# REVISION 2 (Chuyên đề 6 -10)

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

**Question 1:** Steve his chances of passing by spending too much time on the first question.

A. threw away B. threw in C. threw off D. threw out

**Question 2:** Nobody likes his behavior, ?

A. doesn't he B. do they C. don't they D. does he

**Question 3:** Mrs. Jenkins was too ill to go out and pay her phone bill, and they've just cut her She ought to complain!

A. out B„ off C. down D. up

**Question 4:** If only I play the guitar as well as you!

A. would B. should C. could D. might

**Question 5:** John and Karen persuaded me the conference.

A. attending B. attended C. to attend D. to have attended

**Question 6:** Could you lend me some money to me over to the end of the month?

A. hand B. tide C. get D. make

**Question 7:** On hearing that she failed the entrance exam, Trang couldn't help into tears.

A. bursting B. burst C. to bursting D. to burst

**Question 8:** She didn't enjoy her first year at college because she failed to her new friends.

A. come in for B. look down on C. go down with D. get on with

**Question 9:** They have just set off. They on their way there.

A. can't be B. must have been C. should have been D. must be

**Question 10:** The world work is developing very quickly. If you don't self-learn continuously, we will not social movements.

A. put up with B. keep up with C. get on with D. deal with

**Question 11:** The teacher recommended that Tom his composition as soon as possible.

A. finish writing B. finished writing

C. should finish to write D. finishes writing

**Question 12:** There has been little rain in this area for too long, ?

A. has it B. has there C. hasn't it D. hasn't there

**Question 13:** John was deported on account of his expired visa. He it renewed.

A. must have had B. should have had C. can have had D. might have had **Question 14:** The villagers are not sure how they are going to get another hard and cold winter.

A. by B. on C. round D. through **Question 15:** When I was small, my parents were often away; my grandmother take care of me.

A. will B. shall C. would D. should **Question 16:** Despite a lot of concerns, sending people into space seems certain; we see lunar cities and maybe even new human cultures on other planets.

A. can B. will C. must D. may

**Question 17:** Learning English isn't so difficult, once you get it.

A. down to B. get off C. get on D. down with

**Question 18:** Mary hardly ever cooks, ?

A. did she B. didn't she C. does she D. doesn't she

**Question 19:** I'd rather you anything about the garden until the weather improves.

A. don't make B. didn't make C. don't do D. didn't do

**Question 20:** The exhibition is free for all students. We pay any fee.

A. must not B. should not C. had better not D. haven't got to

**Question 21**: Bob was absent; he sick again.

A. shouldn't have been B. mustn't have been C. must have been D. should have been **Question 22:** The lack of family support and the committee's concerns around the design of the proposed statue of the former British Prime Minister, Margaret Thatcher, outside UK Parliament were the key

determining factors in this application.

A. breaking up B. turning down C. taking off D. putting up

**Question 23:** Let's begin our discussion now, ?

A. shall we B. will we C. don't we D. won’t we

**Question 24:** The twins look so much alike that almost no one can them

A. take/apart B. tell/away C. tell/apart D. take/on

**Question 25:** Tom looks so frightened and upset. He something terrible.

A. must experience B. can have experienced

C. should have experienced D. must have experienced

**Question 26:** Ann was very surprised to find the door unlocked. She remembered it before she left.

A. to lock B. having locked C. to have locked D. she locks

**Question 27:** The old man to hospital early. I think they did it too late.

A. must have taken B. should have taken

C. must have been taken D. should have been taken

**Question 28:** When the manager of our company retires, the deputy manager will that position.

A. take over B. catch on C. stand for D. hold on

**Question 29:** It turned out that we rushed to the airport as the plane was delayed by several hours.

A. hadn't B. should have C. mustn't D. needn't have

**Question 30:** I wish you me a new one instead of having it repaired as you did.

A. had given B. gave C. would give D. would give

**Question 31:** Bob has a bad lung cancer and his doctor has advised him to smoking.

A. put up B. give up C. take up D. turn up

**Question 32:** I know we had an argument, but I know I'd quite like to .

A. make up B. look down C. fall out D. bring up

**Question 33:** It is vital that everyone aware of the protection of the environment.

A. is B. be C. are D. were

**Question 34:** All of her sons joined the army when the war broke

A. out B. off C. over D. up

**Question 35**: Despite playing under strength, our football team, U23 Vietnam, beat their rivals such as Qatar and Iraq.

