|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ CHUẨN MINH HỌA SỐ 07**  ***(Đề thi có 05 trang****)* | **KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022**  **Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề*  *--------------------------* |

**Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………………………**

**Số báo danh:....................................................................................................................**

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

**Question 1. A.** plane **B.** hand **C.** bat **D.** lack

**Question 2. A.** Pronounced **B.** developed **C.** evolved **D.** embarked

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

**Question 3. A.** moment **B.** action **C.** language **D.** report

**Question 4. A.** renovate **B.** recommend **C.** modernize **D.** simplify

***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.** Few people can do creative work unless they are in the right \_\_\_\_\_\_\_ of mind.

**A.** trend **B.** frame **C.** attitude **D.** tendency

**Question 6.** The candidate will successfully address the problem once \_\_\_\_\_\_\_ with necessary skills.

**A.** equipped **B.** equipping **C.** to equip **D.** he equips

**Question 7.** The covid-19 pandemic brought widespread \_\_\_\_\_\_\_ to the global supply chain.

**A.** disrupt **B.** disrupting **C.** disruptive **D.** disruptions

**Question 8.** You can’t tell the difference between them; he \_\_\_\_\_\_\_ his mother.

**A.** looks after **B.** takes after **C.** brings up **D.** puts up with

**Question 9.** Regrettably, the popularity of this lake with tourists has contributed \_\_\_\_\_\_\_ its pollution.

**A.** with **B.** of **C.** to **D.** for

**Question 10.** This tour has been organised in \_\_\_\_\_\_\_ with the Natural History Museum.

**A.** conjunction **B.** assistance **C.** relationship **D.** unification

**Question 11.** The course wasn’t really interesting, \_\_\_\_\_\_\_ ?

**A.** wasn’t it **B.** weren’t they **C.** was it **D.** were they

**Question 12.** When he was a child, he \_\_\_\_\_\_\_ his aunt’s house twice a month.

**A.** had visited **B.** visits **C.** was visiting **D.** visited

**Question 13.** The more frequently droughts happen, \_\_\_\_\_\_\_ our life will become.

**A.** the more hardly **B.** the harder **C.** as hard as **D.** the hardest

**Question 14.** It’s almost impossible for anything to grow in such a \_\_\_\_\_\_\_ landscape.

**A.** barren **B.** desolate **C.** grimy **D.** mundane

**Question 15.** She couldn’t afford the \_\_\_\_\_\_\_ scarf since all her money had been spent on

renovating her house.

**A.** linen French long **B.** long French linen

**C.** French line long **D.** linen long French

**Question 16.** People should refrain from talking \_\_\_\_\_\_\_ while hanging out with friends.

**A.** store **B.** shop **C.** treasure **D.** trash

**Question 17.** A lot of young people don’t know how the Internet \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** invents **B.** has invented **C.** invented **D.** was invented

**Question 18.** They will have completed the weekly financial report \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** until the maintenance workers finish their job

**B.** by the time the maintenance workers finish their job

**C.** after the maintenance workers had finished their job

**D.** when the maintenance workers finish their job

**Question 19.** He couldn’t perform well in his recent test \_\_\_\_\_\_\_ his anxiety.

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

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

**Question 20.** I’m so sorry for leaving your name off this list. It was done **inadvertently**.

**A.** deliberately **B.** politely **C.** unintentionally **D.** suddenly

**Question 21.** Due to the foot-and-mouth pandemic, the company was forced to **reappraise** its strategy.

**A.** reapply **B.** reconsider **C.** remind **D.** recall

***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’s difficult to conceive of **vigorous** economic growth without an efficient transport system.

**A.** stagnant **B.** healthy **C.** balanced **D.** liberal

**Question 23.** The whole country is **up in arms** about the new tax the government has imposed on books.

**A.** worried **B.** angry **C.** excited **D.** passive

***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.** Gothen is at Pauline’s house.

**Gothen:** “Thanks for inviting me to your party.”

**Pauline:** “ \_\_\_\_\_\_\_.”

**A.** The more, the better. **B.** I’m glad you found it enjoyable.

**C.** Sorry, but you’re out! **D.** It doesn’t quite make sense.

**Question 25.** Hana and Lily are discussing the role of robots in the workplace.

**Hana:** “The appearance of robots at the workplace means increasing unemployment.”

**Lily:** “ \_\_\_\_\_\_\_. Employees can still be retrained to adapt to a new environment.”

**A.** It’s a good idea. **B.** I totally agree with you.

**C.** I’m afraid I can’t go along with you. **D.** Actually, you’re right.

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

**WHY WE NEED TO PROTECT POLAR BEARS?**

Polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change, but their disappearance could have (26) \_\_\_\_\_\_\_ consequences. They are uniquely adapted to the extreme conditions of the Arctic Circle, (27) \_\_\_\_\_\_\_ temperatures can reach -40°C. One reason for this is that they have up to 11 centimetres of fat underneath their skin. Humans with comparative levels of adipose tissue would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart disease. (28) \_\_\_\_\_\_\_ the polar bear experiences no such consequences.

A 2014 study by Shi Ping Liu and colleagues sheds light on this mystery. They compared the genetic structure of polar bears with (29) \_\_\_\_\_\_\_ of their closest relatives from a warmer climate, the brown bears. This allowed them to determine the genes that have allowed polar bears to survive in one of the toughest environments on Earth. Liu and his colleagues found the polar bears had a gene known as APOB, which reduces levels of low-density lipoproteins (LDLs) - a form of 'bad' cholesterol. In humans, mutations of this gene are (30) \_\_\_\_\_\_\_ with increased risk of heart disease. Polar bears may therefore be an important study model to understand heart disease in humans.

(Adapted from *Cambridge English Academic IELTS 16* by Cambridge University Press)

**Question 26. A.** far-flung **B.** far-fetched **C.** far-reaching **D.** far-sighted

**Question 27. A.** which **B.** that **C.** who **D.** where

**Question 28. A.** So **B.** Yet **C.** For instance **D.** And

**Question 29. A.** this **B.** such **C.** none **D.** that

**Question 30. A.** dealed **B.** confronted **C.** covered **D.** associated

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

When you wake up in the morning, do you assume that you're going to have a great day or that you're going to have a difficult day? If you normally have positive expectations, you might consider yourself an optimist, and if your expectations are usually negative, you may be a pessimist.

