|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM**  **CỤM TRƯỜNG THPT …………** | **KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023**  **BÀI THI: ANH VĂN**  *Thời gian làm bài : 60 Phút*  *(Không kể thời gian phát đề)* | |
|  |
| **ĐỀ CHÍNH THỨC**  *(Đề thi này có 6 trang, 50 câu )* |
| **Họ và tên :** ............................................................... **SBD:** ................... | | **Mã đề gốc 1** |
|  | |  |
|  | | |

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.***

**Question 1:** A. **g**rade B. **g**room C. **g**uest D. **g**enerous

**Question 2:** A. s**ou**nd B. ar**ou**nd C. c**ou**sin D. ann**ou**nce

***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 primary stress in each of the following questions.***

**Question 3:** A. reform B. poison C. custom D. feature

**Question 4:** A. socialise B. illustrate C. recognise D. oversleep

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

**Question 5**. I really like all the characters in his last film, ………. on a true story about a group of university students in his hometown.

**A.** isbased **B.** basing **C.** based **D.** is basing

**Question 6.** My students do the mini-tests ……….. with fewer mistakes than the previous term.

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

**Question 7.** ……………., they will buy a new house in the countryside.

**A**. When my parents retired **B**. As soon as my parents retires

**C**. After my parents had retired **D**. Since my parents retired

**Question 8**. He is proud ………. his son's achievements.

A. of B. with C. in D. on

**Question 9.** The band isn’t visiting Denmark next May, ……….?

A. does it B. will it C. is it D. has it

**Question 10.** ……. women who set up the first women’s refuges in the UK in the 1970s changed the world.

**A.** The **B.** A **C.** An **D.** Ø

**Question 11.** When Mrs. Maxwell died, Mr. Maxwell became a …………..

**A.** house husband **B.** grass widow **C.** widower **D.** widow

**Question 12.** The province’s personnel administration department announces to award prizes to the staff who can ……….. good solution.

**A.** come up with **B.** catch up with **C.** go through with **D.** live up to

**Question 13.** After leaving for school, my younger sister decided ………. abroad.

**A**. to work **B**. working **C**. work **D**. to working

**Question 14.**

**Mary :** "Just let me know if there is anything else I can do for you in case of need, Janet."

**Janet** **:**"Thanks, Mary. I can count on you to help; You've always been a ……….”

**A.** good deal **B.** good whip **C.** close call **D.** good egg

**Question 15.** More than forty people ………. the highest tower when the bomb exploded in one of the dustbins.

**A.** visited **B.** were visiting **C.** visit **D.** are visiting

**Question 16.** You can ask Joekys anything about algebra. He actually has a quite good ………. for a dead-on calculation.

**A.** understanding **B.** head **C.** knowledge **D.** ability

**Question 17.** A new supermarket ……….. in our neighbourhood in June 2024.

**A.** build **B.** will be built **C.** builds **D.** be built

**Question 18.** At companies like Google, Apple, Facebook, Amazon, and Netflix, they aim at developing long-term plans and digital………...

**A.** interacts **B.** interactive **C.** interactions **D.** interactional

**Question 19.** The technological revolutions and economic development of the 19th century had a considerable …………..on workers.

**A.**  cause **B.**  effect **C.**  consequence **D.** impact

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

**Question 20.** My neighbor is a **reckless** driver. He has been fined for speeding this month.

**A.** famous **B.** enormous **C.** careless **D.** cautious

**Question 21.** Deforestation may seriously **jeopardize** the habitat of many species in the local area.

**A.** set fire to **B.** make way for **C.** do harm to **D.** give rise to.

***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.** Tammy wanted to yell at John for leaving the toilet seat up again, but after their last fight she decided to **let sleeping dogs lie**.

**A.** leave a person alone **B.** disturb somebody

**C.** interfere in a situation  **D.** ignore a problem

**Question 23.** Although it's a long day for us, we are all **contented** with what we do.

**A.** excited **B.** interested **C.** pleased **D.** dissatisfied

***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:** *Albert and Bill are having dinner in Bill’s house.*

**- Albert:** "This dish is really nice!"

**- Bill :** "*……………...* It's called yakitori, and it's made with chicken livers."

**A.** It's my pleasure. **B.** Sure, I'll be glad to.

**C.** I'm glad you like it. **D.** I guess you're right.

**Question 25:** *Paul and Daisy are discussing about life in the future.*

**Paul:** “I believe space travel will become more affordable for many people in the future.”

**Daisy:**“…………………………………………………………………………………….”

**A.** It doesn’t matter at all. **B.** I am sorry to hear that.

**C.** It is very kind of you to say so. D. There’s no doubt about that.

***Mark the letter A, B, C or D on the answer sheet to indicate the underlined part that needs correction***

**Question 26:** William James, the general manager, started with some complementary remarks

about the organisers of the conference.

**Question 27:** I’m becoming increasingly forgetful. Last week I lock myself out of the house twice.

**Question 28:** There were scenes of great joy as the hostages were reunited with her families.

***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 29.** It’s not good for a new driver to drive at that high speed.

A. A new driver shouldn’t drive at that high speed.

B. A new driver needn’t drive at that high speed.

C. A new driver must drive at that high speed.

D. A new driver may drive at that high speed.

**Question 30:** My parents last travelled by bus many years ago.

A. My parents has travelled by bus for many years.

B. My parents travelled by bus for many years.

C. My parents haven’t travelled by bus for many years.

D. My parents didn’t travel by bus many years ago.

**Question 31:** “Who went to Peter’s birthday party last night?” he said to me.

A. He asked me who had gone to Peter’s birthday party last night.

B. He asked me who went to Peter’s birthday party the previous night.

C. He asked me who went to Peter’s birthday party last night.

D. He asked me who had gone to Peter’s birthday party the previous night.

***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 32:** She doesn’t have a car. She can’t drive to work.

A. Provided that she has a car, she can drive to work.

B. If she had a car, she could drive to work.

C. If she has a car, she could drive to work.

D. As if she had a car, she can drive to work.

**Question 33:** I only realized what I had missed when they told me about it later.

**A.** Only after I had realized what I had missed did they tell me about it later.

**B.** As soon as they told me about it I realized what I had missed.

**C.** Only when they told me about it later did I realize what I had missed.

**D.** They told me about it and I realized what I had missed.

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

Plants and animals will find it difficult to escape from or adjust to the effect of global warming. Scientists have already observed shifts in the life cycles of \_\_\_\_\_\_\_ plants and animals, such as flowers \_\_\_\_\_\_\_ earlier and birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting \_\_\_\_\_\_\_ they live or their annual migration patterns due to warmer temperatures.

With further warming, animals will tend to migrate toward the poles and up mountain sides toward higher elevations. Plants will also attempt to shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in unique ecosystems, such as those found in polar and mountaintop regions, are especially at risk \_\_\_\_\_\_\_ migration to new habitats is not possible. For example, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by \_\_\_\_\_\_\_ sea ice but have nowhere farther to go.

*(From “ global warming “ by Michael Mastrandrea and Stephen H. Schneider)*

**Question 34: A.** many **B.** each **C.** much **D.** little

**Question 35: A.** blooming**B.** increasing **C.** growing **D.** swelling

**Question 36: A.** where    **B.** what **C.** which**D.** that

**Question 37: A.** because**B.** but **C.** and**D.** although

**Question 38: A.**dwindling **B.** falling **C.** deepening**D.** decreasing

***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.***

The legal limit for driving after drinking alcohol is 80 milligrams of alcohol in 100 milliliters of blood, when tested. But there is no sure way of telling how much you can drink before you reach this limit. It varies with each person depending on your weight, your sex, if you’ve just eaten and what sort of drinks you’ve had. Some people might reach their limit after only about three standard drinks.

In fact, your driving ability can be affected by just one or two drinks. Even if you’re below the legal limit, you could still be taken to court if a police officer thinks your driving has been affected by alcohol.

It takes about an hour for the body to get rid of the alcohol in one standard drink. So, if you have a heavy drinking session in the evening you might find that your driving ability is still affected the next morning, or you could even find that you’re still over the legal limit. In addition, if you’ve had a few drinks at lunchtime, another one or two drinks in the early evening may well put you over the legal limit.

In a test with professional drivers, the more alcoholic drinks they had had, the more certain they were that they could drive a test course through a set of moveable posts … and the less able **they** were to do it! So the only way to be sure you’re safe is not to drink at all.

Alcohol is a major cause of road traffic accidents. One in three of the drivers killed in road accidents have levels of alcohol which are over the legal limit, and road accidents after drinking are the biggest cause of death among young men. More half of the people stopped by the police to take a **breathalyzer** test have a blood alcohol concentrate of more than twice the legal limit.

It is important to remember that driving after you’ve been drinking doesn’t just affect you. If you’re involved in an accident it affects a lot of other people as well, not least the person you might kill or injure.

**Question 39**. What could be the best title for the passage?

**A.**legal limit for driving **B.**driving ability **C.**drinking and driving **D.**standard of drinks

**Question 40**. The word “**breathalyzer**” in paragraph 5 means ………… .

**A.**a device used by the police to measure the amount of alcohol in a driver’s breath.

**B.**a device used to analyse driver’s blood type.

**C.**a person who measures the amount of alcohol in a driver’s breath.

**D.**a person who has to take a breath test.

**Question 41**. The word “**they**” in paragraph 4 refers to ………………..

**A.**professional drivers **B.**moveable posts **C.**alcoholic drinks **D.**tests

**Question 42**. According to the passage, which of the following is TRUE about the amount of alcohol a person can drink before reaching the legal limit ?

**A.**800 milligrams of pure alcohol **B.**approximately three standard drinks

**C.**exactly proportional to body weight **D.**different for different people

**Question 43**. When might you be taken to court by the police for drinking and driving?

**A.**When the police think that you have been drinking from the way you are driving.

**B.**When you have driven a vehicle after drinking any alcohol at all.

**C.**Only when tests show that you have 80mg of alcohol in 100 ml of blood.

**D.**When you have drunk at least three drinks before driving.

***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.***

Modern technologies have changed the way that people communicate with one another. These technologies provide new and innovative ways for people to communicate -- text messaging, email, chat and social networks. They allow faster and more efficient communication and can help build relationships. However, modern technologies can also have negative effects such as limiting personal contact and **straining** relationships. The nature of the effect depends in large part on the type of relationship.

Modern technologies limit the amount of separation between work and home. With the advent of computers, the Internet and cell phones people can -- and are often expected to -- address work issues from home. This can limit family interactions and cause conflict between family members. The use of Internet and television by children and teenagers also limits the amount time spent with family and can increase conflict between children and their parents.

Young people use modern technologies in increasing numbers to communicate with their friends. Text messaging and online chats have become the preferred method of youth communication. A California State University and UCLA study indicates that for young people face-to-face interactions are less desirable than modern modes of communication. **This preference** could cause an inability to form lasting friendships or difficulty understanding social cues. Others believe that modern technologies increase communication and therefore strengthen friendships.