A. could B. couldn't C. weren’t able to D. were able to

**Question 36:** When the light , we couldn't see anything.

A. came off B. put out C. switched off D. went out

**Question 37:** I will manage to the problems and find the solution for you as soon as possible.

A. take out B. bring out C. get out D. sort out

**Question 38.** I the garden. No sooner had I finished watering it than it came down in torrents.

A. shouldn't have watered B. mustn't have watered

C. can't have watered D. needn't have watered

**Question 39.** The doctor advised late.

A. me not staying up B. me not stay up C. me not to stay up D. not to stay up

**Question 40.** It seems that you are right, ?

A. doesn't it B. do you C. aren’t you D. are you

**Question 41:** We've had to postpone to France because the children are ill.

A. be gone B. to go C. going D. go

**Question 42**: I would rather Jane my brother so much money when he asked for. I know for sure that I will have to pay his debt.

A. not lend B. would not lend C. had not lent D. did not lend

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

**Question 43:** Richart said the play was very entertaining and he recommended to see it.

A. said B. was C. entertaining D. to see

**Question 44:** Not knowing the language and had no friends in the area, she found it difficult to get by.

A. not knowing B. had C. it difficult D. get by

**Question 45:** In order to avoid to make mistakes, take your time and work carefully.

A. in order to B. to make C. take D. carefully

**Question 46:** Opened the letter from her boyfriend, she felt extremely excited.

A. opened B. from C. felt D. excited.

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

**Question 47:** Having spent all his money, Daniel couldn't afford a new watch.

1. As Daniel had bought a new watch, he spent all his money.
2. Danile didn't buy a new watch although he had a lot of money.
3. Because he had spent all the money, Daniel couldn't afford a new watch.
4. Daniel couldn't get a new watch because he didn't have much money.

**Question 48:** I didn't know that you were at home. I didn't drop in.

1. Not knowing that you were at home, but I still dropped in.
2. I didn't know you were at home although I didn't drop in.
3. Not knowing that you were at home, I didn't drop in.
4. If I knew that you were at home, I would drop in.

**Question 49**: I really regret that you haven't told me about her family.

1. If only you would tell me about her family.
2. If only I didn't regret that you hadn't told me about her family.
3. If only you had told me about her family.
4. If only you hadn't told me about her family.

**Question 50:** We have been friends for years. It is quite easy to share secrets between us.

1. Being friends for years, we find it quite easy to share secrets.
2. We find it quite easy to share secrets, being friends for years.
3. We have been friends so that it is quite easy to share secrets between us.
4. Having been friends for years, we find it quite easy to share secrets between us.

