để giúp cho bản sắc văn hóa ngày càng lớn mạnh, chúng ta nên tổ chức các lễ hội truyền thống hàng năm.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 22:**

**Giải thích**:

**A**. access (v): truy cập

**B**. block (v): chặn

**C**. protect (v): bảo vệ

**D**. hunt (v): săn bắt

conserve (v): bảo vệ, bảo tồn >< hunt

**Tạm dịch**: Nhiều nước hiện đã có luật bảo tồn các loài hoang dã đang bị đe dọa.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 23:**

**Giải thích**:

**A**. have a bath: đi tắm

**B**. tell the truth: nói ra sự thật

**C**. keep a secret: giữ bí mật

**D**. go to sleep: đi ngủ

come clean (with sb) (about sth): thừa nhận, thú nhận >< keep a secret

**Tạm dịch**: Đã đến lúc bạn nên thừa nhận những gì bạn đã làm đêm qua.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 24:**

**Giải thích**:

**A**. Tôi cũng vậy

**B**. Không sao đâu

**C**. Không, cảm ơn

**D**. Không có gì

**Tạm dịch**: Lucci đang xin lỗi Fiona.

- Lucci: “Tôi rất xin lỗi. Tôi đã quên gọi cho bạn tối qua. ”

- Fiona: “Không sao đâu.”

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 25:**

**Giải thích**:

**A**. Tôi không nghĩ như vậy

**B**. Bạn sai rồi

**C**. Tôi không đồng ý lắm

**D**. Tôi đồng ý với bạn

**Tạm dịch**: Martin và Melanie đang nói về điện thoại di động.

- Martin: “Điện thoại di động mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên.”

- Melanie: “Tôi đồng ý với bạn. Họ có thể sử dụng điện thoại để học trực tuyến ”.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 26:**

DỊCH BÀI:

Đại học Oxford, cách London 80km, là một trong những trường đại học lâu đời nhất trên thế giới. Nó được thành lập vào giữa thế kỷ 12 và là một trung tâm nghiên cứu quan trọng kể từ đó. Trường đại học không phải là một tòa nhà, mà bao gồm 39 trường khác nhau. Nhiều trường trong số này đã có từ rất lâu đời và đẹp đẽ, nổi tiếng với "khu đô thị" - những khu vực cỏ và cây xung quanh nơi các trường cao đẳng được xây dựng. Có rất nhiều sự cạnh tranh để có được một suất vào Oxford, và việc được nhận vào dựa trên kết quả của một bài kiểm tra đầu vào đặc biệt.

Các trường đại học cung cấp ký túc xá cho sinh viên, mặc dù nhiều người thích ở nhà trọ. Học sinh đi xe đạp xuyên qua Oxford, mặc áo dài đen truyền thống, là cảnh thường thấy ở thị trấn. Oxford từng là nơi chỉ những người giàu mới được học, nhưng ngày nay học bổng được cung cấp để hỗ trợ tài chính cho những sinh viên xuất sắc, và những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới đến để hoàn thành chương trình học của họ ở đó. Đó hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời khi học tại một trường đại học như vậy.  
 **Question 26:**

**Giải thích**:

**A**. however: tuy nhiên

**B**. therefore: do đó

**C**. so: vì vậy

**D**. but: nhưng

Ta loại **A** và **B** vì sau các từ này phải dùng dấu phẩy. Hợp nghĩa ta sẽ dùng but.

