|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ CHUẨN MINH HỌA** **SỐ 24*****(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 underlined part that needs correction in each of the following questions.***

**Question 1.** We are going to visit our grandparents when we finished our final exams.

**A.** are going to **B.** our **C.** when **D.** finished

**Question 2.** A good artist like a good engineer learns as much from their mistakes as from successes.

**A.** like **B.** as **C.** their **D.** from

**Question 3.** Anyone who gambles on the stock exchange has to be prepared to loose money.

**A.** Anyone who **B.** on **C.** has to be **D.** to loose money

***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 4.** We're not **taking on** any new staff at the moment so that we can cut down the cost.

**A.** employing **B.** hiring **C.** offering **D.** laying off

**Question 5.** His performance **stood head and shoulders above** the rest.

**A.** was better than **B.** was worse than **C.** became higher than **D.** became cheaper than

***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.***

To some extent we know that the people we work, live or spend time with are not always being honest with us. They can't always be having a good day, be excited about your success or be completely happy for a colleague who's been promoted instead of them. But what about when deception isn't just about mood, but is actually an important part when interacting with other people?

Generally speaking, deception is, understandably, viewed negatively - if someone has to resort to lying, they're probably not very good at their job or not a very nice person. In the workplace, deceit can **toxic** in an environment that values trust and teamwork and can damage productivity as a result. However, deception is absolutely necessary in many cases.

In some profession, people are expected to lie (take private investigators, for example). Deception can also be strategic in companies, such as when a call centre instructs employees to pretend that they've located in a different country due to customer biases. And keep in mind that even police officers have to make use of deception to arrest criminals in many cases. Additionally, customer service roles, and especially the kinds of emotional labour frequently carried out by women, also typically call for workers to conceal their true feelings. Do you really want flight attendants to tell you that you should be **unnerved** and should not remain calm when the plane is shaking, or psychiatrists to tell you that they do not have any sympathy for you at all when listening to your mental problems?

Sometimes, lying is even seen as the more ethical option. A prime example of this is when doctors lie to their patients about their health conditions, obviously not to raise false hopes but simply to cheer them up during treatment. A harmless lie can also spare people from unnecessary hurt, and people who tell it should be praised for their kindness and the good outcome that usually comes from not making a potentially hurtful comment. The most fundamental thing in pro-social lying, or the kind of dishonesty intended to help another person is that **it** is not about gaining an unfair advantage or otherwise being self-serving, but about delivering little and harmless lies out of care or compassion.

Therefore, it's important to asks ourselves when it is and isn't appropriate to deliver the hard, honest truth, when it's best to step back and offer a more delicate response. More often than not, it’s about striking a balance between the two.

**Question 6.** Which best serves as the title for this passage?

**A.** The Next Time You Lie. Think Carefully

**B.** Lies: People Tell Them All The Time

**C.** Professions That Liars Can Excel In

**D.** When Deception Is Better Than Honesty

**Question 7.** According to paragraph 1, people around us are not always honest because \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** They really don't like to be honest all the time.