# Đáp án

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Đáp án** | **Giải thích chi tiết đáp án** |
| 1 | A | **Kiến thức:** Cụm động từ  throw away: vứt bỏ, bỏ phí  throw in: thêm vào, đưa ra (nhận xét) throw off: cố tống khứ đi  throw out: bác bỏ  **Tạm dịch:** Steve đã bỏ qua cơ hội vượt qua kì thi do dành quá nhiều, thời gian cho câu hỏi dầu tiên. |
| 2 | B | **Kiến thức:** Câu hỏi đuôi  Nếu vế chính có "Nobody" thì ở câu hỏi đuôi ta dùng "they" và ở thể khẳng định Thì ở vế chính là hiện tại đơn (likes) nên trợ động từ ở câu hỏi đuôi ta dùng "do". **Tạm dịch:** Không ai thích cách hành xử của anh ấy, phải không? |
| 3 | B | **Kiến thức:** Cụm động từ  cut out: cắt ra, ngừng hoạt động cut off: cắt đường dây (điện thoại) cut down: giảm, giảm xuống  cut sb up: chém (ai), gây vết tím bầm (cho ai)  **Tạm dịch:** Bà Jenkins ốm không thể ra ngoài và trả hoá đơn điện thoại, và họ vừa mới cắt đường dây điện thoại. Bà ấy nên đi khiếu nại! |
| 4 | C | **Kiến thức:** Thức giả định và động từ khuyết thiếu would: sẽ (dùng trong quá khứ diễn tả một việc sẽ xảy ra) should: nên.  could: có thể (chỉ tiềm năng, khả năng)  might: có thể (chỉ khả năng xảy ra)  **Tạm dịch:** ước gì tôi có thể chơi ghi ta tốt như cậu! |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | C | **Kiến thức:** Động từ nguyên mẫu  **Giải thích:**  Persuade + sb + to V: thuyết phục ai làm gì.  **Tạm dịch:** John và Karen thuyết phục tôi tham dự buổi hội nghị. |
| 6 | B | **Kiến thức:** Cụm động từ  **Giải thích:**  hand over: bàn giao  tide over: giúp vượt qua (thời gian khó khăn)  get over: kết thúc make over: cải thiện  **Tạm dịch:** Có thể cho mình mượn ít tiền để vượt qua khó khăn đến hết cuối tháng không? |
| 7 | A | **Kiến thức:** Danh động từ  **Giải thích:**  can't/ couldn't help + V-ing: không nhịn được/ không thể không...  **Tạm dịch:** Khi nghe rằng mình đã trượt kỳ thi đại học, Trang không nhịn được oà khóc. |
| 8 | D | **Kiến thức:** Từ vựng, cụm động từ come in for: nhận được cái gì look down on: khinh thường ai  go down with: bị ốm  get on with: có mối quan hệ tốt với ai  **Tạm dịch:** Cô ấy không có năm đầu đại học tốt đẹp vì không có mối quan hệ tốt với các bạn mới. |
| 9 | D | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu  **Giải thích:**  Phỏng đoán ở hiện tại (độ chắc chắn ~ 90%): S + must + V (inf)  **Tạm dịch:** Họ vừa mới khởi hành. Giờ chắc là họ đang trên đường đến đó. |
| 10 | B | **Kiến thức:** Cụm động từ  put up with: chịu đựng ai hoặc cái gì đấy  keep up with: bắt kịp với  get on with: thân thiện (với ai), ăn ý (với ai) deal with: giải quyết cái gì  **Tạm dịch:** Công việc của thế giới đang phát triển rất nhanh. Nếu bạn không tự  học liên tục, chúng ta sẽ không theo kịp các chuyển động của xã hội. |
| 11 | A | **Kiến thức:** Thức giả định  recommend (that) S (should) do sth => B, D loại  finish doing sth: hoàn thành việc làm gì  finish (sth) to do sth: hoàn thành (cái gì) để làm cái gì  **Tạm dịch:** Giáo viên khuyên Tom nên hoàn thành bài luận của mình càng sớm  càng tốt. |
| 12 | D | **Kiến thức:** Câu hỏi đuôi  **Giải thích:**  Vế trước là khẳng định thì câu hỏi đuôi là phủ định, và ngược lại. Vế trước dùng "there has been" nên câu hỏi đuôi là hasn't there.  **Tạm dịch:** Đã có ít mưa trong khu vực này quá lâu, có phải không? |