According to research done by the Mayo Clinic, optimism can have a strong positive effect on your health. Their research shows that optimists may live longer, get colds less often, and be less likely to suffer from cardiovascular disease. Optimists may even deal with stress better than pessimists do.

If you think you might be a pessimist and would like to try to be more optimistic, pay attention to what some call “self-talk.” The term “self-talk” refers to the automatic thoughts that go through your head all the time. You know-the ideas, worries, beliefs, and hopes that run through your mind as you're driving, washing dishes, folding laundry. Are those thoughts negative like, “Everyone knows so much more than I do,” or positive like, “I'm learning a lot at this job”?

If your self-talk is negative, there are some things you can do to **steer** it in a more positive direction. First, you can simply stop your negative self-talk. Every time you catch yourself thinking something negative, you can stop yourself by actually saying, “Stop,” out loud. Alternatively, you can revise your self-talk. For example, if you catch yourself saying, “I’m terrible at giving presentations,” revise that to a question like, “How can I improve my presentation skills?” Another idea is to think of yourself as a friend. When you “hear” a negative sentence go through your mind, think about whether or not you would feel comfortable saying **it** to a friend. If the sentence seems too mean to say to a friend, think about what would sound better.

(Adapted from *Select Readings* by Linda Lee and Jean Bernard)

**Question 31.** Which could be the best title for the passage?

**A.** Are you an optimist or a pessimist? **B.** Self-talk for health.

**C.** Thinking negatively: Is it all bad? **D.** Treat yourself better!

**Question 32.** According to paragraph 2, what is NOT a benefit to thinking positively?

**A.** improved life expectancy **B.** catch colds less frequently

**C.** totally free from stress **D.** less chance to contract serious diseases

**Question 33.** The word “**steer**” in paragraph 4 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** remove **B.** generate **C.** turn **D.** develop

**Question 34.** The word “**it**” in paragraph 4 refers to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** a negative thought **B.** an important sentence

**C.** a friend **D.** a stupid question

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

**A.** Most people tend to engage in negative thoughts rather than positive ones.

**B.** There is a direct correlation between optimism and health.

**C.** Presentation skills are not as important as your optimistic thoughts.

**D.** You can create conscious thoughts from your head all the time.

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

One of my favorite movies is *When Harry Met Sally*. I can watch it again and again and love it every single time - maybe even more than I did before. There’s a scene that will be familiar to any of the movie’s fans: Harry and Sally have just set off on their drive to New York City and Harry starts telling Sally about his dark side. He mentions one thing in particular: whenever he starts a new book, he reads the last page first. That way, in case he dies while reading **it**, he’ll know how it ends.

Harry will know how it ends, true, but doesn’t that also ruin the book? If you know the ending, how can you enjoy the story? As it turns out, easily. A study in this month’s issue of *Psychological Science* comes to a surprising conclusion: spoilers don’t actually spoil anything. In fact, they may even serve to enhance the experience of reading.

Over 800 students from the University of California San Diego took part in a series of three experiments, where they read one of three types of short story: a story with an ironic twist (such as Roald Dahl), a mystery (such as Agatha Christie), and a literary story (such as Raymond Carver). For each story, there was a spoiler paragraph that revealed the outcome.

The students read the stories either with or without the spoiler. Time to reconsider, it seems, what we call a spoiler. The so-called “spoiled” stories were actually rated as more enjoyable than those that were “unspoiled,” no matter what type of story was being read. Knowing the ending, even when **suspense** was part of the story’s goal, made the process of reading more, not less, pleasurable.

Why would this be the case? Perhaps, freed from following the plot, we can pay more attention to the quality of the writing and to the subtleties of the story as a whole. Perhaps we can be more **attuned to** those signs that foreshadow the unfolding of the action and take pleasure in our ability to identify them. Whatever the case may be, it may not be as urgent as we think it is to avoid spoilers. Indeed, it might be just fine to embrace them openly. Harry might have the right idea after all. In fact, he might be getting at the very thing that lets me watch him meet Sally over and over and over again, and enjoy the process every single time.

(Adapted from *New English File Advanced* by Christina Latham-Koenig, Clive Oxeden and Jerry Lambert)

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

**A.** Spoiler alert – It’s time for a rename.

**B.** When Harry Met Sally – What did he read?

**C.** Reading the spoiler: It’s not as urgent as you think.

**D.** Finally free from the plot.

**Question 37.** The word “**it**” in paragraph 1 refers to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** new book **B.** movie **C.** issue **D.** last page

**Question 38.** According to paragraphs 1, what is stated regarding “When Harry Met Sally”?

**A.** The writer has watched this movie more than most people.

**B.** Harry let Sally know some less favourable aspects of his personality.

**C.** Harry told Sally in New York that he read the last page of every book first.

**D.** Harry was concerned he would die before reading every book.

**Question 39.** The word “**suspense**” in paragraph 4 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** sorrow **B.** excitement **C.** confusion **D.** composure

**Question 40.** The phrase “**attuned to**” in paragraph 5 mostly means \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** amazed at **B.** envious of **C.** interested in **D.** familiar with

**Question 41.** Which of the following is true, according to the passage?

**A.** When spoiled, mystery stories were rated higher than literature stories.

**B.** In a study, readers gained more enjoyment from being aware of the final outcome.

**C.** The students in San Diego paid more attention to the writing when they knew the ending.

**D.** Being less immersed in the plot meant the students took longer to read each story.

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

**A.** Spoilers should be avoided at all costs since they may decrease our enjoyment.

**B.** Stories should always keep readers in excitement to help them survive.

**C.** It remains unknown as to why people may enjoy knowing the ending of stories.

**D.** Everyone should come to terms with the idea of welcoming spoilers.

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

**Question 43.** Participating in teamwork activities helps students develop our social skills.

**A.** in **B.** activities **C.** helps **D.** our

**Question 44.** Last night, when I was watching films on my phone, there has been a power outage for 3 hours.

**A.** was watching **B.** on **C.** has been **D.** a

**Question 45.** The woman relentlessly raised concerns about neglectful parental skills, heavy drinking and severe domestic violence.