**B.** They need to lie so as to get promoted.

**C.** They hate it when others are successful.

**D.** They don't always feel positive about everything.

**Question 8.** The word “**toxic**” in paragraph 2 is closet in meaning to \_\_\_\_\_\_\_ .

**A.** unpleasant **B.** lethal **C.** uncaring **D.** brutal

**Question 9.** The word “**unnerved**” in paragraph 3 can be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_ .

**A.** enraged **B.** concerned **C.** thrilled **D.** inspired

**Question 10.** The word “**it**” in paragraph 4 refers to \_\_\_\_\_\_\_ .

**A.** fundamental thing **B.** pro-social lying **C.** unfair advantage **D.** another person

**Question 11.** Which of the following is TRUE, according to the passage?

**A.** Psychiatrists must not sympathise with patients.

**B.** Call centres workers cannot reveal their nationality.

**C.** Lying is a part of a private investigator's job

**D.** The police should never lie, even to catch criminals.

**Question 12.** Which of the following can be inferred from the passage?

**A.** Dishonesty in the workplace should be praised and promoted.

**B.** A pro-social lie is a lie that is told with good intentions.

**C.** Doctors should always lie to keep their patients happy.

**D.** Honest people will never become successful in the workplace.

***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 13.** I haven't met my grandparents for five years.

**A.** I often met my grandparents five years ago. **B.** I last met my grandparents five years ago.

**C.** I have met my grandparents for five years. **D.** I didn't meet my grandparents five years ago.

**Question 14.** “Let's go to the cinema tonight”, he suggested.

**A.** He suggested that they went to the cinema that night.

**B.** He suggested them to go to the cinema that night.

**C.** He suggested their going to the cinema that night.

**D.** He suggested that let's them go to the cinema that night.

**Question 15.** Smoking is not allowed in public places such as: hospitals, schools.

**A.** You needn't smoke in public places such as: hospitals, schools.

**B.** You mustn't smoke in public places such as: hospitals, schools.

**C.** You don't smoke in public places such as: hospitals, schools.

**D.** You may smoke in public places such as: hospitals, schools.

***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.***

Since March 16 when the public schools were closed, about 1.800 schools across the city n. tried to adjust to distance learning - a present situation (16) \_\_\_\_\_\_\_ turned not less than a mi parents into temporary teachers and changing the relationship between school kids, (17) \_\_\_\_\_\_\_ students, parents, and teachers in New York City, the largest school district US.

This unexpected adjustment has posed a serious challenge to teachers and educators on how (18) \_\_\_\_\_\_\_ the individual needs of the students. Mr. de Blasio said that the teachers' ability abruptly switch to distance learning would be remembered as one of the “heroic achievements of the coronavirus outbreak. If the schools remain closed in New York City up to that time, it would be a grave (19) \_\_\_\_\_\_\_ for the most disrupting moment to US education in a generation.

Mr. Bill de Blasio who claimed sole responsibility to the public school kids, along with schools' chancellor, Richard A. Carranza, disclosed that city was preparing to resume public school activities by the next academic year, scheduled in September.

He further said the expected the turn of new education era in New York City would go with the support for school kids to catch up on lost time in classroom teaching and learning (20) \_\_\_\_\_\_\_ supportive efforts may come too late for the graduating high school seniors.

**Question 16. A.** that **B.** who **C.** where **D.** when

**Question 17. A.** every **B.** another **C.** other **D.** others

**Question 18. A.** give **B.** meet **C.** adjust **D.** provide

**Question 19. A.** turning-point **B.** turning **C.** point **D.** landmark

**Question 20. A.** even though **B.** but **C.** so **D.** and

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

**Question 21.** I deeply regret having spoken to her so severely yesterday. She was badly hurt.

**A.** If only I could apologize to her for having spoken to her so severely yesterday.

**B.** I wish I hadn't spoken to her so severely yesterday.

**C.** She must have been badly hurt because I had spoken to her so severely yesterday.

**D.** If I hadn't spoken to her so severely yesterday, she wouldn't be badly hurt.

**Question 22.** We couldn't solve the problem until our teacher arrived.

**A.** Not until we solved the problem could our teacher arrive.

**B.** When our teacher arrived, we solved the problem.

**C.** Until our teacher arrived, we were able to solve the problem.

**D.** Not until our teacher arrived could we solve the problem.

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes the following exchanges.***

**Question 23.** 59 - John: “Can you show me the way to the nearest post office, please?”

- Passer-by: “ \_\_\_\_\_\_\_”

**A.** Not way, sorry. **B.** Just round the corner over there.

**C.** Look it up in a dictionary! **D.** There's no traffic near here.

**Question 24.** Thanh: “Lan's the best singer in our school.”

Nadia: “ \_\_\_\_\_\_\_”

**A.** Yes, tell me about it! **B.** I can't agree with you more!

**C.** That's OK! **D.** Yes, please.

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

**Question 25.** In spite of poverty, we manage to **raise** our children properly.

**A.** give up **B.** go up **C.** make up **D.** bring up

**Question 26.** I am now **reconciled** with two of my estranged siblings - not just my older brother, but my sister, whom I hadn't spoken to for 17 years.