| 13 | B | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | must have done sth: chắc hẳn đã làm gì  should have done sth: nên đã làm gì (nhưng thực tế không làm) can have done sth: có thể làm gì (chỉ khả năng thực hiện) might have done sth: có thể đã làm gì (chỉ khả năng xảy ra)  **Tạm dịch:** John bị trục xuất vì lí do thị thực hết hạn. Anh ta lẽ ra đã phải đổi nó |
| 14 | B | **Kiến thức:** Cụm động từ  get by: được đánh giá là hay, được chấp nhận  get on: chịu đựng, sống sót (trong câu này đồng nghĩa với get along) get round: giải quyết thành công, khắc phục được  get through: dùng hết, tiêu thụ hết  **Tạm dịch:** Dân làng không biết họ làm cách nào chịu đựng một mùa đông giá  lạnh và khó khăn nữa. |
| 15 | C | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu  **Giải thích:**  will/shall dùng cho tương lai, không phù hợp ở câu này => loại  should: nên => không phù hợp về nghĩa  ta dùng "would" - tương lai trong quá khứ.  **Tạm dịch:** Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường đi làm xa; bà tôi sẽ chăm sóc tôi |
| 16 | A | **Kiến thức**: Động từ khuyết thiếu can: có thể (chỉ khả năng, năng lực) must: phải, bắt buộc  will: sẽ  may: có thể, sẽ (chỉ khả năng xảy ra)  **Tạm dịch:** Mặc dù rất nhiều mối quan ngại, việc đưa mọi người vào vũ trụ dường như chắc chắn; chúng ta có thể nhìn thấy các thành phố mặt trăng và thậm chí là những nền văn hóa con người mới trên các hành tinh khác. |
| 17 | A | **Kiến thức:** Cụm động từ  get down to sth: chú tâm vào cái gì get off sth: ngừng thảo luận vấn đề gì get on: lo liệu, xoay sở  **Tạm dịch:** Học tiếng Anh không quá khó, một khi bạn chú tâm vào nó. |
| 18 | C | **Kiến thức:** Câu hỏi đuôi  **Giải thích:**  Khi vế chính có "hardly" thì câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định => B, D loại.  Vế chính ở thì hiện tại đơn (cooks) nên câu hỏi đuôi ta dùng trợ động từ does.  **Tạm dịch:** Mary hiếm khi nấu ăn, đúng không? |
| 19 | B | **Kiến thức:** Thức giả định  **Giảỉ thích:**  would rather + S2 + V-ed (động từ chia quá khứ)...  **Tạm dịch:** Tôi muốn cậu không động đến khu vườn cho đến khi thời tiết cải thiện hơn. |
| 20 | D | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu  **Giải thích:**  Must: phải => must not: cấm  Should = had better: nên... Have got to V: phải làm gì  **Tạm dịch:** Buổi triển lãm miễn phí cho tất cả học sinh. Chúng ta không phải trả  bất kì loại phí nào. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | C | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu  **Giải thích:**  Should (not) + have + P2: đáng lẽ (không) nên làm gì.  Must + have + P2: chắc hẳn là (diễn tả một phán đoán mang tính logic).  **Tạm dịch:** Bob đã vắng mặt, anh ấy chắc hẳn là lại bị ốm. |
| 22 | B | **Kiến thức:** Cụm động từ  break up: chia tay; kết thúc, chấm dứt  turn down: từ chối, bác bỏ. take off: bắt chước; cất cánh put up: cho ai ở nhờ, ở trọ  **Tạm dịch:** Sự thiếu hỗ trợ của gia đình và mối quan tâm của uỷ ban về việc thiết kế bức tượng đề xuất của cựu Thủ tướng Anh, Margaret Thatcher, bên ngoài nghị  viện Anh quốc là những yếu tố quyết định chính trong việc bác bỏ đơn xin này. |