Starting new relationships -- romantic and otherwise -- can be difficult. Modern technologies allow people to make new connections without the fears characteristic of face-to-face contact. The anonymity and low risk are what makes Internet dating and social networks popular ways of meeting people. However, this anonymity can also be dangerous. In April 2011, a woman sued an online dating site after allegedly being raped by a man she met online.

Modern technologies allow couples to be in contact with each other more than ever before. This can lead to increased expectations and conflict. With the increasing use of cell phones and email, people often expect an **instant** reply to communication. A delayed reply -- or none at all -- can lead to suspicion and anger. The use of social networks can also affect relationships. Information that was once private -- such as relationship conflicts -- is now part of the public sphere.

*(Adapted from https://oureverydaylife.com/)*

**Question 44**. Which of the following could be the main topic of the passage?

**A**. The advantages and disadvantages of social networks.

**B**. The positive and negative effects of modern technologies on communication.

**C**. The differences between the way people communicate in the past and now.

**D**. How people’s relationships have to change to keep up with the development of modern technologies.

**Question 45**. The word “**straining**” in the first paragraph mostly means ……………...

**A**. connecting **B**. healing **C**. breaking down **D**. experiencing pressure

**Question 46**. According to paragraph 2, why do modern technologies cause conflict between family members?

**A**. Because people often take advantage of these technologies to work from home.

**B**. Since parents spend so much time on TV and the Internet that they can’t take care of their children.

**C**. As the pressure of work in modern time is too heavy for parents to solve at the workplace.

**D**. Because people prefer spending time on the Internet to talking with each other.

**Question 47**. What does the phrase “**this preference**” in paragraph 3 refer to?

**A**. the preference for face-to-face communication

**B**. the preference to young people

**C**. the preference for communicating by modern modes

**D**. the preference for communicating with their friends

**Question 48**. The following are benefits of modern technologies mentioned in the passage, **EXCEPT** ………….

**A**. People are easier to keep in touch with their friends.

**B**. Singles can have all information about their partners before face-to-face meeting.

**C**. More work is done from home instead of at the workplace.

**D**. People will have a more efficient way to build new relationships.

**Question 49**. The word “**instant**” in paragraph 5 is closest in meaning to ……………...

**A**. exact **B**. appropriate **C**. immediate **D**. gradual

**Question 50**. It can be inferred from the last paragraph that ……………….

**A**. people’s personal information now is no longer confidential as people depend too much on social networks.

**B**. people’s relationships become worse and worse with the increasing use of modern technologies.

**C**. couples are likely to separate because of the pressure of keeping in touch on social networks.

**D**. conflicts between people are not difficult to solve with the help of modern technologies.

**ĐÁP ÁN CHI TIẾT**

***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.***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. D | Phần gạch chân trong phương án D phát âm là /dʒ/, còn lại phát âm là /g/. |
| 2. C | Phần gạch chân trong phương án C phát âm là / ʌ /, các phương án còn lại là /au /. |

***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 primary stress in each of the following questions.***

|  |  |
| --- | --- |
| 3. A | Chỉ phương án A có trọng âm rơi vào tâm tiết thứ hai. |
| 4. D | Chỉ phương án D có trọng âm rơi vào tâm tiết thứ ba. |

**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**. I really like all the characters in his last film, \_\_\_\_\_\_\_\_ on a true story about a group of university students in his hometown.

**A.** isbased **B.** basing **C.** based **D.** is basing

# **Question 5. C**

# **Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ**

**Giải thích:**

- Ta có mệnh đề quan hệ ở thể chủ động ta sẽ rút gọn động từ thành V-ing, bị động rút gọn thành V3/ed, danh từ có the first, last, only…. chuyển thành to V

- Để rút gọn mệnh đề quan hệ thể bị động, ta lược bỏ đại từ quan hệ và lược bỏ trợ động từ to be (nếu có), sau đó chuyển động từ chính sang dạng V3/ed

**Viết đầy đủ:** I really like all the characters in his last film, **which is based** on a true story about a group of university students in his hometown.

**Rút gọn:** I really like all the characters in his last film, **~~which is~~ based** on a true story about a group of university students in his hometown.

🡪 Đáp án C

**Tạm dịch:** Tôi rất thích tất cả các vai diễn trong bộ phim trước của anh ấy, dựa trên một câu chuyện có thật về một nhóm sinh viên đại học ở quê anh ấy.

**Question 6.** My students do the mini-tests \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with fewer mistakes than the previous term.

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

**Question 6. C**

**Kiến thức:** **So sánh của tính từ và trạng từ - Cấu trúc so sánh hơn của trạng từ**

**Giải thích:**

Trong câu có "than" nên ta sử dụng so sánh hơn.

carefully /ˈkeəfəli/ (adv) 1 cách cẩn thận 🡪 more carefully than

🡪 Đáp án C

**Tạm dịch**:Học sinh của tôi làm các bài kiểu tra cẩn thận ít sai sót hơn học kỳ trước.

**Question 7.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, they will buy a new house in the countryside.

**A**. When my parents retired **B**. As soon as my parents retires

**C**. After my parents had retired **D**. Since my parents retired

**Question 7. B**

**Kiến thức: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian**

**Giải thích:**

Cấu trúc: **As soon as + S + (hiện tại đơn / hiện tại hoàn thành), S + V (tương lại đơn)** 🡪 để diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau

Động từ trong mệnh đề chính chia tương lai đơn 🡪 động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chia thì hiện tại đơn

Loại luôn được các phương án A, C, D do sai cấu trúc hòa hợp về thì

🡪 Đáp án B

**Tạm dịch:** Đến khi con trai họ trở về, họ sẽ đã mua được căn nhà mới ở quê.

**Question 8**.He is proud \_\_\_\_\_\_ his son's achievements.

A. of B. with C. in D. On

Đáp án A

Be pround of : tự hào

**Tạm dịch:** Anh ấy tự hào về thanh tích của con trai anh ấy

# **Question 9. C**

**Kiến thức: Câu hỏi đuôi**

Mệnh đề thể khẳng định, trợ động từ thể phủ định + chủ ngữ?

Mệnh đề thể phủ định, trợ động từ thể khẳng định + chủ ngữ?

🡪 Đáp án C

**Question 10.** \_\_\_\_\_\_ women who set up the first women’s refuges in the UK in the 1970s changed the world

**A.** the **B.** a **C.** an **D.** Ø

**Question 10. A**

**Kiến thức: Mạo từ**

# Giải thích: Mạo từ xác định "**the**" dùng trước những danh từ khi chúng được xác định bằng một mệnh đề/mệnh đề quan hệ ở phía sau

🡪 Danh từ "women" được xác định bởi mệnh đề quan hệ " who set up the first women’s refuges in the UK in the 1970s " nên dùng "the women".

🡪 Đáp án A

**Tạm dịch:** Những người phụ nữ thành lập nơi trú ẩn đầu tiên của phụ nữ ở Anh trong những năm 1970 đã thay đổi thế giới

**Question 11.** When Mrs. Maxwell died, Mr. Maxwell became a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A.** house husband **B.** grass widow **C.** widower **D.** widow

**Question 11. C**

**Kiến thức: Từ vựng**

**Giải thích:**

**A.** house husband /ˈhaʊs hʌzbənd/ (n): người chồng lo việc nhà là chính (trong khi vợ anh ta kiếm tiền về nuôi gia đình)

**B.** grass widow /ˌɡrɑːs ˈwɪdəʊ/(n) người đàn bà mà chồng đi vắng tạm thời; người đàn bà vắng chồng

**C.** widower /ˈwɪdəʊə(r)/ (n): người góa vợ

**D.** widow /ˈwɪdəʊ/ (n) quả phụ, người đàn bà góa chồng

🡪 Đáp án C

**Tạm dịch:** Khi bà Maxwell chết, ông Maxwell trở thành người đàn ông góa vợ.

**Question 12.** The province’s personnel administration department announces to award prizes to the staff who can \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ good solution

**A.** come up with **B.** catch up with **C.** go through with **D.** live up to

**Question 12. A**

**Kiến thức: Cụm động từ**

Ta có một số cụm động từ sau:

**A.** come up with (phr.v): đề xuất

**B.** catch up with (phr.v): xảy đến với ai

**C.** go through with (phr.v): vượt qua

**D.** live up to (phr.v): sống vì ai, vì cái gì

Căn cứ vào nghĩa ta chọn đáp án A là phù hợp

🡪 Đáp án A

**Tạm dịch:** Bộ phận quản lý nhân sự của tỉnh thông báo trao giải thưởng cho những nhân viên có thể đưa ra giải pháp tốt

**Question 13.** After leaving for school, my younger sister decided \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ abroad.

**A**. to work **B**. working **C**. work **D**. to working

**Question 13. A**

**Kiến thức: Danh động từ và động từ nguyên thể**

**Giải thích:**

Ta có cấu trúc: **decide to do something**: quyết định làm gì

🡪 Đáp án A

**Tạm dịch**: Sau khi ra trường, em gái tôi quyết định làm việc ở nước ngoài.

**Question 14. A:** "Just let me know if there is anything else I can do you for you in case of need, Janet."

**B:**"Thanks, Mary. I can count on you to help; You've always been a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.”

**A.** good deal **B.** good whip **C.** close call **D.** good egg

**Question 14. D**

**Kiến thức: Thành ngữ**

**Giải thích:**

**A**. good deal (idiom) (adv): thường xuyên, nhiều

**B**. good whip (n.phr): người đánh xe ngựa giỏi

**C**. close call (idiom): một phen thoát chết trong gang tấc, ngàn cân treo sợi tóc

**D**. good egg (idiom): người tốt

🡪 Đáp án D

**Tạm dịch**: **A:** “Hãy cho tôi biết nếu có điều gì tôi có thể giúp bạn trong trường hợp cần thiết nhé, Janet.”

**B:** “Cảm ơn, Mary. Tôi tin tưởng bạn giúp đỡ. Bạn luôn là 1 người tốt.”

**Question 15.** More than forty people \_\_\_\_ the highest tower when the bomb exploded in one of the dustbins.

**A.** visited **B.** were visiting **C.** visit **D.** are visiting

**Question 15. B**

**Kiến thức: Sự phối hợp về thì của động từ**

**Giải thích**:

Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn kết hợp trong cấu trúc:

S + were/was + Ving + **when** + S + V2/ed

**When** + S + V2/ed, S + were/was + Ving

🡪 Đáp án B

**Tạm dịch**: Hơn bốn mươi người đang tham quan ngọn tháp cao nhất thì quả bom phát nổ tại một trong những thùng rác.

**Question 16.** You can ask Joekys anything about algebra. He actually has a quite good \_\_\_\_\_ for a dead-on calculation

**A.** understanding **B.** head **C.** knowledge **D.** ability

**Question 16. B**

**Kiến thức: Từ vựng, cụm từ cố định**

**Giải thích:**

**A.** have (good) understanding of: có hiểu biết về….

**B.** have a (good) head for sth: có khả năng làm điều gì đó rất tốt

**C.** have a (good) knowledge of sth: có kiến thức về ….

**D.** have the ability to do sth: có khả năng về ….

🡪 Đáp án B

**Tạm dịch:** Bạn có thể hỏi Joekys mọi thứ về môn đại số. Cậu ấy thật sự có năng khiếu về tính toán chính xác.

**Question 17.** A new supermarket \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in our neighbourhood in June 2024.