**A.** relentlessly **B.** raised **C.** parental **D.** domestic

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

**Question 46.** The dress is too expensive for her to buy.

**A.** The dress isn’t expensive enough for her to buy.

**B.** The dress is so expensive that she can’t buy it.

**C.** The dress isn’t cheap enough for her to buy it.

**D.** She even buys the dress though it is expensive.

**Question 47.** “Don’t put your fingers into that box!” said Janet to me.

**A.** Janet threatened to put my fingers into that box.

**B.** Janet encouraged me not to put my fingers in this box.

**C.** Janet warned me against putting my fingers into that box.

**D.** Janet told me to put my fingers into that box.

**Question 48.** It’s possible that she missed the train to Tokyo.

**A.** She may have missed the train to Tokyo.

**B.** She must have missed the train to Tokyo.

**C.** She should have missed the train to Tokyo.

**D.** She need have missed the train to Tokyo.

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

**Question 49.** He wasn’t confident. He didn’t have a good performance in the speaking test.

**A.** He wished he had been more confident to have a good performance in the speaking test.

**B.** If only he hadn’t been too confident and had had a good performance in the speaking test.

**C.** So long as he hadn’t been confident, he could have a good performance in the speaking test.

**D.** He could have had a good performance in the speaking test unless he was confident.

**Question 50.** She got out of the exam room. She realised that she had forgotten to submit her paper.

**A.** Not until she got out of the exam room did she realise that she forgot to submit her paper.

**B.** Only when did she get out of the exam room she realised that she had forgotten to submit her paper.

**C.** No sooner did she get out of the exam room than she realised that she had forgotten to submit her paper.

**D.** Only after she got out of the exam room did she realise that she had forgotten to submit her paper.

**The end**

**HƯỚNG DẪN GIẢI**

**Question 1:**

Kiến thức về phát âm

**A**. plane /pleɪn/ **B**. hand /hænd/

**C**. bat /bæt/ **D**. lack /læk/

Đáp án **A**, âm a đọc là /eɪ/, còn lại đọc là /æ/

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 2:**

Kiến thức về phát âm ed

**A**. pronounce /prəˈnaʊnst/ **B**. develop /dɪˈvel.əpt/

**C**. evolve /ɪˈvɑːlvd/ **D**. embark /ɪmˈbɑːrkt/

Quy tắc:

1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/.

2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Đáp án **C** ed đọc là /d/, còn lại đọc là /d/

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 3:**

Kiến thức về trọng âm

**A**. moment /ˈmoʊ.mənt/ **B**. action /ˈæk.ʃən/

**C**. language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/ **D**. report /rɪˈpɔːrt/

→ Đáp án **D** trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 4:**

Kiến thức về trọng âm

**A**. renovate /ˈren.ə.veɪt/ **B**. recommend /ˌrek.əˈmend/

**C**. modernize /ˈmɑː.dɚ.naɪz/ **D**. simplify /ˈsɪm.plə.faɪ/

→ Đáp án **B** trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 5:**

Kiến thức về cụm từ cố định

Ta có cụm: Frame of mind: tâm trạng, trạng thái

**Tạm dịch**: Ít người có thể làm công việc sáng tạo trừ khi họ đang ở trong tâm trạng tốt.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 6:**

Kiến thức về rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Khi rút gọn mệnh đề với động từ mang nghĩa bị động ta giữ nguyên dạng Ved, bỏ chủ ngữ và giữ nguyên liên từ “once”

Vì mang nghĩa bị động nên ta sẽ rút gọn thành PII.

**Tạm dịch**: Ứng viên sẽ giải quyết thành công vấn đề một khi được trang bị các kỹ năng cần thiết.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 7:**

Kiến thức về từ loại

Sau tính từ “widespread” ta cần điền một danh từ, chỉ có đáp án **D** đúng

**Tạm dịch**: Đại dịch covid-19 đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 8:**

Kiến thức về cụm động từ

**A**. look after: chăm sóc

**B**. take after: giống

**C**. bring up: nuôi dạy, nuôi lớn

**D**. put up with: chịu đựng

Xét về nghĩa ta thấy đáp án **B** phù hợp

**Tạm dịch**: Bạn sẽ không thể phân biệt được họ đâu; anh ta rất giống mẹ.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 9:**

Kiến thức về giới từ

Ta có cụm: Contribute to: đóng góp, góp phần

**Tạm dịch**: Đáng tiếc, sự nổi tiếng của hồ này với khách du lịch đã góp phần làm cho nó bị ô nhiễm.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 10:**

Kiến thức về cụm từ cố định

Ta có cụm: In conjunction with: liên kết, cùng chung/chung với

Assistance: sự trợ giúp

Relationship : mối quan hệ

Unification : sự hợp nhất

**Tạm dịch**: Chuyến tham quan này đã được tổ chức liên kết với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 11:**

Kiến thức về câu hỏi đuôi

Mệnh đề chính ở dạng phủ định nên câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định.

Mệnh đề chính dùng động từ to be nên câu hỏi đuôi ta mượn động từ to be “was”

Chủ ngữ ‘the course’ là chủ ngữ số ít nên ta dùng chủ ngữ ‘it’ ở câu hỏi đuôi.

**Tạm dịch**: Khóa học không thực sự thú vị phải không?

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 12:**

Kiến thức về chia động từ

Căn cứ vào mệnh đề “when he was a child” là nói về thời gian trong quá khứ nên ta chia động từ ở thì quá khứ đơn, diễn tả hành động đã xảy ra và hoàn thành trong quá khứ.

**Tạm dịch**: Khi còn nhỏ, anh đến thăm nhà dì của mình một tháng 2 lần.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 13:**

Kiến thức về so sánh

Ta có cấu trúc so sánh càng…càng:

The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V

“hard” là tính từ ngắn nên ta thêm “er”

**Tạm dịch**: Hạn hán xảy ra càng thường xuyên, cuộc sống của chúng ta càng trở nên khó khăn hơn.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 14:**

Kiến thức về từ vựng

**A**. barren (a): cằn cỗi

**B**. desolate (a): hoang vắng, tiêu điều

**C**. grimy (a): bẩn thỉu

**D**. mundane (a): tầm thường, vô vị

Xét về nghĩa ta thấy đáp án **A** phù hợp

**Tạm dịch**: Hầu như không thể có bất cứ thứ gì có thể phát triển trong một khung cảnh cằn cỗi như vậy.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 15:**

Kiến thức về trật tự tính từ

Ta có quy tắc về trật tự tính từ:

Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose

Long: size

French: origin

Linen: material

**Tạm dịch**: Cô ấy không thể mua được chiếc khăn dài bằng vải lanh của Pháp vì tất cả số tiền của cô ấy đã được dùng vào việc sửa sang lại ngôi nhà của mình.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 16:**

Kiến thức về cụm từ cố định

Ta có cụm:

Talk shop: huyên thuyên về công việc, nói chuyện về chuyên môn mặc dù không ở nơi công sở

Ngoài ra ta còn có cụm talk trash: nói chuyện vớ vẩn, chả có nghĩa lý gì.