| 23 | A | **Kiến thức:** Câu hỏi đuôi  **Giải thích:**  Câu hỏi đuôi với mệnh đề chính "let's ẫ.." là "shall we?"  **Tạm dịch:** Chúng ta bắt đầu thảo luận bấy giờ chứ nhỉ? |
| 24 | C | **Kiến thức:** Phrasal verbs take apart: tách ra  tell away: nói ra tell apart: phân biệt take on: đảm nhận  **Tạm dịch:** Cặp sinh đôi quá giống nhau đến mửc hầu như không ai phân biệt  được họ. |
| 25 | D | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu  **Giải thích:**  Could/ May/ Might + have P2: có thể là...  => Dùng để chỉ một tiên đoán trong quá khứ nhưng không có cơ sở.  Must have P2 / Can't have P2.  => Diễn đạt một ý kiến của mình theo suy luận logic (về 1 hành động trong quá  khứ).  Must + have P2.  => Dùng để nói về một tiên đoán xảy ra trong quá khứ nhưng dựa trên những cơ sở rõ ràng.  Should + have P2: đã nên...  **Tạm dịch:** Tom trông rất sự hãi và buồn bã. Cậu ấy hẳn là đã trải qua điều gì kinh  khủng lắm. |
| 26 | B | **Kiến thức:** Danh động từ và động từ nguyên mẫu  **Giải thích:**  Remember +V-ing: nhớ đã làm gì. Remember +to V: nhớ phải làm gì.  **Tạm dịch:** Ann rất ngạc nhiêu khi thấy cửa mở. Cô ấy nhớ là đã khoá cửa trước  khi đi mà. |
| 27 | D | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu  **Giải thích:**  Must have P2: hẳn là đã...=> Dạng bị động: must have been P2. Should have P2: đã nên ... => Dạng bị động: should have been P2. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Tạm dịch**: ông lão đã nên được đưa tới bệnh viện sớm. Tôi nghĩ họ đã làm điều  đó quá muộn. |
| 28 | A | **Kiến thức**: Cụm động từ  take over: tiếp nhận, đảm nhận, kế nhiệm  catch on: bắt kịp stand for: đại diện cho hold on: giữ lấy  **Tạm dịch:** Khi giám đốc của công ty tôi nghỉ hưu, phó giám đốc sẽ kế nhiệm. |
| 29 | D | **Kiến thức:** Cụm động từ  **Giải thích:**  had not done sth: đã không làm gì (thì quá khứ hoàn thành) should have done sth: nên đã làm gì (nhưng thực tế đã không làm) must not do sth: không được làm gì  need not have done sth: không cần đã làm gì (nhưng thực tế là đã làm)  **Tạm dịch**: Hoá ra chúng ta không cần phải vội vã đến sân bay vì máy bay đã bị  trì hoãn vài giờ. |
| 30 | A | **Kiến thức:** Thức giả định  **Giải thích:**  Trong câu là ước cho một việc trong quá khứ, cấu trúc wish cho quá khứ: wish + S + quá khứ hoàn thành.  **Tạm dịch:** Tôi ước rằng bạn đã cho tôi một cái mới thay vì sửa chữa nó như bạn  đã làm. |
| 31 | B | **Kiến thức**: Cụm động từ  **Giải thích:**  put up: để lên, kéo lên, xây dựng  give up: từ bỏ, bỏ cuộc  take up: bắt đầu (một cái gì mới)  turn up = arrive: đến, xuất hiện  **Tạm dịch:** Bob bị bệnh ung thư phổi nặng và bác sĩ đã khuyên anh ta bỏ thuốc lá. |
| 32 | A | **Kiến thức:** Liên từ  make up (v): thu xếp, dàn xếp, làm hoà look down (v): nhìn xuống, hạ giá  fall out (v): cãi nhau, bất hoà bring up (v): nuôi nấng, dạy dỗ  **Tạm dịch:** Tớ biết là chúng ta đã có tranh cãi, nhưng tớ muốn làm hoà. |
| 33 | B | **Kiến thức:** Câu giả định (subjunctive)  **Giải thích:**  Cấu trúc câu giả định với tính từ đứng trước mệnh đề: it + be + adjective + (that)  + S + V (inf) + ...  **Tạm dịch:** Điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được sự bảo vệ môi  trường. |