**A.** build **B.** will be built **C.** builds **D.** be built

**Question 17. B**

**Kiến thức:** **Câu bị động**

**Giải thích:**

in June 2024 🡪 chia thì tương lại đơn

A new supermarket 🡪 câu bị động

Câu bị động của thì tương lai đơn: S + will be + V3/ed ……+ trạng từ nơi chốn + by O + trạng từ thời gian

🡪 Đáp án B

**Tạm dịch:** Một siêu thị mới sẽ được xây ở khu vực của chúng ta vào tháng 6 năm 2024.

**Question 18.** At companies like Google, Apple, Facebook, Amazon, and Netflix, they aim at developing long-term plans and digital\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** interacts **B.** interactive **C.** interactions **D.** interactional

**Question 18. C**

**Kiến thức: Từ loại**

**Giải thích:**

**A**. interact /ˌɪntərˈækt/ (v): tương tác

**B**. interactive /ˌɪntərˈæktɪv/ (a): tương tác, tác động lẫn nhau

**C**. interaction /ˌɪntərˈækʃn/ (n): sự tương tác

**D.** interactional /ˌɪntərˈækʃənl/ (a): tác động, chịu ảnh hưởng của nhau

🡪 digital /ˈdɪdʒɪtl/(a): thuộc con số

Sau vị trí tính từ ta cần 1 danh từ

🡪 digital interactions: tương tác kỹ thuật số

🡪 Đáp án C

**Tạm dịch:** Tại các công ty như Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Google, mục tiêu của họ là phát triển các kế hoạch dài hạn và tương tác kỹ thuật số.

**Question 19.** The technological revolutions and economic development of the 19th century had a considerable \_\_\_\_\_ on workers.

**A.** cause **B.** efect **C.** consequence **D.** impact

**Question 19. D**

**Kiến thức: Từ vựng, từ cùng trường nghĩa**

**Giải thích:**

**A.** cause /kɔːz/ (n): lý do

**B.** effect /ɪˈfekt/ (n): ảnh hưởng lên cái gì

🡪 have an effect on something: có ảnh hưởng, tác động lên cái gì

**C.** consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ (n): hậu quả

**D.** impact /ˈɪmpækt/ (n): tác động mạnh

🡪 have/make an impact on/upon somebody/something: có tác động mạnh mẽ lên ai/cái gì (thường là mới mẻ)

**\* effect và impact** có cấu trúc giống nhau nhưng ý nghĩa của nó có sự khác biệt:

+ have an effect on something: có ảnh hưởng lên cái gì (**nhấn mạnh kết quả của sự ảnh hưởng** lên hành động, sự ảnh hưởng dẫn đến 1 kết quả cụ thể)

+ have/make an impact on/upon somebody/something: có tác động mạnh mẽ lên ai/cái gì (thường là mới mẻ, **nhấn mạnh đến ảnh hưởng** của hành động)

\* Xét về nghĩa của câu này, ảnh hưởng của những thay đổi tác động lên con người lao động nên đáp án đúng là D

🡪 Đáp án D

**Tạm dịch:** Những sự thay đổi về công nghệ và phát triển về kinh tế ở thế kỷ 19 đã có ảnh hưởng đáng kể đến người lao động.

**Question 20**. **Đáp án C**

Kiến thức: Đồng nghĩa (từ đơn)

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. famous (adj): nổi tiếng B. enormous (adj): rộng lớn

C. careless (adj): bất cẩn, cẩu thả D. cautious (adj): cẩn thận, thận trọng

=> reckless (adj): liều lĩnh, không âu lo = careless

Vậy đáp án đúng là C

Tạm dịch: Hàng xóm của tôi là một người lái xe liều lĩnh. Anh ấy đã bị phạt vì chạy quá tốc độ trong tháng này.

**Question 21**. **Đáp án C**

Kiến thức: Đồng nghĩa (từ đơn)

Xét các đáp án:

A. set fire to (v): đốt cháy. B. make way for (v): nhường chỗ.

C. do harm to: gây hại cho D. give rise to (v): làm tăng.

do harm to: gây hại cho.= jeopardize: gây nguy hiểm, hủy hoại

Vậy đáp án đúng là C

Tạm dịch: Nạn phá rừng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến môi trường sống của nhiều loài trong khu vực

**Question 22**. **Đáp án C**

Kiến thức: Trái nghĩa (cụm từ hoặc thành ngữ)

Giải thích:

Ta có thành ngữ **let sleeping dogs lie** có nghĩa là đừng gợi lại những chuyện không hay trong quá khứ

Xét các đáp án:

**A.** leave a person alone: để người ở lại cô đơn

**B.** disturb somebody: làm phiền ai đó

**C.** interfere in a situation: can thiệp vào tình huống

**D.** ignore a problem: thờ ơ vấn đề

let sleeping dogs lie><interfere in a situation

Vậy đáp án đúng là C

Tạm dịch: Tammy muốn hét vào mặt John vì đã rời khỏi bồn cầu một lần nữa, nhưng sau cuộc chiến cuối cùng của họ, cô quyết định để mọi chuyện đi qua.

**Question 23**. **Đáp án D**

Kiến thức: Trái nghĩa (từ đơn)

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. excited: hứng thú B. interested: quan tâm, thích thú về.

C. pleased: hài lòng D. dissatisfied: không bằng lòng, bất mãn

dissatisfied: không bằng lòng, bất mãn >< contented with: hài lòng, thỏa mãn

Vậy đáp án đúng là D

Tạm dịch: Mặc dù đó là 1 ngày dài đối với chúng tôi, chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi làm.

**Question 24 (TH) Đáp án C**

**Kiến thức**: Ngôn ngữ giao tiếp

**Giải thích:**

Albert và Bill đang ăn tối trong nhà của Bill

-Albert: “Món này ngon thật!”

-Bill: “……Nó được gọi là yakitori, và nó được làm bằng gan gà”.

A. Đó là niềm vui của tôi. => không phù hợp nghĩa

B. Chắc chắn, tôi sẽ rất vui. => không phù hợp nghĩa

C. Tôi rất vui vì bạn thích nó.

D. Tôi đoán bạn đúng => không phù hợp nghĩa

**Question 25 (TH) Đáp án D**

**Kiến thức**: Ngôn ngữ giao tiếp

**Giải thích**:

Paul và Daisy đang thảo luận về cuộc sống trong tương lai.

Paul: “Tôi tin rằng du hành vũ trụ sẽ trở nên hợp lý hơn đối với nhiều người trong tương lai.”

Daisy: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

A. Nó không thành vấn đề gì cả. => không phù hợp nghĩa

B. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. => không phù hợp nghĩa

C. Bạn rất tử tế khi nói như vậy. => không phù hợp nghĩa

D. Không có nghi ngờ gì về điều đó

**Question 26:** William James, the general manager, started with some complementary remarks

**A B C**

about the organisers of the conference.

**D**

▪️ Complementary: bổ sung

▪️ Complimentary (adj): có tính chất khen ngợi

**Sửa:** complementary **→** Complimentary

**Tạm dịch:** William James, tổng giám đốc, bắt đầu với một số nhận xét có tính chất khen ngợi về những

người tổ chức hội nghị.

**→ Chọn đáp án C**

**Question 27:** I’m becoming increasingly forgetful. Last week I lock myself out of the house twice.

**A B C D**

Để diễn tả một sự việc xảy ra trong quá khứ, ta chia động từ ở thì QKĐ

**Sửa:** lock **→** locked

**Tạm dịch:** Tôi ngày càng đãng trí. Tuần trước tôi tự khoá mình bên ngoài nhà hai lần.

**→ Chọn đáp án B**

**Question 28 :** There were scenes of great joy as the hostages were reunited with her families.

her → their

Tính từ sở hữu của “hostages”. : Con tin

***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.***

|  |  |
| --- | --- |
| 29. A | Phương án A gần nghĩa nhất. |
| 30. C | Phương án C gần nghĩa nhất. |
| 31. D | Phương án D gần nghĩa nhất. |

Question 32: She doesn’t have a car. She can’t drive to work.

A. Provided that she has a car, she can drive to work.

B. If she had a car, she could drive to work.

C. If she has a car, she could drive to work.

D. as if she had a car, she can drive to work.

**ĐÁP ÁN : B**

**Kiến thức:** Câu điều kiện loại 2

**Giải thích:**

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả điều giả định ngược với hiện tại.

If + S+ V-ed…, S+ would/ could/… + V

**Đáp án: B**. If she had a car, she could drive to work.

**Đáp án A,C,D sai cấu trúc**

**Question 33:** I only realized what I had missed when they told me about it later.

**A.** Only after I had realized what I had missed did they tell me about it later.

**B.** As soon as they told me about it I realized what I had missed.

**C.** Only when they told me about it later did I realize what I had missed.

**D.** They told me about it and I realized what I had missed.

**Đáp án C**

**Dịch nghĩa:** Tôi chỉ nhận ra những gì tôi đã bỏ lỡ khi họ nói với tôi về nó sau này.  
**Xét các đáp án:**  
**A.** Only after I had realized what I had missed did they tell me about it later. → Chỉ sau khi tôi nhận ra những gì tôi đã bỏ lỡ, họ mới nói với tôi về điều đó, sai nghĩa.  
**B.** As soon as they told me about it I realized what I had missed. → Ngay sau khi họ nói với tôi về điều đó, tôi nhận ra những gì tôi đã bỏ lỡ, sai nghĩa.  
**C.** Only when they told me about it later did I realize what I had missed. → Chỉ khi họ nói với tôi về điều đó sau đó, tôi mới nhận ra những gì tôi đã bỏ lỡ, đúng nghĩa.  
**D.** They told me about it and I realized what I had missed. → Họ nói với tôi về điều đó và tôi nhận ra những gì tôi đã bỏ lỡ, sai nghĩa.

***Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 34 to 38.***

Plants and animals will find it difficult to escape from or adjust to the effect of global warming. Scientists have already observed shifts in the life cycles of (34) \_\_\_\_\_\_\_ plants and animals, such as flowers (35) \_\_\_\_\_\_\_ earlier and birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting (36) \_\_\_\_\_\_\_ they live or their annual migration patterns due to warmer temperatures.

With further warming, animals will tend to migrate toward the poles and up mountain sides toward higher elevations. Plants will also attempt to shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in unique ecosystems, such as those found in polar and mountaintop regions, are especially at risk (37) \_\_\_\_\_\_\_ migration to new habitats is not possible. For example, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by (38) \_\_\_\_\_\_\_ sea ice but have nowhere farther to go.