**A.** contactable **B.** harmonized **C.** opposed **D.** truthful

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

**Question 27. A.** looked **B.** laughed **C.** opened **D.** stepped

**Question 28. A.** seat **B.** leave **C.** increase **D.** ready

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

**Question 29. A.** lesson **B.** teacher **C.** action **D.** police

**Question 30. A.** history **B.** natural **C.** pioneer **D.** business

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

As wildfire season raged in California this fall, a startup a few states away used artificial intelligence to pinpoint the location of blazes there within minutes — in some cases far faster than these fires might otherwise be noticed by firefighters or civilians.

The company, which uses AI to analyze satellite imagery, launched its US wildfire detector in July. The company's AI software **pores over** images coming in roughly every few minutes from two different US government weather satellites, in search of any changes — the presence of smoke, a shift in thermal infrared data showing hot spots — that could indicate a fire has ignited.

Descartes is testing its detector by sending alerts to select forestry officials in its home state of New Mexico and told CNN Business its wildfire detector has spotted about 6,200 total thus far. The company says **it** can often detect these fires when they're just about 10 acres in size. It's a big change from how fires are often spotted in the US. Current methods include looking for fires via planes or lookout towers, or simply having civilians report them.

Beyond that, the alerts can help first responders arrive more quickly, too. While a motorist or airplane pilot may call in a smoke report for a general area, Descartes' text-based tool narrows down where the fire is. “That's very beneficial,” Griego said, “especially at night when it's hard to determine what mountain range this fire's actually on when you're on top of a peak 20 miles away.”

Caitlin Kontgis, an applied science team lead at Descartes, said the company is now starting to look at how additional data might help it track fires, such as digital elevation models showing the locations of steep slopes that would make it harder to fight a blaze.