**Tạm dịch**: The university is not one building, but consists of 39 different colleges

(Trường đại học không phải là một tòa nhà, mà bao gồm 39 trường khác nhau)

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 27:**

**Giải thích**:

**A**. admittance (n): sự thừa nhận

**B**. admission (n): sự nhận vào

**C**. admiration (n): sự khâm phục

**D**. administration (n): sự quản lý

**Tạm dịch**: There is a lot of competition to get into Oxford, and admission is based on the results of a special entrance examination. *(Có rất nhiều cạnh tranh để có được một chỗ ở Oxford, và việc được nhận vào dựa trên kết quả của một bài kiểm tra đầu vào đặc biệt.)*

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 28:**

**Giải thích**:

**A**. every + N (số ít): mỗi

**B**. many + N (số nhiều): nhiều

**C**. much + N (không đếm được): nhiều

**D**. a little + N (không đếm được): một chút

Ta thấy phía sau chỗ cần điền có động từ ‘prefer’ ở dạng nguyên mẫu, nên ta chỉ có thể dùng many. Khi đó many = many students.

**Tạm dịch**: The colleges provide halls of residence for the students, though many prefer to stay in rented accommodation. (Các trường đại học cung cấp ký túc xá cho sinh viên, mặc dù nhiều người thích ở nhà trọ.)

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 29:**

**Giải thích**:

**A**. vision (n): tầm nhìn (tương lai)

**B**. view (n): tầm nhìn ra đâu, quanh cảnh

**C**. glance (n): cái nhìn liếc qua

**D**. sight (n): cảnh tượng, cảnh để ngắm nhìn

**Tạm dịch**: Students riding through Oxford on their bikes, dressed in traditional black academic gowns, are a common sight in the town.

(Học sinh đi xe đạp xuyên qua Oxford, mặc áo dài đen truyền thống, là cảnh thường thấy ở thị trấn.)

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 30:**

Trạng từ quan hệ:

Ta dùng trạng từ quan hệ ‘where’ để thay cho cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn ‘in Oxford’

**Tạm dịch**: Oxford used to be a place where only the rich studied, but today scholarships are available to give financial help to outstanding students, and young people from all over the world come to complete their education there. *(Oxford từng là nơi chỉ những người giàu mới được học, nhưng ngày nay học bổng được cung cấp để hỗ trợ tài chính cho những sinh viên xuất sắc, và những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới đến để hoàn thành chương trình học của họ ở đó.)*

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 31:**

DỊCH BÀI:

Căng thẳng là lo lắng trong cuộc sống của bạn. Căng thẳng khiến bạn không thể thư giãn. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh tim và có thể dẫn đến ung thư. Căng thẳng có thể gây kém tập trung, có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và có thể dẫn đến tai nạn. Căng thẳng có thể là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ gia đình, bạo lực và thậm chí là tự tử. Vậy những nguyên nhân chính gây ra căng thẳng trong lối sống hiện đại điển hình là gì?

Một nghiên cứu đã xác định từ 50 đến 60 nguyên nhân có thể gây ra căng thẳng. Nguyên nhân phổ biến nhất của căng thẳng là gặp vấn đề về tài chính. Mọi người không thể làm những điều họ muốn vì họ thiếu tiền. Các khoản nợ đang tăng lên bởi vì các khoản trả nợ thế chấp ngày càng tăng và các hóa đơn thẻ tín dụng cần phải được thanh toán. Chi phí sinh hoạt đang tăng lên, và tất cả làm tăng thêm sự lo lắng. Áp lực và lo lắng trong công việc là một nguyên nhân khác dẫn đến căng thẳng. Mọi người lo lắng rằng có sự thay đổi và mọi người lo lắng khi không có sự thay đổi. Họ có thể cảm thấy rằng sếp của họ không hiểu họ hoặc ông ấy đang gây khó khăn cho cuộc sống của họ.

Con người ta đang tìm mọi cách để đối phó với căng thẳng. Một số tập yoga hoặc các hình thức tập thể dục thư giãn khác để ngăn họ trở nên lo lắng quá mức, trong khi những người khác cho rằng tham gia hoạt động thể chất chăm chỉ giúp họ giảm bớt căng thẳng. Mọi người nên đảm bảo rằng họ dành một chút thời gian mỗi ngày để làm những thứ khiến họ hạnh phúc. Căng thẳng là một kẻ giết người.  
 **Question 31:**

Đoạn văn chủ yếu nói về gì?