**Question 34: A.** many **B.** each **C.** much **D.** little

**Question 35: A.** blooming**B.** increasing **C.** growing **D.** swelling

**Question 36: A.** where    **B.** what **C.** which**D.** that

**Question 37: A.** because**B.** but **C.** and**D.** although

**Question 38: A.**dwindling **B.** falling **C.** deepening**D.** decreasing

**Question 34**. **Đáp án: A**

Kiến thức: Đọc điền từ

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. Many + danh từ số nhiều đếm được: nhiều B. Each + danh từ số ít: mỗi, một

C. Much + danh từ không đếm được D. Little + danh từ không đếm được

Vậy đáp án đúng là A

Thông tin: Scientists have already observed shifts in the life cycles of (34) \_\_\_\_**many**\_\_\_\_ plants and animals, such as flowers blooming earlier and birds hatching earlier in the spring.

Tạm dịch: Các nhà khoa học đã quan sát thấy sự thay đổi trong chu kỳ sống của nhiều loài thực vật và động vật, chẳng hạn như hoa nở sớm hơn và chim nở sớm hơn vào mùa xuân.

**Question 35**. **Đáp án: B**

Kiến thức: Đọc điền từ

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. increasing : tăng B. blooming: nở hoa

C. growing: phát triển D. swelling: sưng lên

Dựa vào nghĩa, đáp án đúng là B

Thông tin: Scientists have already observed shifts in the life cycles of many plants and animals, such as flowers (35) \_\_\_ **blooming** \_\_\_\_earlier and birds hatching earlier in the spring.

Tạm dịch: Các nhà khoa học đã quan sát thấy sự thay đổi trong chu kỳ sống của nhiều loài thực vật và động vật, chẳng hạn như hoa nở sớm hơn và chim nở sớm hơn vào mùa xuân.

**Question 36: Đáp án D**

Kiến thức: Đọc điền từ

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. that: thay thế cho danh từ chỉ người và vật có chức năng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định.

B. what: cái gì (không phải đại từ quan hệ)

C. which: thay thế cho danh từ chỉ vật có chức năng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ.

D. where: thay thế cho danh từ chỉ nơi chốn và có chức năng làm trạng từ chỉ nơi chốn trong mệnh đề quan hệ.

Ta thấy danh từ mà đại từ quan hệ thay thế “shifting” và sau đại từ quan hệ là “they live” nên đáp án đúng là D (where)

Thông tin: Many species have begun shifting (36) \_\_\_**where**\_\_\_ they live or their annual migration patterns due to warmer temperatures.

Tạm dịch: Nhiều loài đã bắt đầu dịch chuyển nơi chúng sinh sống hoặc mô hình di cư hàng năm của chúng do nhiệt độ ấm hơn.

**Question 37: Đáp án A**

Kiến thức: Đọc điền từ

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. because (+ clause): bởi vì     B. but : nhưng

C. and : và     D. although: mặc dù

Dựa vào nghĩa, đáp án đúng là A

Thông tin: Species living in unique ecosystems, such as those found in polar and mountaintop regions, are especially at risk (37) \_\_\_**because**\_\_\_ migration to new habitats is not possible.

Tạm dịch: Các loài sống trong các hệ sinh thái độc đáo, chẳng hạn như các loài được tìm thấy ở các vùng cực và đỉnh núi, đặc biệt gặp rủi ro vì không thể di cư đến các môi trường sống mới.

**Question 38: Đáp án D**

Kiến thức: Đọc điền từ

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. decreasing: giảm    B. falling: rơi

C. deepening: trở nên sâu hơn                D. dwindling: tan, thu nhỏ dần

Dựa vào nghĩa, đáp án đúng là D

Thông tin: For example, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by (38) \_\_\_ **dwindling** \_\_\_ sea ice but have nowhere farther to go.

Tạm dịch: Ví dụ, gấu Bắc Cực và động vật biển có vú ở Bắc Cực đã bị đe dọa bởi băng biển đang tan dần nhưng không còn nơi nào xa hơn để đi.

**Question 39. Đáp án : C**

Kiến thức: Đọc hiểu

# **Giải thích:**

# **Câu nào có thể là tiêu đề hay nhất cho đoạn văn.**

A. Giới hạn hợp pháp cho việc lái xe B. Khả năng lái xe

C. Uống rượu và lái xe D. Tiêu chuẩn của việc uống rượu

# **Bài viết nói về mối liên quan giữa việc uống rượu và lái xe**

# Question 40 . Đáp án : A

Kiến thức: Đọc hiểu

# **Giải thích:**

Từ “ breathalyser” trong đoạn 5 có nghĩa là:

A. một thiết bị được sử dụng bởi cảnh sát để đo nồng độ cồn trong hơi thở của người lái xe

B. một thiết bị được sử dụng để phân tích nhóm máu của người lái xe

C. một người mà đo nồng độ cồn trong hơi thở của người lái xe

D. một người mà phải kiểm tra hơi thở

-“ breathalyser”: dụng cụ kiểm tra lượng rượu trong hơi thở.

# Question 41. Đáp án : A

Kiến thức: Đọc hiểu

# **Giải thích:**

# **Từ “they” trong đoạn 4 là chỉ:**

# **A. Những người lái xe chuyên nghiệp B. Những cột mốc có thể di chuyển được**

# **C. Những đồ uống có cồn D. những bài kiểm tra**

Thông tin: “In a test with professional **drivers**, the more alcoholic drinks they had had, the more certain they were that they could drive a test course through a set of moveable posts … and the less able **they** were to do it!

Tạm dịch: Trong một thử nghiệm với các tài xế chuyên nghiệp, họ càng uống nhiều đồ uống có cồn thì họ càng chắc chắn rằng họ có thể làm một bài kiểm tra lái xe qua những chiếc cột di động và ... họ càng ít có khả năng làm điều đó!

# Question 42. D

Kiến thức: Đọc hiểu

# **Giải thích:**

Lượng rượu mà một người có thể uống trước khi đạt đến giới hạn pháp lý là .

A. 800 mg rượu nguyên chất B. tỷ lệ chính xác với trọng lượng cơ thể

C. khoảng ba ly thông thường D. khác nhau với những người khác nhau

Thông tin: But there is no sure way of telling how much you can drink before you reach this limit. It varies with each person depending on your weight, your sex, if you‟ve just eaten and what sort of drinks you‟ve had.

Tạm dịch: Nhưng không có cách nào chắc chắn để cho bạn biết bạn có thể uống bao nhiêu trước khi bạn đạt đến giới hạn này. Nó thay đổi theo từng người tùy thuộc vào cân nặng, giới tính, vào việc bạn có vừa mới ăn không và loại đồ uống bạn đã uống.

# Question 43. A

Kiến thức: Đọc hiểu

# **Giải thích:**

Khi nào bạn có thể bị cảnh sát đưa ra tòa vì uống rượu và lái xe?

A. Khi cảnh sát nhận ra rằng bạn đã uống rượu từ cách bạn lái xe.

B. Chỉ khi xét nghiệm cho thấy bạn có 80mg cồn trong 100 ml máu.

C. Khi bạn lái xe sau khi uống bất kỳ chút đồ uống có cồn nào.

D. Khi bạn đã uống ít nhất ba ly trước khi lái xe.

Thông tin: Even if you‟re below the legal limit, you could still be taken to court if a police officer thinks your driving has been affected by alcohol.

Tạm dịch: Ngay cả khi bạn ở dưới mức giới hạn pháp lý, bạn vẫn có thể bị đưa ra tòa nếu cảnh sát cho rằng việc lái xe của bạn bị ảnh hưởng bởi rượu.

Dịch bài đọc:

Giới hạn pháp lý trong lái xe sau khi uống đồ uống chứa cồn là 80 mg cồn trong 100 ml máu, khi được kiểm tra. Nhưng không có cách nào chắc chắn để cho bạn biết bạn có thể uống bao nhiêu trước khi bạn đạt đến giới hạn này. Nó thay đổi theo từng người tùy thuộc vào cân nặng, giới tính, vào việc bạn có vừa mới ăn không và loại đồ uống bạn đã uống. Một số người có thể đạt đến giới hạn của họ sau khi uống chỉ 3 ly bình thường.

Trên thực tế, khả năng lái xe của bạn có thể bị ảnh hưởng chỉ bằng một hoặc hai ly rượu. Ngay cả khi bạn ở dưới mức giới hạn pháp lý, bạn vẫn có thể bị đưa ra tòa nếu cảnh sát cho rằng việc lái xe của bạn bị ảnh hưởng bởi rượu.

Mất khoảng một giờ để cơ thể loại bỏ chất cồn trong một ly rượu bình thường. Vì vậy, nếu bạn có một buổi nhậu nhiều vào buổi tối, bạn có thể thấy rằng khả năng lái xe của bạn vẫn bị ảnh hưởng vào sáng hôm sau, hoặc thậm chí bạn có thể thấy rằng bạn vẫn còn vượt quá giới hạn pháp lý. Ngoài ra, nếu bạn đã có uống vài ly vào bữa trưa, một hoặc hai ly nữa vào buổi chiều tối cũng có thể đưa bạn vượt quá giới hạn pháp lý.

Trong một thử nghiệm với các tài xế chuyên nghiệp, họ càng uống nhiều đồ uống có cồn thì họ càng chắc chắn rằng họ có thể làm một bài kiểm tra lái xe qua những chiếc cột di động và ... họ càng ít có khả năng làm điều đó!

Vì vậy, cách duy nhất để chắc chắn rằng bạn an toàn là không uống chút nào cả.

Đồ uống có cồn là một nguyên nhân chính của tai nạn giao thông đường bộ. Cứ ba tài xế thì có một người thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ do có nồng độ cồn vượt quá giới hạn pháp lý, và tai nạn trên đường sau khi uống rượu là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở nam thanh niên. Hơn một nửa số người bị cảnh sát dừng lại để kiểm tra hơi thở có nồng độ cồn trong máu cao hơn gấp đôi giới hạn pháp lý.

Điều quan trọng cần nhớ là lái xe sau khi bạn đã uống rượu không chỉ ảnh hưởng bản thân bạn. Nếu bạn gây ra một vụ tai nạn, nó ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, đặc biệt là người mà bạn có thể làm chết hoặc làm bị thương.

**Question 44**. **Đáp án : B**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Câu nào trong các câu sau có thể là chủ đề chính của đoạn văn?

Xét các đáp án:

A. Những thuận lợi và bất lợi của mạng xã hội.

B. Những tác động tích cực và tiêu cực của công nghệ hiện đại lên sự giao tiếp.

C. Sự khác biệt về cách giao tiếp trong quá khứ và bây giờ.

D. Mối quan hệ của con người phải thay đổi như thế nào để theo kịp với sự phát triển của công nghệ hiện đại.

Thông tin: Modern technologies have changed the way that people communicate with one another. These technologies provide new and innovative ways for people to communicate -- text messaging, email, chat and social networks. They allow faster and more efficient communication and can help build relationships. However, modern technologies can also have negative effects such as limiting personal contact and straining relationships.