**Tạm dịch**: Mọi người nên hạn chế hàn huyên công việc trong khi đi chơi với bạn bè.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 17:**

Kiến thức về câu bị động

Căn cứ vào nghĩa ta thấy câu này nói về sự kiện diễn ra trong quá khứ nên ta chia ở thì quá khứ đơn.

Chủ ngữ “the Internet” là số ít nên ta chia động từ ở số ít

Câu mang nghĩa bị động

**Tạm dịch**: Rất nhiều người trẻ tuổi không biết Internet được phát minh như thế nào.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 18:**

Kiến thức về thì

Ta có cụm “by the time + mệnh đề ở thì hiện tại đơn” là dấu hiệu của thì tương lai hoàn thành, diễn tả một sự việc hoàn thành trước thời điểm nhất định trong tương lai

**Tạm dịch**: Họ sẽ hoàn thành báo cáo tài chính hàng tuần trước khi nhân viên bảo trì hoàn thành công việc của họ.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 19:**

Kiến thức về liên từA. though + clause: mặc dù

**B**. due to + N: bởi vì

**C**. because + clause: bởi vì

**D**. in spite of + N/V-ing: mặc dù

“his anxiety” là cụm danh từ nên ta loại đáp án **A**, **C**

Đáp án **D** không phù hợp về nghĩa

**Tạm dịch**: Anh ấy không thể hiện quá tốt trong bài kiểm tra gần đây vì lo lắng.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 20:**

Kiến thức về từ đồng nghĩa

inadvertently (adv): một cách vô tình, vô ý

**A**. deliberately (adv): cố ý

**B**. politely (adv): lịch sự

**C**. unintentionally (adv): không cố ý

**D**. suddenly (adv): đột ngột

→ inadvertently = unintentionally

**Tạm dịch**: Tôi rất xin lỗi vì đã gạch tên bạn ra khỏi danh sách này. Chỉ là vô tình mà thôi.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 21:**

Kiến thức về từ đồng nghĩa

reappraise (v): xem xét lại

**A**. reapply (v): đăng ký lại

**B**. reconsider (v): xem xét lại

**C**. remind (v): nhắc nhở

**D**. recall (v): nhớ lại

→ reappraise = reconsider

**Tạm dịch**: Do đại dịch lở mồm long móng, công ty buộc phải xem xét lại chiến lược của mình.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 22:**

Kiến thức về từ trái nghĩa

vigorous (a): mạnh mẽ

**A**. stagnant (a): trì trệ

**B**. healthy (a): khoẻ mạnh

**C**. balanced (a): cân bằng

**D**. liberal (a): tự do

→ vigorous >< stagnant

**Tạm dịch**: Khó có thể hình dung được sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ mà không có hệ thống giao thông hiệu quả.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 23:**

Kiến thức về từ trái nghĩa

up in arms: tức giận, nổi loạn, bất mãn

**A**. worried (a): lo lắng

**B**. angry (a): tức giận

**C**. excited (a): phấn khích

**D**. passive (a): bị động

→ up in arms >< excited

**Tạm dịch**: Cả đất nước đang dậy sóng về mức thuế mới mà chính phủ áp dụng đối với sách.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 24:**

Kiến thức về giao tiếp xã hội

Gothen đang ở nhà của Pauline.

Gothen: "Cảm ơn vì đã mời tôi đến bữa tiệc của bạn."

Pauline: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_."

**A**. Càng nhiều càng tốt.

**B**. Tôi rất vui vì bạn thấy nó thú vị.

**C**. Xin lỗi, nhưng bạn đã bị loại

**D**. Nó không hoàn toàn hợp lý.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 25:**

Kiến thức về giao tiếp xã hội

Hana và Lily đang thảo luận về vai trò của robot ở nơi làm việc.

Hana: "Sự xuất hiện của robot tại nơi làm việc đồng nghĩa với việc gia tăng tỷ lệ thất nghiệp."

Lily: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Nhân viên vẫn có thể được đào tạo lại để thích nghi với môi trường mới ”.

**A**. Đó là một ý kiến hay.

**B**. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

**C**. Tôi e rằng tôi không thể đồng ý bạn.

**D**. Thực ra, bạn đúng.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Câu 26 - 30**

Gấu Bắc Cực đang ngày càng bị đe dọa bởi tác động của biến đổi khí hậu, nhưng sự biến mất của chúng có thể gây ra những hậu quả sâu rộng. Chúng thích nghi một cách độc đáo với các điều kiện khắc nghiệt của Vòng Bắc Cực, nơi nhiệt độ có thể đạt đến âm 40 độ **C**. Một lý do cho điều này là chúng có tới 11 cm chất béo bên dưới da. Những người có mức mô mỡ tương đương sẽ được coi là béo phì và có khả năng mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Tuy nhiên, gấu Bắc Cực không trải qua những hậu quả như vậy.

Một nghiên cứu năm 2014 của Shi Ping Liu và các đồng nghiệp đã làm sáng tỏ bí ẩn này. Họ đã so sánh cấu trúc gen của gấu Bắc Cực với cấu trúc gen của họ hàng gần nhất của chúng từ khí hậu ấm hơn, gấu nâu. Điều này cho phép họ xác định các gen đã cho phép gấu Bắc Cực tồn tại trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái đất. Liu và các đồng nghiệp của ông phát hiện ra rằng gấu Bắc Cực có một gen được gọi là APOB, gen này làm giảm mức độ lipoprotein mật độ thấp (LDL) - một dạng cholesterol 'xấu'. Ở người, các đột biến của gen này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Do đó, gấu Bắc Cực có thể là một mô hình nghiên cứu quan trọng để hiểu về bệnh tim ở người.