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

**A.** A startup company in New Mexico **B.** How AI is helping spot wildfires faster

**C.** Firefighting efforts in the US **D.** Current methods of detecting wildfires

**Question 32.** Which of the following is NOT true about Descartes Labs' fire-detecting Al software?

**A.** It will be further developed by Descartes in the future

**B.** It has successfully detected about 6,200 fires

**C.** It receive images from two weather satellites

**D.** It helps airplane pilots know the exact location of fires.

**Question 33.** The phrase “**pores over**” in paragraph 2 is closet in meaning to \_\_\_\_\_\_\_ .

**A.** discovers **B.** inspects **C.** estimates **D.** ponders

**Question 34.** How may digital elevation models be helpful?

**A.** They can help the AI software detect wildfires more quickly

**B.** They can point out places where it is harder to fight a fire

**C.** They help firefighters spot wildfires from longer distances

**D.** They help firefighters determine what mountain range the fire is on

**Question 35.** The word “**it**” in paragraph 3refers to \_\_\_\_\_\_\_ .

**A.** the company **B.** home state **C.** wildfire detector **D.** big change

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

**Question 36.** These cats look immensely lovely, \_\_\_\_\_\_\_ ?

**A.** are these **B.** don't these **C.** are they **D.** don't they

**Question 37.** \_\_\_\_\_\_\_ by your father?

**A.** Did that book write **B.** Did that book written

**C.** Was that book writing **D.** Was that book written

**Question 38.** It took women a long time to struggle \_\_\_\_\_\_\_ the right to vote.

**A.** about **B.** for **C.** from **D.** with

**Question 39.** The richer you are, you may become \_\_\_\_\_\_\_ .

**A.** the more **B.** the most **C.** the more worried **D.** the more worry

**Question 40.** I remember she wore a \_\_\_\_\_\_\_ dress to go out with her boyfriend last week.

**A.** cotton white Vietnamese **B.** Vietnamese white cotton

**C.** white Vietnamese cotton **D.** white cotton Vietnamese

**Question 41.** When I last saw him, he \_\_\_\_\_\_\_in London.

**A.** has lived **B.** is living **C.** was living **D.** has been living

**Question 42.** Many exam candidates lose marks simply \_\_\_\_\_\_\_ they do not read the questions properly.

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

**Question 43.** \_\_\_\_\_\_\_ , I will tell him to look at my throat.

**A.** Until I saw the doctor this afternoon **B.** After I had seen the doctor this afternoon

**C.** When I see the doctor this afternoon **D.** Before I see the doctor this afternoon

**Question 44.** \_\_\_\_\_\_\_ the homework, he was allowed to go out with his friends.

**A.** Finishing **B.** Finish **C.** To finish **D.** Having finished

**Question 45.** I think that up to now there has not been a real \_\_\_\_\_\_\_ between men and women.

**A.** equal **B.** equally **C.** equality **D.** equalize

**Question 46.** I don't really \_\_\_\_\_\_\_ winter sports very much.

**A.** deal with **B.** face up to **C.** go in for **D.** get round to

**Question 47.** I have to \_\_\_\_\_\_\_ the books this weekend - I have two exams next week.

**A.** fight **B.** hit **C.** strike **D.** shot

**Question 48.** Even though Nestlé is a globally recognized \_\_\_\_\_\_\_ name, Nestlé products only account for a little more than 2% of packaged food and beverages sold around the world.

**A.** notorious **B.** household **C.** double-barreled **D.** strange - sounding

**Question 49.** He spent all day yesterday surfing the net, now he say he's tired - must be a touch of \_\_\_\_\_\_.

**A.** dot com **B.** cybersickness **C.** keypal **D.** screenager

**Question 50.** The runners broke into a \_\_\_\_\_\_\_a few hundred yards from the finish.

**A.** line **B.** track **C.** sprint **D.** race

---Hết---

**Hướng dẫn giải chi tiết**

**Question 1.**

**Sửa:** finished => ’finish

Trong mệnh đề thời gian (Time clause) (trong câu này time clause chính là “when we finish our exams) để nói về tình huống tương lai thì ta luôn chia theo thì hiện tại đơn

**Dịch:** *Chúng tôi sẽ đi thăm ông bà khi mà kì kiểm tra kết thúc*

**Chọn đáp án D**

**Question 2.**

cầndạng tính từ sở hữu của số ít của “their” vì “a good artist” là số ít.

**Sửa:** their => his

**Dịch nghĩa:** *Một nghệ sĩ giỏi, giống như một kiến trúc sư giỏi, học được từ những lỗi của anh ấy cũng nhiều như học từ những thành công.*

**Chọn đáp án C**

**Question 3.**

+ Loose: thả lỏng, buông lỏng

+ Lose: mất

**Dịch:** *Bất cứ ai đánh cược trên sàn giao dịch chứng khoán đều phải chấp nhận mất tiền.*

Đáp án là D (to loose money => to lose money)

**=> Chọn đáp án D**

**Question 4.**

+ Take on: thuê = employ >< lay off: sa thải

+ Hire: thuê

+ Offer: đề nghị, đề xuất

+ Cut down (on sth): giảm cái gì

**Dịch:** *Hiện tại, chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ nhân viên mới nào để có thể cắt giảm chi phí.*

**Chọn đáp án D**

**Question 5.**

**Dịch:** *Màn biểu diễn của anh ấy tốt hơn phần còn lại.*

**A.** tốt hon **B.** kém hon **C.** trở nên cao hon **D.** trở nên rẻ hơn

+ Stand head and shoulders above: tot hon >< was worse than

**Chọn đáp án B**

**Question 6.**

Câu nào tốt nhất làm tiêu đề cho đoạn văn này?

**A.** Lần Tiếp Theo Bạn Nói Dối. Hãy nghĩ kĩ.

**B.** Nói dối: Mọi người luôn làm vậy.

**C.** Những nghề nghiệp mà kẻ dối trá có thể khai thác

**D.** Khi sự lừa dối tốt hơn sự trung thực

**Thông tin ở đoạn cuối bài:** “Therefore, it's important to ask ourselves when it is and isn't appropriate to deliver the hard, honest truth, when it's best to step back and offer a more delicate response.”