Tạm dịch: Công nghệ hiện đại đã thay đổi cách con người giao tiếp với nhau. Những công nghệ này cung cấp cho con người những cách giao tiếp mới và cải tiến – nhắn tin, thư điện tử, trò truyện online và mạng xã hội. Chúng cho phép chúng ta giao tiếp nhanh hơn và hiệu quả hơn và có thể xây dựng các mối quan hệ. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại cũng có thể có những tác động tiêu cực như hạn chế tiếp xúc cá nhân và làm căng thẳng các mối quan hệ.

**Question 45**. **Đáp án: D**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Từ “straining” trong đoạn 1 có nghĩa là \_\_\_\_\_\_\_\_.

Xét các đáp án:

A. kết nối B. hàn gắn

C. phá vỡ D. làm căng thẳng, áp lực

Từ đồng nghĩa: strain (kéo căng, làm căng thẳng) = experience pressure

Thông tin: However, modern technologies can also have negative effects such as limiting personal contact and straining relationships.

Tạm dịch: Tuy nhiên, công nghệ hiện đại cũng có thể có những tác động tiêu cực như hạn chế tiếp xúc cá nhân và làm căng thẳng các mối quan hệ.

**Question 46**. **Đáp án A**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Theo đoạn 2, tại sao công nghệ hiện đại lại gây ra các mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình?

Xét các đáp án:

A. Bởi vì mọi người thường tận dụng những công nghệ này để giải quyết công việc tại nhà.

B. Bởi vì cha mẹ dành quá nhiều thời gian cho TV và internet đến nỗi họ không thể chăm sóc con cái.

C. Bởi vì áp lực của công việc trong thời hiện đại quá nặng nề để bố mẹ có thể giải quyết hết tại nơi làm việc.

D. Bởi vì mọi người thích sử dụng internet hơn là nói chuyện với nhau.

Thông tin: Modern technologies limit the amount of separation between work and home. With the advent of computers, the Internet and cell phones people can -- and are often expected to -- address work issues from home. This can limit family interactions and cause conflict between family members.

Tạm dịch: Công nghệ hiện đại rút ngắn khoảng cách giữa nơi làm việc và gia đình. Với sự ra đời của máy tính, internet và điện thoại di động, người ta có thể - và được mong đợi sẽ - xử lý các công việc tại nhà. Điều này có thể làm hạn chế tương tác trong gia đình và gây ra các mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.

**Question 47**. **Đáp án C**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Cụm từ “**this preference**” trong đoạn 3 đề cập đến điều gì?

Xét các đáp án:

A. sự ưa thích giao tiếp trực tiếp

B. sự thiên vị cho giới trẻ

C. sự ưa thích giao tiếp bằng các phương tiện hiện đại

D. sự ưa thích giao tiếp với bạn bè

Thông tin: Text messaging and online chats have become the preferred method of youth communication. A California State University and UCLA study indicates that for young people face-to-face interactions are less desirable than modern modes of communication. This preference could cause an inability to form lasting friendships or difficulty understanding social cues.

Tạm dịch: Nhắn tin và trò chuyện online đã trở thành phương thức yêu thích trong giao tiếp của giới trẻ. Một nghiên cứu của trường đại học bang California và UCLA chỉ ra rằng với giới trẻ thì phương thức giao tiếp trực tiếp không khả quan bằng các phương thức giao tiếp hiện đại. Sở thích này có thể khiến họ không có khả năng duy trì một tình bạn lâu dài hay gặp khó khăn trong các vấn đề xã hội.

Như vậy, this preference (sở thích này) chỉ sự ưa thích giao tiếp bằng các phương tiện hiện đại.

**Question 48**. **Đáp án B**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Những câu sau đây là các lợi ích của công nghệ hiện đại được đề cập trong đoạn văn, ngoại trừ \_\_\_\_\_\_\_\_.

Xét các đáp án:

A. Mọi người dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của họ hơn.

B. Những người độc thân có thể có toàn bộ thông tin về bạn đời của họ trước khi gặp mặt trực tiếp.

C. Nhiều công việc được giải quyết tại nhà hơn thay vì ở nơi làm việc.

D. Mọi người sẽ có 1 cách hiệu quả hơn để xây dựng các mối quan hệ mới.

Thông tin 1: They allow faster and more efficient communication and can help build relationships.

Tạm dịch: Chúng cho phép chúng ta giao tiếp nhanh hơn và hiệu quả hơn và có thể xây dựng các mối quan hệ.

Thông tin 2: With the advent of computers, the Internet and cell phones people can -- and are often expected to -- address work issues from home.

Tạm dịch: Với sự ra đời của máy tính, internet và điện thoại di động, người ta có thể - và được mong đợi sẽ - xử lý các công việc tại nhà.)

Thông tin 3: Others believe that modern technologies increase communication and therefore strengthen friendships.

Tạm dịch: Những người khác tin rằng các công nghệ hiện đại có thể tăng cường sự giao tiếp và do đó sẽ củng cố được tình bạn).

Thông tin 4: The anonymity and low risk is what makes Internet dating and social networks popular ways of meeting people. However, this anonymity can also be dangerous. In April 2011, a woman sued an online dating site after allegedly being raped by a man she met online.

Tạm dịch: Tình trang giấu tên và ít rủi ro là những gì khiến cho hẹn hò trên internet và mạng xã hội trở thành những cách gặp gỡ phổ biến. Tuy nhiên, sự ẩn danh này cũng có thể rất nguy hiểm. Vào tháng tư 2011, một người phụ nữ đã kiện một trang hẹn hò trên mạng sau khi bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông cô ấy gặp qua mạng).

**Question 49**. **Đáp án C**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Từ “**instant**” trong đoạn 5 gần nghĩa nhất với từ \_\_\_\_\_\_\_\_.

Xét các đáp án:

A. chính xác B. phù hợp, tương ứng

C. ngay lập tức D. dần dần, từ từ

Từ đồng nghĩa: instant (ngay tức khắc, ngay lập tức) = immediate

Thông tin: With the increasing use of cell phones and email, people often expect an instant reply to communication. A delayed reply - or none at all - can lead to suspicion and anger.

Tạm dịch: Với sự gia tăng của việc sử dụng di động và thư điện tử, người ta thường mong đợi được trả lời ngay lập tức để duy trì giao tiếp. Việc trả lời chậm trễ - hoặc không trả lời - có thể dẫn tới nghi ngờ và tức giận.

**Question 50**. **Đáp án A**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Question 42: Có thể suy ra từ đoạn cuối rằng \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Xét các đáp án:

A. thông tin cá nhân của mọi người bây giờ không còn bảo mật khi mọi người phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội.

B. mối quan hệ của mọi người trở nên ngày càng xấu đi vì sự gia tăng của việc sử dụng công nghệ hiện đại.

C. các cặp đôi có thể chia tay vì áp lực phải giữ liên lạc qua mạng xã hội.

D. các mâu thuẫn giữa mọi người không khó giải quyết với sự giúp đỡ của công nghệ hiện đại.

Thông tin: The use of social networks can also affect relationships. Information that was once private - such as relationship conflicts - is now part of the public sphere.

Tạm dịch: Việc sử dụng mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng tới các mối quan hệ. Những thông tin từng là riêng tư - như là các mâu thuẫn trong các mối quan hệ - giờ lại là một phần của xã hội.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM**  **CỤM TRƯỜNG THPT …………** | **KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023**  **BÀI THI: ANH VĂN**  *Thời gian làm bài : 60 Phút*  *(Không kể thời gian phát đề)* | |
|  |
| **ĐỀ CHÍNH THỨC**  *(Đề thi này có 6 trang, 50 câu )* |
| **Họ và tên :** ............................................................... **SBD:** ................... | | **Mã đề gốc 2** |
|  | |  |
|  | | |

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions***

**Question 1:** A. **g**row B. **g**reen C. **g**uess D. **g**ene

**Question 2:** A. h**ou**se B. th**ou**sand C. y**ou**ng D. m**ou**th

***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 primary stress in each of the following questions.***

**Question 3:** A. disease B. mission C. altar D. sector

**Question 4:** A. liberate B. justify C. organise D. impolite

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

**Question 5:** The book ………… by MP has sold millions of copies worldwide.

**A.** was written **B.** written **C.** writing **D.** writes

**Question 6:** The performance of the new employee is ……….than that of the previous employee who held the same position.

**A.** better **B.** good **C.** best **D.** the best

**Question 7:** …………. to the nearest city, we will have driven for 5 days.

**A.** When we will get **B.** While we are getting

**C.** As soon as we got **D.** By the time we get

**Question 8:** I'm not very good ……… playing video games.

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

**Question 9:** The journey soon became tedious, ……….. ?

**A.** won't it **B.** wasn't it **C.** didn't it **D.** doesn't it

**Question 10:** My friend plays ……… guitar beautifully in a popular local band.

**A.** Ø (no article) **B.** an **C.** the **D.** a

**Question 11:** Violent crime has been reduced since the laws came into …………. .

**A.** influence **B.** effect **C.** impact **D.** affect

**Question 12:** You will be brought before the disciplinary panel to ……….. your behavior.

**A.** turn down **B.** take up **C.** account for **D.** put down

**Question 13:** They decided ……….. to the beach for their vacation.

**A.** go **B.** to go **C.** going **D.** went

**Question 14:** Be honest! Don't let success go to your ………….. .

**A.** head **B.** mouth **C.** hairs **D.** eyes

**Question 15:** She came while I ……… my homework.

**A.** have done **B.** am doing **C.** was done **D.** was doing

**Question 16:** They want to assimilate into the new culture, but they also want to ………. their own culture.

**A.** conserve **B.** reserve **C.** maintain **D.** preserve

**Question 17**: We hopes thatthe movie ……….. at the cinema next month.

**A.** will show **B.** showed **C.** will be shown **D.** is showing

**Question 18:** The map of the top ten most densely …….. countries in the world includes Monaco, Singapore, Bahrain, Malta, and Bangladesh.

**A.** population **B.** popularly **C.** populated **D.** populate

**Question 19:** Maria will have to experience a nine-month ………..of physiotherapy after she broke her leg in an accident.

**A.** stage **B.** course **C.** chapter **D.** episode

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

**Question 20**. The amount spent on defense is in **sharp** contrast to that spent on housing and health.

**A**. blare **B**. flask **C**. stark **D**. spark

**Question 21**. It is firmly believed that books are a primary means for **disseminating** knowledge and information.

**A**. inventing **B**. distributing **C**. classifying **D**. adapting

***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**. It was obvious that the deal was no longer tenable, so we **kicked it into touch**.

**A.** measure it **B.** mention it **C.** forgot it **D.** approved it

**Question 23**. Jane found herself in **conflict** with her parents over her future career.

**A**. disagreement **B.** harmony **C.** controversy **D.** fighting

***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**. *Tom and Linda are talking about jobs they would like to choose.*

**- Tom:** “I think working as a doctor is a challenging job.”

**- Linda**: “…………………………………………………”

**A**. It’s a good idea. **B**. Not at all.

**C**. I’m sorry, but I agree with you. **D**. That’s exactly what I think.

**Question 25**. *Nam is talking about Hưng’s hairstyle.*

**- Nam:** “You really have a beautiful hairstyle now, Hưng! ”

**- Hưng:** “……………………….! You’ve pushed me into the blush. ”

**A**. It isn’t your work **B**. You must be kidding

**C**. Yes, of course **D**. Nice to meet you

***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 26.** After graduating from Columbia in 2003, he becomes a scholar, travelling to Oxford.