**Question 26:**

Kiến thức về từ vựng

**A**. far-flung (a): xa xôi, hẻo lánh

**B**. far-fetched (a): gượng gạo, không tự nhiên

**C**. far-reaching (a): có tác động sâu rộng

**D**. far-sighted (a): nhìn xa trông rộng

Xét về nghĩa ta chọn đáp án **C**

**Thông tin**: Polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change, but their disappearance could have far-reaching consequences.

**Tạm dịch**: Gấu Bắc Cực đang ngày càng bị đe dọa bởi tác động của biến đổi khí hậu, nhưng sự biến mất của chúng có thể gây ra những hậu quả sâu rộng.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 27:**

Kiến thức về mệnh đề quan hệ

Ta cần 1 trạng từ quan hệ để thay cho the Arctic Circle = in which

**Thông tin**: They are uniquely adapted to the extreme conditions of the Arctic Circle, where temperatures can reach -40°**C**.

**Tạm dịch**: Chúng thích nghi một cách độc đáo với các điều kiện khắc nghiệt của Vòng Bắc Cực, nơi nhiệt độ có thể đạt đến âm 40 độ **C**.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 28:**

Kiến thức về liên từ

**A**. so: vì vậy

**B**. yet: nhưng, tuy nhiên

**C**. for instance: ví dụ

**D**. and: và

Hai mệnh đề mang nghĩa đối lập nhau nên đáp án **B** hợp lý

**Thông tin**: Humans with comparative levels of adipose tissue would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart disease. Yet the polar bear experiences no such consequences.

**Tạm dịch**: Những người có mức mô mỡ tương đương sẽ được coi là béo phì và có khả năng mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Tuy nhiên, gấu Bắc Cực không trải qua những hậu quả như vậy.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 29:**

Kiến thức về từ vựng

“that” ở đây được dùng để thay thế cho “the genetic structure” để tránh lặp từ

**Thông tin**: **A** 2014 study by Shi Ping Liu and colleagues sheds light on this mystery. They compared the genetic structure of polar bears with that of their closest relatives from a warmer climate, the brown bears.

**Tạm dịch**: Một nghiên cứu năm 2014 của Shi Ping Liu và các đồng nghiệp đã làm sáng tỏ bí ẩn này. Họ đã so sánh cấu trúc gen của gấu Bắc Cực với cấu trúc gen của họ hàng gần nhất của chúng từ khí hậu ấm hơn, gấu nâu.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 30:**

Kiến thức về từ vựng

**A**. deal with: xử lý

**B**. confront with: chạm trán, đối đầu

**C**. cover with: che phủ, bao phủ

**D**. associate with: kết hợp, gắn liền, liên kết

Xét về nghĩa ta thấy đáp án **D** hợp lý

**Thông tin**: In humans, mutations of this gene are associated with increased risk of heart disease. Polar bears may therefore be an important study model to understand heart disease in humans.

**Tạm dịch**: Ở người, các đột biến của gen này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Do đó, gấu Bắc Cực có thể là một mô hình nghiên cứu quan trọng để hiểu về bệnh tim ở người.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Câu 31 - 35**

Khi thức dậy vào buổi sáng, bạn cho rằng mình sẽ có một ngày tuyệt vời hay bạn sẽ có một ngày khó khăn? Nếu bạn thường có những kỳ vọng tích cực, bạn có thể coi mình là một người lạc quan, và nếu kỳ vọng của bạn thường là tiêu cực, bạn có thể là một người bi quan.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Mayo Clinic, sự lạc quan có thể có tác động tích cực mạnh mẽ đến sức khỏe của bạn. Nghiên cứu của họ cho thấy những người lạc quan có thể sống lâu hơn, ít bị cảm lạnh hơn và ít mắc bệnh tim mạch hơn. Những người lạc quan thậm chí có thể đối phó với căng thẳng tốt hơn những người bi quan.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể là một người bi quan và muốn cố gắng lạc quan hơn, hãy chú ý đến điều mà một số người gọi là “tự nói chuyện”. Thuật ngữ “tự nói chuyện” đề cập đến những suy nghĩ tự động thường xuyên diễn ra trong đầu bạn. Bạn biết đấy - những ý tưởng, lo lắng, niềm tin và hy vọng lướt qua tâm trí bạn khi bạn đang lái xe, rửa bát, giặt và gấp quần áo. Những suy nghĩ đó có phải là tiêu cực như, "Mọi người biết nhiều hơn tôi," hoặc tích cực như, "Tôi đang học hỏi rất nhiều ở công việc này"?

Nếu những lời lúc tự nói chuyện của bạn là tiêu cực, có một số điều bạn có thể làm để hướng nó theo hướng tích cực hơn. Đầu tiên, bạn có thể đơn giản dừng việc tự nói với bản thân một cách tiêu cực. Mỗi khi bạn bắt gặp bản thân đang suy nghĩ điều gì đó tiêu cực, bạn có thể ngăn bản thân bằng cách nói ra miệng: “Dừng lại”. Ngoài ra, bạn có thể sửa lại lời tự nói của mình. Ví dụ, nếu bạn bắt gặp chính mình đang nói, 'Tôi rất tệ khi thuyết trình ", hãy sửa lại câu hỏi như" Làm cách nào để cải thiện kỹ năng thuyết trình của mình? " Một ý tưởng khác là hãy coi bạn như một người bạn. Khi bạn “nghe thấy” một câu tiêu cực lướt qua tâm trí, hãy nghĩ xem liệu bạn có cảm thấy thoải mái khi nói điều đó với một người bạn hay không. Nếu câu đó có vẻ quá ác ý để nói với một người bạn, hãy nghĩ xem điều gì sẽ tốt hơn.

**Question 31:**

Đâu có thể là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?

**A**. Bạn là người lạc quan hay bi quan?

**B**. Tự sự cho sức khỏe.

**C**. Suy nghĩ tiêu cực: Có phải tất cả đều xấu không?

**D**. Đối xử với bản thân tốt hơn!

Đoạn văn nói về việc tự nói chuyện với bản thân “self-talk” để tránh các suy nghĩ tiêu cực vì những người có suy nghĩ tích cực thường có sức khỏe tốt hơn

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 32:**

Theo đoạn 2, điều gì KHÔNG phải là lợi ích của việc suy nghĩ tích cực?