**Tạm dịch:** *Do đó, điều quan trọng là phải tự hỏi bản thân khi nào là thích hợp và không thích hợp để đưa ra sự thật khó và trung thực, khi nào thì tốt nhất nên lùi lại và đưa ra một phản ứng tế nhị hơn.*

**Chọn đáp án D**

**Question 7.**

Theo đoạn 1, những người xung quanh chúng ta không phải lúc nào cũng trung thực vì \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** Họ thực sự không thích trung thực mọi lúc.

**B.** Họ cần phải nói dối để được thăng chức.

**C.** Họ ghét nó khi người khác thành công.

**D.** Không phải lúc nào họ cũng cảm thấy tích cực về mọi thứ.

**Thông tin:** They can't always be having a good day, be excited about your success or be completely happy for a colleague who's been promoted instead of them.

**Tạm dịch:** *Không phải lúc nào họ cũng có một ngày tốt lành, vui mừng về thành công của bạn hoặc hoàn toàn hạnh phúc vì một đồng nghiệp được thăng chức thay vì họ.*

**Chọn đáp án D**

**Question 8.**

Từ "toxic" trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với:

**A.** unpleasant: không dễ chịu **B.** lethal: gây chết người

**C.** uncaring : không quan tâm đến, thiếu lòng trắc ẩn **D.** brutal: độc ác

Toxic: độc hại ~ lethal

**=> Chọn đáp án B**

**Question 9.**

Từ tốt nhất có thể thay từ "unnerved" trong đoạn 3 là \_\_\_\_\_.

**A.** enraged - enrage: làm giận điên lên **B.** concerned: lo lắng, sợ hãi

**C.** thrilled - thrill: hài lòng và hứng thú **D.** inspired - inspire: truyền động lực, truyền cảm hứng

+ Unnerved: sợ hãi ~ concerned

**=> Chọn đáp án B**

**Question 10.**

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

**A.** điều cơ bản

**B.** lời nói dối ủng hộ xã hội

**C.** sự lợi dụng không công bằng

**D.** người khác

**Dựa vào ngữ cảnh** tác giả sử dụng từ “it”:

“The most fundamental thing in pro-social lying, or the kind of dishonesty intended to help another person is that it is not about gaining an unfair advantage or otherwise being self-serving, but about delivering little and harmless lies out of care or compassion.”

=> “it” thay thế cho “pro-social lying”

**=> Chọn đáp án B**

**Question 11.**

Điều nào sau đây là ĐÚNG, theo đoạn văn?

**A.** Bác sĩ tâm thần không được thông cảm với bệnh nhân.

**B.** Nhân viên của tổng đài không được tiết lộ quốc tịch của họ.

**C.** Nói dối là một phần công việc của điều tra viên tư nhân

**D.** Cảnh sát không bao giờ được nói dối, ngay cả khi bắt tội phạm.

**Thông tin :**

+ “psychiatrists to tell you that they do not have any sympathy for you at all when listening to your mental problems” *(bác sĩ tâm thần nói với bạn rằng họ không có bất kỳ thiện cảm nào với bạn khi lắng nghe những vấn đề tâm thần của bạn)*

A sai

+ “Deception can also be strategic in companies, such as when a call centre instructs employees to pretend that they've located in a different country due to customer biases.” *( Lừa dối cũng có thể là chiến lược trong các công ty, chẳng hạn như khi một trung tâm cuộc gọi hướng dẫn nhân viên giả vờ rằng họ đang sống ở một quốc gia khác do thành kiến của khách hàng.)*

B sai

+ “In some profession, people are expected to lie (take private investigators, for example)”. *(Trong một số nghề nghiệp, mọi người được cho là sẽ nói dối (lẩy các nhà điều tra tư nhân làm ví dụ).)*

**C** đúng

+ “And keep in mind that even police officers have to make use of deception to arrest criminals in many cases.” *(Và hãy nhớ rằng ngay cả các nhân viên cảnh sát cũng phải sử dụng sự lừa dối đê bắt giữ tội phạm trong nhiều trường hợp.)*