**Question 27.** Jellyfish are not harmless since its sting can cause a serious allergic reaction in some people.

**Question 28.** She is a confidential and practiced speaker who always impresses her audience.

***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 29:** “How many books did you buy last weekend?” asked my mother.

A. My mother asked me how many books had I bought the last weekend.

B. My mother asked me how many books I bought the previous weekend.

C. My mother asked me how many books did I buy the last weekend.

D. My mother asked me how many books I had bought the previous weekend.

**Question 30:** This is the first time I have attended such an enjoyable wedding party.

A. I have never attended such an enjoyable wedding party before.

B. I have ever attended such an enjoyable wedding party before.

C. I attended such an enjoyable wedding party long time ago.

D. I didn’t attend such an enjoyable wedding party for a long time.

**Question 31.** It’s compulsory for the students to correct all these mistakes.

A. The students should correct all these mistakes.

B. The students must correct all these mistakes.

C. The students needn’t correct all these mistakes.

D. The students may not correct all these mistakes.

***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 32**:I’m not rich. I can’t help otherpeople.

**A.** If I am rich, I can help other people. **B.** If I were rich, I can help other people.

**C.** If I am rich, I could help other people. **D.** If I were rich, I could help other people.

**Question 33:** I noticed that I’d seen her before only after she turned up at the meeting.

**A.** Only after she turned up at the meeting did I notice that I’d seen her before.

**B.** No sooner had I noticed that I’d seen her before than she turned up at the meeting.

**C.** Only after did I notice that I’d seen her before she turned up at the meeting.

**D.** Only after I noticed that I’d seen her before did she turn up at the meeting.

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

**Internet Business**

In the mid to late 1990s, thousands of new companies were set up with one purpose: to benefit from the explosion of interest in the internet. Large corporations were happy to invest millions in the weirdest website ideas, confident that they would make a \_\_\_\_\_\_\_ over time. Most of them didn’t. Indeed, the vast majority of them have gone bust, leaving their investors severely out of pocket. So what went wrong?

The main mistake that companies made was to forget to ask how their dot com company (as internet- based companies are sometimes called) would actually make a profit. It sounds fairly obvious now, but in the rush to ‘get on the net’, the whole concept was \_\_\_\_\_\_\_. There was also a second problem \_\_\_\_\_\_\_ dot coms did not anticipate. Yes, internet traffic was increasing enormously, \_\_\_\_\_\_\_ people still felt uncomfortable - many still do, in fact - about buying products and services online. Even if the dot coms had come up with sensible business ideas, it’s unlikely they would have brought in enough to cover their initial investment.

There were \_\_\_\_\_\_\_ exceptions , of course. Some companies have been hugely successful on the internet. Most, however, found it wasn’t as easy to run an internet business as they'd thought.

*(Adapted from Laser B2 by Malcomn Mann and Steve Taylor-Knowles)*

**Question 34: A.** fortune **B**. wealth **C**. treasure **D**. prosperity

**Question 35: A.** overlooked **B**. unobserved **C**. overseen **D**. reviewed

**Question 36: A.** which **B**. who **C**. where **D**. when

**Question 37: A.** but **B**. as **C**. so **D**. despite

**Question 38: A.** some **B**. much **C**. another **D**. any

***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.***

**Building positive family relationships**

The ordinary, everyday things that families do together can help build strong relationships with teenagers. Regular family meals are a great chance for everyone to chat about their day, or about interesting things that are going on or coming up. If parents encourage everyone to have a say, no one will feel they’re being put on the spot to talk. Also, many families find that meals are more enjoyable when the TV isn’t turned on!

We should all take turns choosing outdoor activities for our families. A relaxing holiday or weekend away together as a family can also build togetherness.

One-on-one time with the child gives the parents the chance to stay connected and enjoy each other’s company. It can also be a chance to share thoughts and feelings.

Parents should celebrate the child’s accomplishments, share his disappointments, and show interest in his hobbies. Sometimes it’s just a matter of **showing up** to watch the child play sport or music, or giving him a lift to extracurricular activities.

Family traditions, routines and rituals can help parents and their children set aside regular dates and special times. For example, we might have a movie night together, a favourite meal or cooking session on a particular night, a family games afternoon or an evening walk together.

Agreed household responsibilities give kids of all ages the sense that **they** are making an important contribution to family life. These could be things like chores, shopping or helping older or younger members of the family.

*(Adapted from “Bai tap Tieng Anh 10” by Luu Hoang Tri)*

**Question 39**. The main idea of the passage is …………...

**A**. to give advice on staying connected and enjoying each other’s company

**B**. how to share household chores between family members

**C**. to offer pieces of advice to improve family relationships

**D**. the important role of family traditions, routines and rituals

**Question 40**. The word “**they**” in the last paragraph refers to…………...

**A**. senses **B**. kids

**C**. ages **D**. household responsibilities

**Question 41**. The word “**showing up**” could be replaced by ………...

**A**. promising **B**. enjoying **C**. arriving **D**. refusing

**Question 42**. According to the passage, which of the following statements is **TRUE**?

**A**. Regular family meals are a great chance for everyone to have an opportunity share their daily activities

**B**. Member of the family may talk about TV programmes during the meal

**C**. Everyone should have the spot to talk about .

**D**. Parents often talk about interesting things that are coming soon.

**Question 43.** Children who share household chores with their parents will …………

**A**. enjoy each other’s company

**B**. make the family life better

**C**. be given a chance to do extracurricular activities

**D**. have a family games afternoon or an evening walk together.

***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.***

Human blood comes in four different types, namely A, B, AB and O. In most of the world, most people are ignorant of which blood type they possess, since it is important only if they have to undergo an operation which requires a blood transfusion. In Japan, however, things are different, since a large proportion of the population believes that blood type determines personality and, as a result, over 90% of the population are aware which type they are.

This linking of blood type and personality has ramifications across life, but is especially prominent in prospective relationships and employment. For example, in Japan one popular way to meet romantic partners is to go to specialised venues which conduct speed dating. A single man and woman sit alone together at a table for just a few minutes. Then a bell rings, and **they** go to sit with someone new. Some such venues hold dating sessions which are limited to men or women of a particular blood type. For those who believe in the blood-type theory, this seems to maximise their chance of finding someone special.

The current popularity of the idea exploded in the 1970s following the publication of a book by Masahiko Nomi, even though he was a lawyer and broadcaster who had no medical or psychological training. His ideas were largely anecdotal, and many critics thought it mere superstition, but the book nevertheless **sparked** great interest in the general public. Now his son, Toshitaka, continues to promote the theory, and nowadays it is ubiquitous in Japanese popular culture, featuring on morning TV, women’s magazines and best-selling self-help books.

Much like horoscopes in the West, the blood group theory is regularly **debunked** by scientific experimentation, yet it retains popular appeal. Perhaps one reason for this is that it helps to break the ice in social situations. Japanese people do not always find it easy to express their opinions, so discussing blood types is an indirect way of telling people what you think of them.

*(https://www.scienceabc.com/humans/humans-different-blood-types.html)*

**Question 44.** What could be the best title for the passage?

**A.** The blood-type theory **B.** Blood and its functions

**C.** Different theories about blood type **D.** Masahiko Nomi, a famous author

**Question 45.** How is the blood-type theory used in speed dating?

**A.** People go to tables according to their blood types.

**B.** Dating couples talk about the theory and what it means.

**C.** Some people want to meet only people of a particular blood type.

**D.** People try to guess the blood type of their date.

**Question 46.** What is TRUE about the popularity of the blood-type theory?

**A.** It became popular due to the writings of a father-and-son team.

**B.** It is popular because of a traditional idea in Japanese culture.

**C.** It is not as popular as it was in the 1970s.

**D.** It became popular following experiments conducted by Masahiko Nomi.

**Question 47.** It can be inferred from the passage that in Japan……….

**A.** people associate blood types solely with personality traits.

**B.** a complicated scientific theory relating blood types to personality has been developed.

**C.** many more people than elsewhere know which type of blood they have.

**D.** blood transfusions are made only for certain types of blood.

**Question 48.** What does the word “**they**” in the second paragraph refer to?

**A.** prospective relationships **B.** a single man and woman

**C.** specialised venues **D.** a few minutes

**Question 49.** The word “**sparked**” in paragraph 3 is closest in meaning to…………...

**A.** spoilt **B.** improved **C.** generated **D.** terminated

**Question 50.** The word “**debunked**” in paragraph 1 is closest in meaning to ………….

**A.** recognised **B.** increased **C.** decreased **D.** undervalued

**ĐÁP ÁN CHI TIẾT**

***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.***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. D | Phần gạch chân trong phương án D phát âm là /dʒ/, còn lại phát âm là /g/. |
| 2. C | Phần gạch chân trong phương án C phát âm là / ʌ /, các phương án còn lại là /au /. |

***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 primary stress in each of the following questions.***

|  |  |
| --- | --- |
| 3. A | Chỉ phương án A có trọng âm rơi vào tâm tiết thứ hai. |
| 4. D | Chỉ phương án D có trọng âm rơi vào tâm tiết thứ hai. |

**Question 5: B**

**Tĩnh lược mệnh đề quan hệ**

+ Chủ động: Ving

+ Bị động: Ved/3

+ Số thứ tự, so sánh nhất, the only/last: to V0

**Tạm dịch:** Cuốn sách mà MP viết bán được hàng triệu bản khắp thế giới

**Question 6: A**

So sánh hơn:

+ Tính từ ngắn: ADJ-er

+ Tính từ dài: more +adj

**GOOD 🡪 BETTER 🡪 THE BEST**

**Tạm dịch:** Hiệu suất làm việc của nhân viên mới tốt hơn hiệu suất của nhân viên trước đó đã giữ vị trí tương tự.

**Question 7: D**

**By the time + S + V\_(s/es), S + will + have + V3/ed**

**Tạm dịch:** Vào thời điểm chúng tôi đến thành phố gần nhất, chúng tôi sẽ đã lái xe được năm ngày.

**Question 8: A**

**BE GOOD AT = GIỎI**

**Question 9: C**

Vế trước câu hỏi đuôi dạng khẳng định => câu hỏi đuôi dạng phủ định

Vế trước: The journey soon became => câu hỏi đuôi: didn't it?

**Tạm dịch:** Chuyến đi đã sớm trở nên tẻ nhạt phải không?

**Question 10: C**

Dùng mạo từ THE trước tên nhạc cụ.