**A**. tuổi thọ được cải thiện

**B**. ít bị cảm lạnh hơn

**C**. hoàn toàn không bị căng thẳng

**D**. ít cơ hội mắc các bệnh nghiêm trọng

**Căn cứ vào thông tin:**

According to research done by the Mayo Clinic, optimism can have a strong positive effect on your health. Their research shows that optimists may live longer, get colds less often, and be less likely to suffer from cardiovascular disease. Optimists may even deal with stress better than pessimists do.

*(Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Mayo Clinic, sự lạc quan có thể có tác động tích cực mạnh mẽ đến sức khỏe của bạn. Nghiên cứu của họ cho thấy những người lạc quan có thể sống lâu hơn, ít bị cảm lạnh hơn và ít mắc bệnh tim mạch hơn. Những người lạc quan thậm chí có thể đối phó với căng thẳng tốt hơn những người bi quan.)*

→ Chỉ là đối phó với căng thẳng tốt hơn chứ không hoàn toàn thoát khỏi căng thẳng.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 33:**

Từ “**steer**” trong đoạn 4 gần nghĩa nhất với \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A**. loại bỏ

**B**. tạo ra

**C**. chuyển sang

**D**. phát triển

→ steer: hướng sang, chuyển sang = turn

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 34:**

Từ "**it**" trong đoạn 4 đề cập đến \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A**. một suy nghĩ tiêu cực

**B**. một câu quan trọng

**C**. một người bạn

**D**. một câu hỏi ngu ngốc

**Căn cứ vào ngữ nghĩa của câu:**

When you “hear" a negative sentence go through your mind, think about whether or not you would feel comfortable saying it to a friend.

*(Khi bạn “nghe thấy” một câu tiêu cực lướt qua tâm trí, hãy nghĩ xem liệu bạn có cảm thấy thoải mái khi nói câu đó với một người bạn hay không.)*

→ it = a negative though

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 35:**

Điều nào sau đây là đúng, theo đoạn văn?

**A**. Hầu hết mọi người có xu hướng có những suy nghĩ tiêu cực hơn là tích cực.

**B**. Có mối tương quan trực tiếp giữa sự lạc quan và sức khoẻ.

**C**. Kỹ năng thuyết trình không quan trọng bằng suy nghĩ lạc quan của bạn.

**D**. Bạn có thể tạo ra những suy nghĩ có ý thức từ trong đầu của mình mọi lúc.

**Căn cứ vào thông tin:** According to research done by the Mayo Clinic, optimism can have a strong positive effect on your health. Their research shows that optimists may live longer, get colds less often, and be less likely to suffer from cardiovascular disease. Optimists may even deal with stress better than pessimists do.

*(Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Mayo Clinic, sự lạc quan có thể có tác động tích cực mạnh mẽ đến sức khỏe của bạn. Nghiên cứu của họ cho thấy những người lạc quan có thể sống lâu hơn, ít bị cảm lạnh hơn và ít mắc bệnh tim mạch hơn. Những người lạc quan thậm chí có thể đối phó với căng thẳng tốt hơn những người bi quan.)*

→ **Chọn đáp án** **B**

**Câu 36 - 42**

Một trong những bộ phim yêu thích của tôi là "Khi Harry Gặp Sally". Tôi có thể xem đi xem lại và yêu thích nó hơn mỗi lần - thậm chí có thể nhiều hơn cả những lần trước. Có một cảnh sẽ quen thuộc với bất kỳ người nào hâm mộ bộ phim này: Harry và Sally vừa bắt đầu lái xe đến Thành phố New York và Harry bắt đầu kể cho Sally nghe về mặt tối của mình. Anh ấy đề cập đến một điều đặc biệt: bất cứ khi nào anh ấy bắt đầu một cuốn sách mới, anh ấy sẽ đọc trang cuối cùng trước tiên. Bằng cách đó, trong trường hợp anh ấy chết khi đang đọc nó, anh ấy sẽ biết nó kết thúc như thế nào.

Harry sẽ biết nó kết thúc như thế nào, sự thật, nhưng điều đó có làm hỏng cuốn sách không? Nếu bạn biết kết thúc, làm thế nào bạn có thể thưởng thức câu chuyện? Hoá ra chuyện này thực ra khá dễ dàng. Một nghiên cứu trên tạp chí Khoa học Tâm lý tháng này đã đưa ra một kết luận đáng ngạc nhiên: những người spoil không thực sự làm hỏng bất cứ điều gì. Trên thực tế, họ thậm chí có thể phục vụ để nâng cao trải nghiệm đọc.

Hơn 800 sinh viên từ Đại học California San Diego đã tham gia vào một loạt ba thí nghiệm, nơi họ đọc một trong ba loại truyện ngắn: một câu chuyện có tình tiết mỉa mai (chẳng hạn như Roald Dahl), một bí ẩn (chẳng hạn như Agatha Christie ), và một câu chuyện văn học (chẳng hạn như Raymond Carver). Đối với mỗi câu chuyện, có một đoạn spoiler tiết lộ kết thúc.

Học sinh đọc những câu chuyện có hoặc không có spoiler. Đã đến lúc xem xét lại, có vẻ như, cái mà chúng ta gọi là kẻ phá hoại. Những câu chuyện được gọi là "bị spoil" thực sự được đánh giá là thú vị hơn những câu chuyện "không bị spoil", bất kể bạn đang đọc loại truyện nào. Biết được phần kết, ngay cả khi hồi hộp là một phần mục tiêu của câu chuyện, khiến quá trình đọc trở nên thú vị hơn chứ không phải ít hơn. Tại sao nó lại là vấn đề? Có lẽ, thoát khỏi việc theo dõi cốt truyện, chúng ta có thể chú ý nhiều hơn đến chất lượng của văn bản và sự tinh tế của toàn bộ câu chuyện. Có lẽ chúng ta có thể hài lòng hơn với những dấu hiệu báo trước hành động đang diễn ra và hài lòng với khả năng nhận biết chúng.

Dù trường hợp nào có thể xảy ra, nó có thể không quá khẩn cấp như chúng ta nghĩ về những người spoil câu chuyện. Thật vậy, chỉ cần đón nhận họ một cách cởi mở là được. Harry có thể có ý nghĩ đúng đắn. Trên thực tế, anh ấy có thể hiểu được điều đã khiến tôi tôi xem anh ấy gặp Sally lặp đi lặp lại và tận hưởng quá trình này mỗi lần.

**Question 36:**

Đâu là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?