D sai

**=> Chọn đáp án C**

**Question 12.**

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

**A.** Việc không trung thực ở nơi làm việc cần được khen ngợi và đề cao.

**B.** Lời nói dối ủng hộ xã hội là lời nói dối được nói ra với mục đích tốt.

**C.** Các bác sĩ nên luôn nói dối để giữ cho bệnh nhân của họ vui vẻ.

**D.** Những người trung thực sẽ không bao giờ trở nên thành công ở nơi làm việc.

**Thông tin:** The most fundamental thing in pro-social lying, or the kind of dishonesty intended to help another person is that it is not about gaining an unfair advantage or otherwise being self-serving, but about delivering little and harmless lies out of care or compassion.

**Tạm dịch:** *Điều cơ bản nhất trong việc nói dối ủng hộ xã hội, hoặc kiểu không trung thực nhằm giúp đỡ người khác là không phải để đạt được một lợi thế bất công hay để phục vụ bản thân, mà là việc đưa ra những lời nói dối nhỏ bé và vô hại vì sự quan tâm hoặc lòng trắc ẩn.*

**Chọn đáp án B**

**DỊCH BÀI:**

Ở một mức độ nào đó, chúng ta biết rằng những người mà chúng ta làm việc, sống hoặc dành thời gian chung sống không phải lúc nào cũng trung thực với chúng ta. Không phải lúc nào họ cũng có một ngày tốt lành, vui mừng về thành công của bạn hoặc hoàn toàn hạnh phúc vì một đồng nghiệp được thăng chức thay vì họ. Nhưng còn khi sự lừa dối không chỉ là về tâm trạng, mà còn là một phần quan trọng khi tương tác với người khác?

Nói chung, sự lừa dối, có thể hiểu được, được nhìn nhận một cách tiêu cực - nếu ai đó phải dùng đến lời nói dối, họ có thể không giỏi lắm trong công việc của mình hoặc không phải là một người rất tử tế. Ở nơi làm việc, sự gian dối có thể gây độc hại trong một môi trường coi trọng sự tin tưởng và tinh thần đồng đội và do đó có thể làm hỏng năng suất. Tuy nhiên, sự lừa dối là hoàn toàn cần thiết trong nhiều trường hợp.

Trong một số nghề nghiệp, mọi người được cho là sẽ nói dối (lấy các nhà điều tra tư nhân làm ví dụ). Lừa dối cũng có thể là chiến lược trong các công ty, chẳng hạn như khi một trung tâm cuộc gọi hướng dẫn nhân viên giả vờ rằng họ đang sống ở một quốc gia khác do thành kiến của khách hàng.

Và hãy nhớ rằng ngay cả các nhân viên cảnh sát cũng phải sử dụng sự lừa dối để bắt giữ tội phạm trong nhiều trường hợp. Ngoài ra, các vai trò dịch vụ khách hàng, và đặc biệt là các loại lao động tình cảm thường được thực hiện bởi phụ nữ, cũng thường kêu gọi người lao động che giấu cảm xúc thật của họ. Bạn có thực sự muốn tiếp viên nói với bạn rằng bạn không nên lo lắng và không nên giữ bình tĩnh khi máy bay rung lắc, hoặc bác sĩ tâm lý nói với bạn rằng họ không có thiện cảm với bạn khi lắng nghe những vấn đề tâm thần của bạn?

Đôi khi, nói dối thậm chí còn được coi là lựa chọn đạo đức hon. Một ví dụ điển hình của điều này là khi bác sĩ nói dối bệnh nhân về tình trạng sức khỏe của họ, rõ ràng không phải để nuôi hy vọng hão huyền mà chỉ đơn giản là để cổ vũ họ trong quá trình điều trị. Một lời nói dối vô hại cũng có thế giúp mọi người tránh khỏi những tổn thương không đáng có và những người nói ra điều đó nên được khen ngợi vì lòng tốt của họ và kết quả tốt thường đến từ việc không đưa ra một nhận xét có khả năng gây tổn thương. Điều cơ bản nhất trong việc nói dối ủng hộ xã hội, hoặc kiểu không trung thực nhằm giúp đỡ người khác là nó không phải là để đạt được một lợi thế bất công hoặc để phục vụ bản thân, mà là việc đưa ra những lời nói dối nhở và vô hại vì sự quan tâm hoặc lòng trắc ẩn. Do đó, điều quan trọng là phải tự hỏi bản thân khi nào là thích hợp và không thích hợp để đưa ra sự thật khó và trung thực, khi nào thì tốt nhất nên lùi lại và đưa ra một câu trả lời tế nhị hon. Thường xuyên hơn không, đó là về việc tạo ra sự cân bằng giữa hai điều này.