Tạm dịch: Bạn tôi chơi ghi ta trong nhóm nhạc địa phương giỏi lắm

**Question 11: B**

**come into effect: có hiệu lực**

**Tạm dịch:** Tội phạm bạo lực đã giảm kể từ khi luật có hiệu lực.

**Question 12: C**

A. turn down: từ chối

B. take up: bắt đầu một sở thích, thói quen

C. account for: thanh minh, giải thích

D. put down: đề/ đặt cái gì xuống

**Tạm dịch:** Bạn sẽ bị đưa ra trước hội đồng kỷ luật để giải trình về hành vi của mình.

**Question 13: B**

**DECIDE = TOVO = QUYẾT ĐỊNH**

Question 14: A

go to one's head: khiến ai kiêu ngạo, tự mãn

**Tạm dịch:** Hãy thật chân thành! Đừng để thành công khiến bạn trở nên tự mãn.

**Question 15: D**

Dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra trong quả khử thì có hành động khác xen vào, hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia thì quá khứ đơn.

**Tạm dịch:** Cô ấy đến trong khi tôi đang làm bài tập.

Question 16: C

A. conserve (v): bảo tồn, giữ gìn

B. reserve (v): dự trữ

C. maintain (v): duy tri

D. preserve (n): bảo tồn, giữ gìn

**Tạm dịch:** Họ muốn hàa nhập vào nền văn hóa mới, nhưng họ cũng muốn duy trì văn hóa của riêng mình.

**Question 17: C**

Bị động của thì tương lại đơn S+will+be +VPP- chọn đáp án C

Nghĩa : chúng tôi hy vọng bộ phim sẽ được công chiếu tại rạp phim vào tháng tới

**Question 18: C**

A. population (n): dân số

B. popularly (adv): mang tính đại chúng

C. populated (adj): có dân cư sinh sống

D. populate (v): ở, cư trú

“the top ten most densely countries”

**ADV + ADJ + N**

**Tạm dịch:** Bản đồ mười quốc gia đông dân nhất trên thế giới bao gồm Monaco, Singapore, Bahrain, Malta và Bangladesh.

**Question 19: B**

A. stage (n): giai đoạn

B. course (n): chuỗi, hàng loạt

C. chapter (n): chương

D. episode (n): tập

**Tạm dịch:** Maria sẽ phải trải qua một quá trình vật lý trị liệu kéo dài 9 tháng sau khi cô bị gãy chân trong một vụ tai nạn.

**Question 20**. **Đáp án C**

Kiến thức: Đồng nghĩa (từ đơn)

Giải thích:

Tạm dịch: Số tiền chi cho quốc phòng trái ngược hoàn toàn với chi phí cho nhà ở và sức khỏe.

→ sharp /ʃɑːp/ (adj): hoàn toàn, rõ ràng, sắc nét

Xét các đáp án:

A. blare /bleə/ (n): tiếng om sòm B. flask /flɑːsk/ (n): bình, lọ

C. stark /stɑːk/ (adj): hoàn toàn; tuyệt đối D. spark /spɑːk/ (n): tia lửa, tia sáng

Vậy đáp án đúng là C

Sharp = stark

**Question 21**. **Đáp án B**

Kiến thức: Đồng nghĩa (từ đơn)

Giải thích:

A. inventing (v): *phát minh*. B. distributing (v): *phân phát, phổ biến*

C. classifying (v): *phân loại, phân cấp* D. adapting (v): *nhận, làm theo*

Ta có: **disseminate (v) = distribute (v):** *phổ biến, truyền bá, phân phát*

Vậy ta chọn đáp án đúng là B.

Tạm dịch: Người ta tin chắc rằng sách là phương thức chủ yếu để phổ biến kiến thức và thông tin.

**Question 22**. **Đáp án D**

Kiến thức: Trái nghĩa (cụm từ hoặc thành ngữ)

Giải thích:

A. measure /'meʒər/ (v): đo lường

B. mention /'men∫n/ (v): đề cập

C. forget /fər'get/ (v): quên

**Kick st into touch/into the long grass**: hủy bỏ, ngừng lại >< approve /ə'pru:v/: phê duyệt, đồng ý

***Tạm dịch****: Rõ ràng là thỏa thuận không còn có thể thực hiện được, vì vậy chúng tôi đã hủy bỏ nó.*

**Question 23**. **Đáp án B**

Kiến thức: Trái nghĩa (từ đơn)

Giải thích: Conflict (n): xung đột, mô thuẫn >< harmorny (n) hòa thuận, hòa đồng

A. disagreement (n) : sự bất đồng C. controversy (n) sự tranh luận D. fighting (n) đánh nhau

***Tạm dịch****: Mary nhận thấy bản than cô ta mô thuẫn với bố mẹ cô ta về nghề nghiệp trong tương lai*

**Question 24**. **Đáp án D**

Kiến thức : Giao tiếp

Giải thích:

Lời đáp cần đưa ra ý kiến về suy nghĩ của Tom, chỉ phương án D phù hợp.

A. Đó là ý kiến hay. B. Không chút nào.

C. Tôi xin lỗi nhưng tôi đồng ý với bạn. D. Đó chính xác là những gì tôi nghĩ.

Dịch nghĩa: Tom và Linda đang nói về công việc họ muốn chọn.

- Tom: "Tôi nghĩ làm việc như một bác sĩ là một công việc đầy thách thức."

- Linda: “Đó chính xác là những gì tôi nghĩ.”

**Question 25**. **Đáp án B**

Kiến thức : Giao tiếp

Tình huống giao tiếp: Nam đang nói về kiểu tóc mới của Hung

Nam: Bạn thực sự có kiểu tóc mới rất đẹp, Hưng!

Hưng: \_\_\_\_\_\_\_\_\_! Bạn đã làm tôi xấu hổ đấy.

A. Nó không phải việc của bạn B. Bạn có đang đùa đáy à

C. ừ chắc chắn rôi D. Vui mừng gặp bạn

**26. B**

**Giải thích:**

Kiến thức về thì

“2003” là thời gian ở quá khứ nên ta phải chia ở thì quá khứ

Sửa: becomes → became

**Tạm dịch:** Sau khi tốt nghiệp từ Columbia vào năm 2003, anh ta đã trở thành một học giả và du lịch đến Oxford.

**27. B**

**Giải thích:**

Kiến thức về từ quy chiếu

Ta quan sát, jellyfish là danh từ số nhiều (động từ chia are), nên ta không thể dùng its để quy chiếu cho danh từ số nhiều được, mà phải dùng their.

Sửa: its → their

**Tạm dịch:** Sứa không phải không có hại vì vết đốt của chúng có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở một số người.

**Question 28:** **(VD) Chọn A.**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

confidential (adj): bí mật, thân tín confident (adj): tự tin

Sửa: confidential => confident

**Tạm dịch:** Cô ấy là một diễn giả tự tin và có kinh nghiệm, người luôn gây ấn tượng với khán giả của mình.

***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.***

|  |  |
| --- | --- |
| 29. D | Phương án D gần nghĩa nhất. |
| 30. A | Phương án A gần nghĩa nhất. |
| 31. B | Phương án B gần nghĩa nhất. |

**Question 32**:I’m not rich. I can’t help otherpeople.

**A.** If I am rich, I can help other people. **B.** If I were rich, I can help other people.

**C.** If I am rich, I could help other people. **D.** If I were rich, I could help other people.

**ĐÁP ÁN : D**

**Kiến thức:** Câu điều kiện loại 2

**Giải thích:**

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả điều giả định ngược với hiện tại.

If + S+ V-ed…, S+ would/ could/… + V

**Tạm dịch:** Tôi không giàu. Tôi không thể giúp người khác.

A. sai ngữ pháp: câu điều kiện loại 1 => loại 2

B. sai ngữ pháp: can => could

C. sai ngữ pháp: am => was/ were

D. Nếu tôi giàu thì tôi có thể giúp người khác. => đúng

**Question 33** I noticed that I’d seen her before only after she turned up at the meeting.

**A.** Only after she turned up at the meeting did I notice that I’d seen her before.

**B.** No sooner had I noticed that I’d seen her before than she turned up at the meeting.

**C.** Only after did I notice that I’d seen her before she turned up at the meeting.

**D.** Only after I noticed that I’d seen her before did she turn up at the meeting.

**Question 33. A**

**Kiến thức:** **Câu đảo ngữ**

**Giải thích:** Đảo ngữ với từ **Only after:**

**Only after** + S + V + trợ động từ + S + V: Chỉ sau khi …

**Only after +** N + Trợ từ + S + V: Chỉ sau khi …

**A.** Chỉ sau khi cô ấy xuất hiện tại cuộc họp, tôi mới nhận ra rằng tôi đã gặp cô ấy trước đó. 🡪Đúng

**B.** Sai nghĩa

**No sooner** + had + S + V3/ed + **than** + S + V2/ed: Vừa mới / Ngay khi ... thì ....

**C.** Sai cấu trúc đảo ngữ với từ **Only after**

**D.** Sai nghĩa

🡪 Đáp án A

**Tạm dịch**:Tôi nhận ra rằng trước đây tôi đã gặp cô ấy chỉ sau khi cô ấy xuất hiện tại cuộc họp

**Question 34:**

**Kiến thức: Cụm từ**

Make a fortune: làm giàu, gây dựng gia tài và kiếm cả mớ tiền

Large corporations were happy to invest millions in the weirdest website ideas, confident that they would make a (26) fortune over time.

**Tạm dịch:** Các tập đoàn lớn đã rất vui lòng đầu tư hàng triệu USD vào những ý tưởng trang web kỳ lạ nhất, tự tin rằng theo thời gian họ sẽ (26) làm giàu được.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 35:**

**Kiến thức: Từ vựng**

**A.** overseen: được giám sát **B.** unobserved: không ai thấy, không ai để ý

**C.** overlooked: không được chú ý, bị coi nhẹ **D.** reviewed : được phê bình

Ta thấy đáp án C là phù hợp về nghĩa của câu

It sounds fairly obvious now, but in the rush to ‘get on the net’, the whole concept was (27) overlooked.

**Tạm dịch:** Bây giờ điều đó nghe có vẻ khá rõ ràng, nhưng trong lúc vội vã ‘lên mạng’, toàn bộ khái niệm này đã bị (27) coi nhẹ.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 36:**

**Kiến thức: Đại từ quan hệ**

ĐTQH “which” thay thế cho danh từ chỉ vật, làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ.

also a second problem: vấn đề thứ hai => dùng “which”

There was also a second problem (28) which dot coms did not anticipate.

**Tạm dịch:** Ngoài ra còn có một vấn đề thứ hai (28) mà công ty dot-com không lường trước được

**=> Chọn đáp án A**

**Question 37:**

**Kiến thức: Liên từ**

**A.** as: bởi vì

**B.** but: tuy nhiên

**C.** so: vì vậy

**D.** despite: tuy nhiên

Yes, internet traffic was increasing enormously, (29) but people still felt uncomfortable - many still do, in fact - about buying products and services online.

**Tạm dịch:** Đúng vậy, lưu lượng truy cập internet đang tăng rất nhiều, (29) nhưng mọi người vẫn cảm thấy không thoải mái - trên thực tế, nhiều người bây giờ cảm thấy như vậy - về việc mua sản phẩm và dịch vụ trực tuyến.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 38:**

**A.** another + N (số ít): một vật/ người khác

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

**C.** some + N (số nhiều): một vài

**D.** any + N: một (người, vật) nào đó

There were (30) some exceptions , of course.