**A**. Cảnh báo spoiler (việc tiết lộ trước nội dung) - Đã đến lúc đổi tên rồi.

**B**. Khi Harry gặp Sally - Anh ấy đã đọc gì?

**C**. Đọc spoiler: Nó không khẩn cấp như bạn nghĩ đâu

**D**. Cuối cùng cũng giải thoát khỏi cốt truyện.

Đoạn văn nói về việc thực ra “spoiler” không hề xấu mà nó còn làm trải nghiệm đọc tốt hơn vì vậy đã đến lúc thay đổi quan niệm về “spoiler” và những tác phẩm bị “spoiled”

→ Đã đến lúc chúng ta nên có quan niệm khác (gọi cho nó 1 cái tên khác) đối với “spoiler”.

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 37:**

Từ "**it**" trong đoạn 1 đề cập đến \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A**. quyển sách mới

**B**. phim

**C**. vấn đề

**D**. trang cuối cùng

Căn cứ vào ngữ nghĩa của câu: He mentions one thing in particular: whenever he starts a new book, he reads the last page first. That way, in case he dies while reading it, he’ll know how it ends.

(Anh ấy đề cập đến một điều cụ thể: bất cứ khi nào anh ấy bắt đầu một cuốn sách mới, anh ấy sẽ đọc trang cuối cùng trước tiên. Bằng cách đó, trong trường hợp anh ấy chết khi đang đọc nó, anh ấy sẽ biết nó kết thúc như thế nào.)

→ it = new book → **Chọn đáp án** **A**

**Question 38:**

Theo đoạn 1, điều gì được nêu ra liên quan đến "Khi Harry gặp Sally"?

**A**. Người viết đã xem bộ phim này nhiều hơn hầu hết mọi người.

**B**. Harry đã cho Sally biết một số khía cạnh mặt tối trong tính cách của anh ấy.

**C**. Harry nói với Sally ở New York rằng anh ấy đã đọc trang cuối cùng của mọi cuốn sách trước.

**D**. Harry lo lắng rằng anh ấy sẽ chết trước khi đọc mọi cuốn sách.

**Căn cứ vào thông tin**:

There’s a scene that will be familiar to any of the movie’s fans: Harry and Sally have just set off on their drive to New York City and Harry starts telling Sally about his dark side. He mentions one thing in particular: whenever he starts a new book, he reads the last page first. That way, in case he dies while reading it, he’ll know how it ends.

*(Có một cảnh sẽ quen thuộc với bất kỳ người nào hâm mộ bộ phim này: Harry và Sally vừa bắt đầu lái xe đến Thành phố New York và Harry bắt đầu kể cho Sally nghe về mặt tối của mình. Anh ấy đề cập đến một điều đặc biệt: bất cứ khi nào anh ấy bắt đầu một cuốn sách mới, anh ấy sẽ đọc trang cuối cùng trước tiên. Bằng cách đó, trong trường hợp anh ấy chết khi đang đọc nó, anh ấy sẽ biết nó kết thúc như thế nào.)*

→ dark side = less favourable aspect

**A** không được đề cập trong đoạn văn.

**C** sai vì không phải Harry nói với Sally điều đó ở New York mà là đang lái xe tới New York (chưa đặt chân tới thành phố này).

**D** sai vì bài chỉ nói “Dù có chết khi đang đọc thì Harry cũng biết kết cục ra sao.”

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 39:**

Từ “**suspense**” trong đoạn 4 gần nghĩa nhất với \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A**. nỗi buồn

**B**. sự phấn khích

**C**. nhầm lẫn

**D**. điềm tĩnh

→ suspense: sự chờ đợi hồi hộp = excitement

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 40:**

Cụm từ “**attuned to**” trong đoạn 5 chủ yếu có nghĩa là \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A**. ngạc nhiên về

**B**. ghen tị với

**C**. quan tâm đến

**D**. quen thuộc với

→ attuned to: hợp với, quen thuộc với = familiar with

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 41:**

Điều nào sau đây là đúng, theo đoạn văn?

**A**. Khi bị spoil, truyện bí ẩn được đánh giá cao hơn truyện văn học.

**B**. Trong một nghiên cứu, độc giả có được sự thích thú hơn khi nhận thức được kết quả cuối cùng.

**C**. Các học sinh ở San Diego chú ý hơn đến bài viết khi họ biết phần kết.

**D**. Ít bị đắm chìm hơn vào cốt truyện có nghĩa là học sinh mất nhiều thời gian hơn để đọc mỗi câu chuyện.

**Căn cứ vào thông tin:**

**A** study in this month’s issue of Psychological Science comes to a surprising conclusion: spoilers don’t actually spoil anything. In fact, they may even serve to enhance the experience of reading.

*(Một nghiên cứu trên tạp chí Khoa học Tâm lý tháng này đã đưa ra một kết luận đáng ngạc nhiên: những người spoil không thực sự làm hỏng bất cứ điều gì. Trên thực tế, việc spoil thậm chí có thể phục vụ để nâng cao trải nghiệm đọc.)*

**A** sai vì trong bài chỉ nói “Over 800 students from the University of California San Diego took part in a series of three experiments, where they read one of three types of short story: a story with an ironic twist (such as Roald Dahl), a mystery (such as Agatha Christie), and a literary story (such as Raymond Carver). For each story, there was a spoiler paragraph that revealed the outcome. The students read the stories either with or without the spoiler. The so-called “spoiled” stories were actually rated as more enjoyable than those that were “unspoiled,” no matter what type of story was being read.” *- “Hơn 800 sinh viên tham gia vào 1 chuỗi 3 thí nghiệm, đọc 3 kiểu truyện khác nhau: câu chuyện với tình tiết mỉa mai, câu chuyện bí ẩn và câu chuyện văn học. Mỗi câu chuyện đều có 1 đoạn văn tiết lộ trước kết cục. Những sinh viên này sẽ đọc các chuyện có hoặc không có “spoiler”. Những câu chuyện được spoiled trước thực ra còn hay hơn những câu chuyện không được spoiled, cho dù đọc thể loại truyện nào.”*

**C** không được nói tới trong đoạn văn.

**D** không được đề cập trong đoạn văn.

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 42:**

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

**A**. Nên tránh những người spoil bằng mọi giá vì chúng có thể làm giảm sự thích thú của chúng ta.

**B**. Câu chuyện phải luôn khiến người đọc cảm thấy hứng thú để giúp chúng tồn tại.

**C**. Vẫn chưa biết tại sao mọi người có thể thích thú khi biết phần kết của những câu chuyện.

**D**. Mọi người nên chấp nhận ý tưởng rằng chúng ta sẽ chào đón những người spoil kết cục.

**Căn cứ vào thông tin:**

Whatever the case may be, it may not be as urgent as we think it is to avoid spoilers. Indeed, it might be just fine to embrace them openly.