| 34 | A | **Kiến thức:** Cụm động từ  break out (v): bùng ra, nổ ra  break off (v): kết thúc đột ngột, ngừng  break up (v): giải tán, chấm dứt  **Tạm dịch:** Tất cả các con trai của bà gia nhập quân đội khi chiến tranh nổ ra. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 35 | D | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu  **Giải thích:**  Phân biệt giữa can/could và be able to:   * can/could để diễn tả ai đó nói chung có khả năng hay được phép làm điều gì. * be able to: để chỉ khả năng làm được một việc gì đó, ngoài ra, để đề cập tới một sự việc xảy ra trong một tình huống đặc biệt.   **Tạm dịch:** Mặc dù chơi dưới sức, đội bóng của chúng tôi, U23 Việt Nam đã có  thể đánh bại các đối thủ của họ như Qatar và Irac. |
| 36 | D | **Kiến thức**: Cụm động từ come off (v): diễn ra, rời ra, té  put out (v): truyền tín hiệu, dập tắt (ngọn lửa, điếu thuốc lá,...) switch off (v): cúp, ngắt điện  go out (v): (trong câu này) tắt (đèn, lửa...)  **Tạm dịch:** Khi đèn tắt, chúng tôi không thể thấy gì cả. |
| 37 | D | **Kiến thức**: Cụm động từ  take out (v): lấy ra, rút ra  bring out (v): làm rõ, làm lộ ra, xuất bản  get out (v): ra ngoài  sort out (v): tìm cách giải quyết  **Tạm dịch:** Tôi sẽ giải quyết vấn đề và cho bạn giải pháp sớm nhất có thể. |
| 38 | D | **Kiến thức:** Động từ khuyết thiếu  shouldn't have done: không nên làm nhưng đã làm  must have done: suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật trong quá khứ could, may, might have done: diễn đạt một khả năng có thể ở quá khứ song người nói không dám chắc  needn't have done: không cãn thiết phải làm nhưng đã làm  **Tạm dịch:** Tôi đã không cần phải tưới vườn. Ngay sau khi vừa tưới xong thì trời đã mưa như trút nước. |
| 39 | C | **Kiến thức:** Phrase  **Giải thích:**  Ta có cấu trúc "advise sb not to do sth": khuyên ai không làm cái gì.  **Tạm dịch**: Bác sĩ khuyên tôi không thức khuya.  Đáp án: C |
| 40 | C | **Kiến thức:** Câu hỏi đuôi  **Giải thích:**  Nếu câu đầu có "It seems that" + mệnh đề, ta lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi. Mệnh đề (you are) là khẳng định nên câu hỏi đuôi ta dùng phủ định (aren't you).  **Tạm dịch:** Có vẻ như bạn đúng, có phải không? |
| 41 | C | **Kiến thức:** Danh động từ  **Giải thích:**  Postpone + V-ing: hoãn làm gì.  **Tạm dịch:** Chúng tôi đã phải hoãn đi Pháp vì bọn trẻ ốm. |
| 42 | C | **Kiến thức:** Giả định với "would rather"  **Giải thích:**  Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ:  S1 + would rather that + S2 + past perfect +...  **Tạm dịch:** Tôi ước sao Jane đã không cho em trai tôi vay nhiều tiền như thế khi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | nó hỏi. Tôi biết chắc chắn tôi sẽ phải trả nợ cho nó. |
| 43 | D | **Kiến thức:** Phrase  **Giải thích:**  (to) recommend V-ing = (to) recommend sbd to V: đề cử, giới thiệu, đề nghị,  khuyên bảo.  *=> to see => seeing.*  **Tạm dịch**: Richart nói rằng vở kịch này rất giải trí và anh ấy khuyên nên xem nó |