**Tạm dịch:** Tất nhiên, có (30) một số ngoại lệ.

**Chọn đáp án C**

**Dịch bài**

Vào giữa đến cuối những năm 1990, hàng nghìn công ty mới được thành lập với một mục đích: thu lợi từ sự bùng nổ của Internet. Các tập đoàn lớn đã rất vui mừng khi đầu tư hàng triệu USD vào những ý tưởng trang web kỳ lạ nhất, tự tin rằng họ sẽ (26) làm giàu được theo thời gian. Hầu hết đều không thế. Thật vậy, phần lớn trong số họ đã phá sản, khiến các nhà đầu tư của họ mất trắng. Vậy điều gì đã xảy ra?

Sai lầm chính mà các công ty mắc phải là quên hỏi công ty dot-com của họ (đôi khi được gọi là công ty hoạt động trên internet) sẽ thực sự tạo ra lợi nhuận như thế nào. Bây giờ điều đó nghe có vẻ khá rõ ràng, nhưng trong lúc vội vã ‘lên mạng’, toàn bộ khái niệm này đã bị (27) bỏ qua. Ngoài ra còn có một vấn đề thứ hai (28) mà công ty dot-com không lường trước được. Đúng vậy, lưu lượng truy cập internet đang tăng rất nhiều, (29) nhưng mọi người vẫn cảm thấy không thoải mái - trên thực tế, nhiều người bây giờ cảm thấy như vậy - về việc mua sản phẩm và dịch vụ trực tuyến. Ngay cả khi công ty dot-com đã đưa ra những ý tưởng kinh doanh hợp lý, chưa chắc họ đã thu được đủ tiền để trang trải khoản đầu tư ban đầu.

Tất nhiên, có (30) một số ngoại lệ. Một số công ty đã thành công rực rỡ trên internet. Tuy nhiên, hầu hết đều nhận thấy việc kinh doanh trên internet không dễ dàng như họ nghĩ.

**Question 39: Đáp án C**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Ý chính của đoạn văn là \_\_\_\_\_\_\_.

Xét các đáp án:

A. đưa ra lời khuyên về cách duy trì kết nối và tận hưởng công ty của nhau

B. cách chia sẻ công việc gia đình giữa các thành viên trong gia đình

C. đưa ra những lời khuyên để cải thiện mối quan hệ gia đình

D. vai trò quan trọng của truyền thống gia đình, thói quen và lễ nghi

Dựa vào nội dung của tiêu đề bài đọc, đáp án đúng là C

Thông tin: Building positive family relationships

Tạm dịch: Xây dựng mối quan hệ gia đình tích cực

**Question 40: Đáp án B**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

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

Xét các đáp án:

A. giác quan B. trẻ em

C. lứa tuổi D. trách nhiệm gia đình

Đáp án đúng là B

Thông tin: Agreed household responsibilities give kids of all ages the sense that **they** are making an important contribution to family life.

Tạm dịch: Các trách nhiệm trong gia đình được thống nhất mang lại cho trẻ em ở mọi lứa tuổi cảm giác rằng chúng đang đóng góp quan trọng vào cuộc sống gia đình.

**Question 41: Đáp án C**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Từ “**showing up**” có thể được thay thế bằng \_\_\_\_\_\_\_.

Xét các đáp án:

A. hứa hẹn B. tận hưởng

C. đến D. từ chối

Ta có: show up: đến/ xuất hiện

Vậy đáp án đúng là C

Showing up = arriving

Thông tin: Sometimes it’s just a matter of **showing up** to watch the child play sport or music, or giving him a lift to extracurricular activities.

Tạm dịch: Đôi khi bạn chỉ cần xuất hiện để xem con chơi thể thao hoặc âm nhạc hoặc đưa con tham gia các hoạt động ngoại khóa.

**Question 42: Đáp án A**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

Xét các đáp án:

A. Bữa cơm gia đình thường xuyên là cơ hội tuyệt vời để mọi người có cơ hội chia sẻ những hoạt động thường ngày của mình

B. Thành viên của gia đình có thể nói về các chương trình TV trong bữa ăn

C. Mọi người nên có chỗ để nói về.

D. Cha mẹ thường nói về những điều thú vị sắp có.

Đáp án đúng là A

Thông tin: Regular family meals are a great chance for everyone to chat about their day, or about interesting things that are going on or coming up. If parents encourage everyone to have a say, no one will feel they’re being put on the spot to talk. Also, many families find that meals are more enjoyable when the TV isn’t turned on!

Tạm dịch: Bữa cơm gia đình thường xuyên là cơ hội tuyệt vời để mọi người trò chuyện về một ngày của họ, hoặc về những điều thú vị đang diễn ra hoặc sắp tới. Nếu cha mẹ khuyến khích tất cả mọi người có tiếng nói, sẽ không ai cảm thấy rằng họ đang bị dồn vào tâm điểm để nói. Ngoài ra, nhiều gia đình thấy rằng bữa ăn sẽ thú vị hơn khi không bật TV!

**Question 43: Đáp án: B**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Trẻ em chia sẻ công việc gia đình với cha mẹ sẽ \_\_\_\_\_\_\_.

Xét các đáp án:

A. tận hưởng công ty của nhau

B. làm cho cuộc sống gia đình tốt hơn

C. được tạo cơ hội để thực hiện các hoạt động ngoại khóa

D. có một trò chơi gia đình vào buổi chiều hoặc một buổi tối đi dạo cùng nhau.

Đáp án đúng là B

Thông tin: Agreed household responsibilities give kids of all ages the sense that they are making an important contribution to family life. These could be things like chores, shopping or helping older or younger members of the family.

Tạm dịch: Các trách nhiệm trong gia đình được thống nhất mang lại cho trẻ em ở mọi lứa tuổi cảm giác rằng chúng đang đóng góp quan trọng vào cuộc sống gia đình. Đó có thể là những việc như làm việc nhà, mua sắm hoặc giúp đỡ các thành viên lớn tuổi hơn hoặc trẻ hơn trong gia đình.

**Question 44**. **Đáp án : C**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Tiêu đề hay nhất cho đoạn văn có thể là gì?

Xét các đáp án:

A. Thuyết nhóm máu B. Máu và các chức năng của nó

C. Các lý thuyết khác nhau về nhóm máu D. Masahiko Nomi, một tác giả nổi tiếng

Đáp án đúng là C

Thông tin: In Japan, however, things are different, since a large proportion of the population believes that blood type determines personality and…

Tạm dịch: Tuy nhiên, ở Nhật Bản, mọi thứ lại khác, vì một phần lớn dân số tin rằng nhóm máu quyết định tính cách …

**Question 45**. **Đáp án: C**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Lý thuyết nhóm máu được sử dụng như thế nào trong việc hẹn hò tốc độ?

Xét các đáp án:

A. Người ta xếp bàn theo nhóm máu.

B. Các cặp đôi hẹn hò nói về lý thuyết và ý nghĩa của nó.

C. Một số người chỉ muốn gặp những người thuộc một nhóm máu cụ thể.

D. Mọi người cố gắng đoán nhóm máu của ngày của họ.

Đáp án đúng là C

Thông tin: Some such venues hold dating sessions which are limited to men or women of a particular blood type.

Tạm dịch: Một số địa điểm như vậy tổ chức các buổi hẹn hò giới hạn cho nam giới hoặc phụ nữ thuộc một nhóm máu cụ thể.

**Question 46**. **Đáp án A**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Điều gì là ĐÚNG về sự phổ biến của lý thuyết nhóm máu?

Xét các đáp án:

A. Nó trở nên phổ biến do các bài viết của một nhóm cha và con trai.

B. Nó phổ biến vì một ý tưởng truyền thống trong văn hóa Nhật Bản.

C. Nó không còn phổ biến như những năm 1970.

D. Nó trở nên phổ biến sau các thí nghiệm do Masahiko Nomi tiến hành.

Đáp án đúng là A

Thông tin: The current popularity of the idea exploded in the 1970s following the publication of a book by Masahiko Nomi, . Now his son, Toshitaka, continues to promote the theory, …

Tạm dịch: Sự phổ biến hiện tại của ý tưởng bùng nổ vào những năm 1970 sau khi xuất bản một cuốn sách của Masahiko Nomi,... Giờ đây, con trai ông, Toshitaka, tiếp tục quảng bá lý thuyết này…

**Question 47**. **Đáp án C**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Có thể suy luận từ đoạn văn rằng ở Nhật Bản

Xét các đáp án:

A. con người chỉ liên kết nhóm máu với các đặc điểm tính cách.

B. một lý thuyết khoa học phức tạp liên quan đến nhóm máu với tính cách đã được phát triển.

C. nhiều người hơn những nơi khác biết họ có nhóm máu nào.

D. truyền máu chỉ được thực hiện cho một số loại máu.

Đáp án đúng là C

Thông tin: In Japan, however, things are different, since a large proportion of the population believes that blood type determines personality and, as a result, over 90% of the population are aware which type they are.

Tạm dịch: uy nhiên, ở Nhật Bản, mọi thứ lại khác, vì một phần lớn dân số tin rằng nhóm máu quyết định tính cách và kết quả là hơn 90% dân số biết họ thuộc nhóm máu nào.

**Question 48**. **Đáp án B**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Từ “**They**” trong đoạn thứ hai liên quan đến?

Xét các đáp án:

A. mối quan hệ tương lai B. một người đàn ông và một người phụ nữ độc thân

C. địa điểm chuyên biệt D. một vài phút

Đáp án đúng là B

Thông tin: A single man and woman sit alone together at a table for just a few minutes. Then a bell rings, and **they** go to sit with someone new.

Tạm dịch: Một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi một mình với nhau trong một chiếc bàn chỉ trong vài phút. Sau đó, một tiếng chuông reo, và họ đến ngồi với một người mới.

**Question 49**. **Đáp án C**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Từ “**sparked**” trong đoạn 3 gần nghĩa nhất với \_\_\_\_\_\_\_.

Xét các đáp án:

A. hư hỏng B. cải thiện

C. tạo ra D. chấm dứt

Đáp án đúng là C

Thông tin: His ideas were largely anecdotal, and many critics thought it mere superstition, but the book nevertheless **sparked** great interest in the general public.

Tạm dịch: Những ý tưởng của ông chủ yếu là giai thoại và nhiều nhà phê bình cho rằng đó chỉ là mê tín dị đoan, nhưng cuốn sách vẫn **thu hút** sự quan tâm lớn của công chúng.

**Question 50**. **Đáp án D**

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích: Từ "**debunked**" trong đoạn 4 gần nghĩa nhất với \_\_\_\_\_\_\_

Xét các đáp án:

A. được công nhận B. tăng lên

C. giảm xuống D. đánh giá thấp

Đáp án đúng là D

Thông tin: Much like horoscopes in the West, the blood group theory is regularly **debunked** by scientific

experimentation, ...

Tạm dịch: Giống như tử vi ở phương Tây, lý thuyết nhóm máu thường xuyên bị **khoa học bóc mẽ** thử nghiệm, …