*(Dù trường hợp có thể xảy ra, nó có thể không quá khẩn cấp như chúng ta nghĩ về việc tránh những người spoil kết thúc. Thật vậy, chỉ cần đón nhận họ một cách cởi mở là được.)*

**A** sai hoàn toàn vì spoilers tăng tính hứng thú.

**B** sai vì “Knowing the ending, even when suspense was part of the story’s goal, made the process of reading more, not less, pleasurable.” – “*Biết được kết cục, thậm chí khi yếu tố giật gân chỉ là 1 mục tiêu của câu chuyện, khiến cho quy trình đọc trở nên thú vị hơn*.” => Yếu tố gây hứng thú, giật gân chỉ là 1 phần, chứ không phải tất cả.

**C** sai vì ở đoạn cuối họ đã nêu ra 1 số lý do đề xuất về việc tại sao biết trước kết cục lại khiến quá trình đọc truyện trở nên thú vị.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 43:**

Kiến thức về từ vựng

Ta cần một tính từ sở hữu thay thế cho danh từ “students” là danh từ số nhiều, tân ngữ thay thế là “they” nên tính từ sở hữu ta phải dùng “their” mới phù hợp về nghĩa

Sửa: our → their

**Tạm dịch**: Tham gia các hoạt động làm việc nhóm giúp học sinh phát triển các kỹ năng xã hội của chúng.

→ **Chọn đáp án** **D**

**Question 44:**

Kiến thức về chia động từ

“last night” là dấu hiệu của thì quá khứ nên động từ trong câu ta phải chia ở thì quá khứ

Căn cứ vào nghĩa ta thấy hành động ở vế sau xen vào hành động đang xảy ra là hành động xem ti vi nên ta phải chia động từ to be của vế sau ở thì quá khứ đơn

Sửa: has been → was

**Tạm dịch**: Tối qua tôi đang xem phim trên điện thoại thì bị cúp điện 3 tiếng đồng hồ.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 45:**

Kiến thức về từ vựng

Ta cần phân biệt:

Parental (a): thuộc về cha mẹ

Parenting skills (collocation): kỹ năng chăm sóc con cái.

Sửa: parental → parenting

**Tạm dịch**: Người phụ nữ không ngừng nêu lên những lo ngại về các kỹ năng chăm sóc con cái bị bỏ bê, uống rượu nhiều và bạo lực gia đình nghiêm trọng.

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 46:**

Câu gốc: Chiếc váy quá đắt đối với cô ấy để mua.

**A**. Chiếc váy không đủ đắt để cô ấy mua. → sai nghĩa

**B**. Chiếc váy đắt đến mức cô ấy không thể mua nó.

**C**. Chiếc váy không đủ rẻ để cô ấy mua nó. → không cần dùng "it" đằng sau nữa

**D**. Cô ấy thậm chí còn mua chiếc váy mặc dù nó đắt tiền. → sai nghĩa

→ **Chọn đáp án** **B**

**Question 47:**

Câu gốc: “Đừng đặt ngón tay của bạn vào hộp đó!” Janet nói với tôi.

**A**. Janet đe dọa sẽ đặt những ngón tay của tôi vào chiếc hộp đó. → sai nghĩa

**B**. Janet khuyến khích tôi không cho ngón tay vào hộp này. → sai nghĩa

**C**. Janet đã cảnh báo tôi không nên cho ngón tay vào chiếc hộp đó.

**D**. Janet bảo tôi hãy đặt những ngón tay của tôi vào chiếc hộp đó. → sai nghĩa

→ **Chọn đáp án** **C**

**Question 48:**

Câu gốc: Có thể cô ấy đã lỡ chuyến tàu đến Tokyo.

**A**. Cô ấy có thể đã bỏ lỡ chuyến tàu đến Tokyo. → may have done sth: có thể đã làm gì trong quá khứ

**B**. Cô ấy chắc đã bị lỡ chuyến tàu đến Tokyo. → must have done sth: chắc chắn đã làm gì trong qúa khứ → sai nghĩa

**C**. Cô ấy lẽ ra đã nên bỏ lỡ chuyến tàu đến Tokyo. → should have done: nên làm gì nhưng đã không làm → sai nghĩa

**D**. Cô ấy cần phải bỏ lỡ chuyến tàu đến Tokyo. → need have done: nên làm gì trong quá khứ → sai nghĩa

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 49:**

Câu gốc: Anh ấy không tự tin. Anh ấy không có thành tích tốt trong bài kiểm tra nói.

**A**. Anh ấy ước mình tự tin hơn để có một phần thể hiện tốt trong bài thi nói.

**B**. Giá như anh ấy đừng quá tự tin và đã có thành tích tốt trong bài thi nói. → sai nghĩa

**C**. Với điều kiện anh ấy chưa tự tin, thì anh ấy có thể có màn thể hiện tốt trong bài kiểm tra nói.

→ sai nghĩa

**D**. Anh ấy có thể đã có một màn trình diễn tốt trong bài kiểm tra nói nếu anh ấy không tự tin.

→ sai nghĩa

→ **Chọn đáp án** **A**

**Question 50:**

Câu gốc: Cô ra khỏi phòng thi. Cô nhận ra rằng mình đã quên nộp bài.

**A**. Cho đến khi ra khỏi phòng thi, cô ấy mới nhận ra rằng mình quên nộp bài. → sai thì: forgot

→ had forgotten

**B**. Chỉ khi ra khỏi phòng thi, cô ấy mới nhận ra rằng mình đã quên nộp bài.

→ sai cấu trúc: only when + mệnh đề

**C**. Cô ấy vừa ra khỏi phòng thi ngay khi cô ấy nhận ra rằng mình đã quên nộp bài. → sai nghĩa

**D**. Chỉ sau khi ra khỏi phòng thi, cô ấy mới nhận ra rằng mình đã quên nộp bài.

→ **Chọn đáp án** **D**