**A**. Các loại căng thẳng khác nhau

**B**. Lợi ích của căng thẳng

**C**. Tổng quan về căng thẳng

**D**. Một số cách để giảm căng thẳng

Tóm tắt: Đoạn văn nói về nguyên nhân, hậu quả và cách để giảm thiểu căng thẳng

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 32:**

Điều nào sau đây không được đề cập đến như hậu quả của việc bị căng thẳng?

**A**. các căn bệnh nguy hiểm

**B**. ly hôn

**C**. đưa ra những quyết định tồi

**D**. thói quen xấu

**Thông tin**:

+ It is the most common cause of **heart disease** and it can lead to **cancer**.

(Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh tim và có thể dẫn đến ung thư.)

→ **A** đúng

+ Stress can cause poor concentration, can **affect judgement** and can result in accidents.

(Căng thẳng có thể gây kém tập trung, có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và có thể dẫn đến tai nạn.)

→ **C** đúng

+ Stress can be the cause of family **break-ups**, violence and even suicide.

(Căng thẳng có thể là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ gia đình, bạo lực và thậm chí là tự tử.)

→ **B** đúng

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 33:**

Từ “**rising**” trong đoạn 2 đồng nghĩa với từ \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A**. increasing (v): đang tăng lên

**B**. spreading (v): đang lan ra

**C**. burning (v): đang cháy

**D**. flying (v): đang bay

rising (v): đang tăng lên = increasing

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 34:**

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

**A**. những khoản nợ

**B**. những người sếp

**C**. trả nợ

**D**. mọi người

**Thông tin**:

People worry that there is change and people worry when there is no change. They may feel that their boss does not understand them or that he makes life difficult for them. *(Mọi người lo lắng rằng có sự thay đổi và mọi người lo lắng khi không có sự thay đổi. Họ có thể cảm thấy rằng sếp của họ không hiểu họ hoặc ông ấy đang gây khó khăn cho cuộc sống của họ.)*

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 35:**

Điều nào sau đây đúng, theo đoạn văn?

**A**. Không có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của có thể khiến mọi người căng thẳng.

**B**. Căng thẳng không nguy hiểm như chúng ta nghĩ.

**C**. Chỉ bằng cách tham gia các bài tập thể dục nhẹ nhàng, con người mới có thể loại bỏ căng thẳng.

**D**. Mọi người ngày nay thường lo lắng về tương lai của họ.

**Thông tin**:

The most common cause of stress is having financial problems. People cannot do the things they want to do because they lack money.

*(Nguyên nhân phổ biến nhất của căng thẳng là gặp vấn đề về tài chính. Mọi người không thể làm những điều họ muốn vì họ thiếu tiền.)*

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 36:**

DỊCH BÀI:

Kai Kensavaong sẽ không bao giờ có thể được đi bộ dọc theo những con đường lầy lội của Sop On, ngôi làng ở Nam Lào nơi cô sinh ra nữa. Ngôi nhà cũ của cô hiện nằm dưới đáy của một hồ chứa nước màu nâu được tạo ra để cung cấp cho một nhà máy thủy điện, nhà máy đầu tiên được Ngân hàng Thế giới tài trợ trong hơn 20 năm.

Ngân hàng Thế giới đã ngừng cấp vốn cho các dự án đập thủy điện ở các nước đang phát triển cách đây hai mươi năm vì bị chỉ trích rằng những dự án như vậy đang gây hại cho cộng đồng địa phương và môi trường. Nhưng Nam Theun 2 - một con đập cao 39 mét trên sông Mekong, sản xuất hơn 1.000 megawatt điện - là điểm nhấn cho chính sách mới của ngân hàng về hỗ trợ các dự án thủy điện bền vững. Đối với Lào, đây là một phần của chiến lược dài hạn nhằm phục hồi nền kinh tế và trở thành trung tâm của Đông Nam Á.