| 44 | B | **Kiến thức:** Cấu trúc song hành  **Giải thích:**  Khi có "and" thì hai vế phải có cùng chức năng từ loại, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Ta  sử dụng hiện tại phân từ (V-ing) để rút gọn cho mệnh đề mang nghĩa chủ động  => had => having.  **Tạm dịch:** Bất đồng ngôn ngữ và không có bạn bè ở cùng khu, cô ấy nhận ra thật  khó khăn để vượt qua. |
| 45 | B | **Kiến thức:** Phrase, sửa lại câu  **Giải thích:**  Cấu trúc to avoid doing sth: tránh làm cái gì.  => make => making  **Tạm dịch:** Để tránh mắc sai lầm, hãy từ từ và làm việc cẩn thận. |
| 46 | A | **Kiến thức:** Hiện tại phân từ  **Giải thích:**  Ta sử dụng hiện tại phân từ (V-ing) để rút gọn cho mệnh đề mang nghĩa chủ động.  => opened => opening  Tạm dịch: Mở bức thư gửi từ bạn trai, cô ấy rất vui. |
| 47 | C | **Kiến thức:** Phân từ hoàn thành  **Giải thích:**  Sau khi tiêu hết số tiền của mình, Daniel không có đủ điền kiện để mua một chiếc đồng hồ mới.  = Bởi vì anh ấy đã tiêu hết số tiền của mình, Daniel không có đủ điền kiện để mua  một chiếc đồng hồ mới.  Chú ý: Phân từ hoàn thành có dạng Having + Vp2 đứng đầu trong câu có hai mệnh đề đồng chủ ngữ, diễn tả hành động đã hoàn thành trước một hành động khác.  Các phương án còn lại có nghĩa không phù hợp:   1. Bởi vì Daniel đã mua một chiếc đồng hồ mới, anh ấy đã sử dụng hết số tiền của   mình.   1. Daniel không thể mua một chiếc đồng hồ mới mặc dù anh ấy có rất nhiều tiền.   D. Daniel không thể có một chiếc đồng hồ mới bởi vì anh ấy không có nhiều tiền |
| 48 | C | **Kiến thức:** Hiện tại phân từ  **Giải thích:**  Tôi đã không biết bạn có ở nhà. Tôi đã không ghé thăm.  => Đáp án C. Không biết bạn đã có ở nhà, tôi đã không ghé thăm.  Hiện tại phân từ sử dụng V-ing làm chủ ngữ trong câu có hai mệnh đề có cùng chủ ngữ, dùng để miêu tả hai hành động xảy ra đồng thời hoặc để chỉ mối tương quan nguyên nhân - kết quả. Trong câu này là chỉ mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.  Các phương án còn lại: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Không biết bạn đã có ở nhà, nhưng tôi vẫn ghé thăm. 2. Tôi không biết bạn đã có ở nhà mặc dù tôi đã không ghé qua.   D. Nếu tôi biết bạn ở nhà thì tôi sẽ ghé thăm.  Câu điều kiện loại 2: If S V-ed, s would V dùng để 1 chỉ giả định không có thật ở hiện tại. Nhưng bản chất hành động trong câu là xảy ra trong quá khứ, nên ta không chọn D. |
| 49 | C | **Kiến thức:** Thức giả định  **Giải thích:**  If only + S + V-ed (chia thì quá khứ đơn): ước cho hiện tại.  If only S + had + P2: ước cho quá khứ.  **Tạm dịch:** Tôi thực sự tiếc vì bạn chưa kể cho tôi về gia đình cô ấy.  = Giá mà bạn kể cho tôi về gia đình cô ấy. |
| 50 | D | **Kiến thức:** Nối câu  **Giải thích:**  Sử dụng cấu trúc V-ing hoặc "having been P2" để thay thế cho mệnh đề mang nghĩa chủ động (cùng chủ ngữ). Mệnh đề cần thay thế là "We have been friends for years) => having been friends for years.  Chúng tôi đã làm bạn trong nhiều năm. Thật dễ dàng để chia sẻ bí mật giữa chúng tôi.   1. Là bạn bè trong nhiều năm, chúng tôi thấy khá dễ dàng để chia sẻ bí mật. 2. Chúng tôi thấy khá dễ dàng để chia sẻ bí mật, là bạn bè trong nhiều năm. 3. Chúng tôi là bạn bè để dễ dàng chia sẻ bí mật giữa chúng ta. 4. Đã là bạn bè trong nhiều năm, chúng tôi thấy khá dễ dàng để chia sẻ bí mật giữa chúng tôi. |