Năm 2010, con đập này đã mang lại 5,6 triệu USD doanh thu bán điện và ước tính trong 25 năm tới Nam Theun 2 sẽ tạo ra doanh thu khoảng 2 tỷ USD cho Lào, một trong những nước nghèo nhất châu Á, vì phần lớn điện sẽ được xuất khẩu sang nước láng giềng đói khát đầy quyền lực, chính là Thái Lan. 17 ngôi làng trong vùng ngập lụt hiện đã được xây dựng lại và 6.200 người - chủ yếu là nông dân - sống trong đó đã được đào tạo lại để kiếm sống từ hồ chứa.

Nhưng những lời chỉ trích cũ vẫn chưa biến mất. Các nhóm nhân quyền và môi trường cảnh báo rằng con đập sẽ có tác động tiêu cực đến chất lượng nước và cá và người dân địa phương đã phải di dời sau khi khu vực bị ngập lụt có thể sẽ không thể tự trang trải về mặt kinh tế trong tương lai. "Mọi người hài lòng với những tiện nghi mới này, nhưng vấn đề thực sự là làm thế nào để khôi phục sinh kế bền vững cho các cộng đồng trước đây sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên - rừng, cá và bãi chăn thả cho động vật của họ - bây giờ họ đã mất đi những thứ này", ông nói. Ikuko Matsumoto, giám đốc chương trình của nhóm môi trường, International Rivers.

Nhưng Ngân hàng Thế giới cho biết họ đã nhanh chóng giải quyết những vấn đề này. Một khu bảo tồn rộng 4.100 km vuông đã được thành lập xung quanh con đập để bảo vệ hệ động thực vật. Ngân hàng thừa nhận rằng việc xây dựng lại cuộc sống của dân làng không phải là một quá trình ngắn hạn và mọi người đều đang cố gắng học hỏi và điều chỉnh lại trong tương lai.  
 **Question 36:**

Đâu là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?

**A**. Phát triển bền vững ư?

**B**. Ý định đằng sau Chính sách của Ngân hàng Thế giới

**C**. Cuộc sống không có điện

**D**. Các dự án thủy điện: Trong cái rủi có cái may

Tóm tắt:

Đoạn văn nói về việc Ngân hàng Thế giới cấp vốn xây dựng đập thủy điện, trong đó có một đập thủy điện trong dự án bền vững. Tuy nhiên việc làm này vẫn nhận phải sự chỉ trích từ các nhóm môi trường vì việc xây đập thủy điện có thể dẫn tới những phá hủy tới môi trường.

==> Liệu đây có phải là một dự án hướng đến sự phát triển bền vững.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 37:**

Theo đoạn 1, Kai Kensavaong nói gì về nhà của cô ấy?

**A**. Gia đình cô dùng nó để làm nơi chứa nước.

**B**. Đó là ngôi nhà đầu tiên trong làng của cô được Ngân hàng Thế giới tài trợ.

**C**. Đó là ngôi nhà cổ nhất ở Sop On.

**D**. Nó đã biến mất sau khi xây dựng một con đập.

**Thông tin**:

Kai Kensavaong will never again walk along the muddy lanes of Sop On, the village in southern Laos where she was born. Her old home now lies at the bottom of a reservoir of brown water created to feed a hydroelectric power plant, the first to be funded by the World Bank for over twenty years. *(Kai Kensavaong sẽ không bao giờ có thể được đi bộ dọc theo những con đường lầy lội của Sop On, ngôi làng ở Nam Lào nơi cô sinh ra. Ngôi nhà cũ của cô hiện nằm dưới đáy của một hồ chứa nước màu nâu được tạo ra để cung cấp cho một nhà máy thủy điện, nhà máy đầu tiên được Ngân hàng Thế giới tài trợ trong hơn 20 năm.)*

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 38:**

Từ “**showpiece**” trong đoạn 2 đồng nghĩa với từ \_\_\_\_\_\_\_.

**A**. biểu tượng mới

**B**. ví dụ xuất sắc

**C**. viễn cảnh ác mộng

**D**. phát hiện lớn

showpiece (n): ví dụ điển hình, xuất sắc (cho thứ gì) = excellent example

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 39:**

Từ “**revitalise**” trong đoạn 2 có thể được thay thế bằng từ \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A**. damage (v): làm tổn hại

**B**. assess (v): đánh giá

**C**. strengthen (v): củng cố

**D**. highlight (v): làm nổi bật, nhấn mạnh

revitalise (v): đem lại sức sống, củng cố = strengthen

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 40:**

Từ “**they**” trong đoạn 4 đề cập đến \_\_\_\_\_\_.

**A**. tiện nghi

**B**. sinh kế

**C**. tài nguyên

**D**. cộng đồng

**Thông tin**:

+ 'People are happy with these new amenities, but the real problem is how to restore sustainable livelihoods for communities who used to rely on the natural resources - forests, fish and grazing lands for their animals - now that they've lost these,' says Ikuko Matsumoto, programme director for the environmental group, International Rivers. *("Mọi người hài lòng với những tiện nghi mới này, nhưng vấn đề thực sự là làm thế nào để khôi phục sinh kế bền vững cho các cộng đồng trước đây sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên - rừng, cá và bãi chăn thả cho động vật của họ - bây giờ họ đã mất những thứ này", ông nói. Ikuko Matsumoto, giám đốc chương trình.)*

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 41:**

Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập, theo đoạn văn?

**A**. Ngân hàng Thế giới đã cung cấp tiền để xây dựng Nam Theun 2.

**B**. Chi phí điện chắc chắn sẽ tăng mạnh trong 25 năm tới.

**C**. Ngân hàng Thế giới đã hành động để bảo vệ các loài xung quanh Nam Theun 2.

**D**. Nhiều nông dân có thể kiếm tiền từ phát minh Nam Theun 2.

**Thông tin**:

+ The World Bank stopped financing hydroelectric dam projects in developing countries twenty years ago because of criticism that such projects were harming local communities and the environment. But Nam Theun .... is the showpiece for the bank's new policy of supporting sustainable hydropower projects.

*(Ngân hàng Thế giới đã ngừng cấp vốn cho các dự án đập thủy điện ở các nước đang phát triển cách đây hai mươi năm vì bị chỉ trích rằng những dự án như vậy đang gây hại cho cộng đồng địa phương và môi trường. Nhưng Nam Theun .... là nơi thể hiện chính sách mới của ngân hàng về hỗ trợ các dự án thủy điện bền vững.)*

→ **A** đúng

+ Seventeen villages in the flooded area have now been rebuilt and the 6,200 people - mostly farmers - who lived in them have been retrained to make a living from the reservoir.

*(17 ngôi làng trong khu vực ngập lụt hiện đã được xây dựng lại và 6.200 người - chủ yếu là nông dân - sống trong đó đã được đào tạo lại để kiếm sống từ hồ chứa.)*

→ **D** đúng

+ **A** 4,100-square kilometre protected area has been established around the dam to safeguard flora and fauna.

*(Một khu bảo tồn rộng 4.100 km vuông đã được thành lập xung quanh con đập để bảo vệ hệ động thực vật.)*

→ **C** đúng

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 42:**

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

**A**. Lào đã thực hiện một vai trò kiểu mẫu trong cuộc khủng hoảng điện.

**B**. Một số dân làng ở Lào đã có cuộc sống tốt hơn trước khi con đập xuất hiện.

**C**. Các cộng đồng địa phương ở Lào đã đấu tranh để có điện bền vững.

**D**. Ngân hàng Thế giới quá coi trọng các giá trị kinh tế.

**Thông tin**:

People are happy with these new amenities, but the real problem is how to **restore sustainable livelihoods** for communities who used to **rely on the natural resources** - forests, fish and grazing lands for their animals - now that they've lost these.

*(Mọi người hài lòng với những tiện nghi mới này, nhưng vấn đề thực sự là làm thế nào để khôi phục sinh kế bền vững cho các cộng đồng trước đây sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên - rừng, cá và đất chăn thả cho động vật của họ - bây giờ họ đã mất những thứ này.)*

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 43:**

Kiến thức từ vựng:

- consciousness (n): sự hiểu biết, ý thức

- conscience (n): lương tâm, lương tri

Sửa: consciousness → conscience

**Tạm dịch**: Một cảm giác tội lỗi hằn sâu trong lương tâm cô khi cô nhớ lại mình đã tàn nhẫn như thế nào với mẹ mình.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 44:**

Tính từ sở hữu:

Ta dùng tính từ sở hữu ‘their’ để chỉ sự sở hữu của danh từ số nhiều ‘Some children’

Sửa: its → their

**Tạm dịch**: Một số trẻ em vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử ở trường vì xu hướng tình dục của chúng.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 45:**

Dấu hiệu nhận biết thì:

‘In the 14th century’ → dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Sửa: are → were

**Tạm dịch**: Vào thế kỷ 14, phụ nữ ở một số quốc gia bị cấm đi học.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 46:**

**Giải thích**:

Bạn thật sai lầm khi để vali của mình không có người trông coi.

**A**. Bạn không thể nào đã để vali của mình mà không có người trông coi.

**B**. Bạn không nên để vali của mình mà không có người trông coi.

**C**. Bạn không cần phải để vali của mình mà không có người trông coi.

**D**. Bạn không thể để vali của mình mà không có người trông coi.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 47:**

**Giải thích**:

Nam nói: “Tôi không có sử dụng máy tính xách tay của bạn.

**A**. Nam thừa nhận đã sử dụng máy tính xách tay của tôi.

**B**. Nam phủ nhận việc sử dụng máy tính xách tay của tôi.

**C**. Nam từ chối sẽ sử dụng máy tính xách tay của tôi.

**D**. Nam đề nghị sử dụng máy tính xách tay của tôi.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 48:**

**Giải thích**:

Mẹ tôi chưa bao giờ ăn tối ở nhà hàng này trước đây.

**A**. Mẹ tôi từng ăn tối ở nhà hàng này.

**B**. Lần cuối cùng mẹ tôi ăn tối ở nhà hàng này đã lâu lắm rồi.

**C**. Mẹ tôi đã ăn tối ở nhà hàng này nhiều lần trước đây.

**D**. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi ăn tối ở nhà hàng này.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 49:**

**Giải thích**:

Các nhân viên y tế tuyến đầu kiệt sức sau nhiều giờ làm việc. Họ cố gắng không bỏ lại bất cứ ai phía sau.

**A**. Mặc dù các nhân viên y tế tuyến đầu kiệt sức sau nhiều giờ làm việc nhưng họ cố gắng không bỏ lại ai phía sau.

**B**. Cho đến khi các nhân viên y tế tuyến đầu cố gắng không bỏ ai lại phía sau thì họ mới kiệt sức sau nhiều giờ làm việc.

**C**. Các nhân viên y tế tuyến đầu vừa mới trở nên kiệt sức sau nhiều giờ làm việc thì họ cố gắng không bỏ ai lại phía sau.

**D**. Nếu không có sự kiệt sức sau nhiều giờ làm việc, thì các nhân viên y tế tuyến đầu đã không cố gắng không bỏ lại ai phía sau.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 50:**

**Giải thích**:

Sorn đã không tập luyện chăm chỉ cho trận bán kết. Giờ cô ấy hối hận lắm.

**A**. Sai vì câu gốc ở quá khứ đơn, phải lùi về thì QKHT.

**B**. Giá như Sorn sẽ không tập luyện chăm chỉ cho trận bán kết.

**C**. Sai vì phải dùng câu điều kiện trộn loại 3 – loại 2.

**D**. Sorn rất tiếc vì đã không tập luyện chăm chỉ cho trận bán kết.

→ **Chọn đáp án** **D**