**Question 13.**

**Một số cấu trúc đồng nghĩa:**

**S +** last + Ved + O + khoảng thời gian + ago

= It’s + khoảng thời gian + since + S + last + Ved

**= S +** haven’t/hasn’t + Ved/PII + O + for + khoảng thời gian

= The last time + S + V(ed) + was + khoảng thời gian +ago

**Tạm dịch:** *Năm năm rồi tôi không gặp ông bà ngoại.*

**= B.** Tôi gặp ông bà tôi lần cuối cách đây 5 năm.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 14.**

+ Suggest + Ving/cụm N: đề nghị, đề xuất làm gì

= Let’s do sth

**Tạm dịch:** *“Tối nay đi xem phim nhé ”, anh ấy đề nghị.*

**= C.** Anh ấy đề nghị họ đi xem phim vào tối hôm đó.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 15.**

Không được phép = cấm

**Tạm dịch:** *Không được phép hút thuốc ở những nơi công cộng như: bệnh viện, trường học.*

**A.** Bạn không cần hút thuốc ở những nơi công cộng như: bệnh viện, trường học.

**B.** Không được hút thuốc ở những nơi công cộng như: bệnh viện, trường học.

**C.** Không hút thuốc ở những nơi công cộng như: bệnh viện, trường học.

**D.** Bạn có thể hút thuốc ở những nơi công cộng như: bệnh viện, trường học.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 16.**

**Kiến thức về đại từ quan hệ**

+ Who: Làm chủ ngữ, đại diện ngôi người

…..N (person) + WHO + V + O

+ That: Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thể sử dụng được)

+ Where: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there; .. ..N (place) + WHERE + S + V ....

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

+ When: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

....N (time) + WHEN + S + V ...

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

“a present situation” là một cụm danh từ chỉ sự vật => dùng “which/that”

**Tạm dịch:** Since March 16 when the public schools were closed, about 1.800 schools across the city tried to adjust to distance learning - a present situation that turned not less than a mi parents into temporary teachers and changing the relationship between school kids *(Kể từ ngày 16 tháng 3 khi các trường công lập đóng cửa, khoảng 1.800 trường học trên toàn thành phố đã cố gắng điều chỉnh để đào tạo từ xa - một thực trạng hiện nay đã biến không ít phụ huynh thành giáo viên tạm thời và thay đổi mối quan hệ giữa những đứa trẻ đi học)*

**Chọn đáp án A**

**Question 17.**

+ Every + danh từ đếm được số ít: mỗi, mọi...

+ Another + danh từ số ít: một (cái )khác, được sử dụng như tính từ, theo sau là danh từ số ít

+ Other + danh từ số nhiều: vài(cái) khác, theo sau là danh từ số nhiều

+ Others :những thứ khác nữa, được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu, theo sau là động từ

Sau chỗ trống là danh từ số nhiều => chọn “other”

**Tạm dịch:** changing the relationship between school kids, other students, parents, and teachers in New York City, the largest school district US. *(Thay đổi mối quan hệ giữa học sinh với học sinh khác, phụ huynh và giáo viên ở Thành phố New York, khu học chảnh lớn nhất Hoa Kỳ.)*

**Chọn đáp án C**

**Question 18.**

**A.** give: đưa

**B.** meet: gặp gỡ

**C.** adjust: điều chỉnh cho phù hợp

**D.** provide: cung cấp

+ Meet one’s needs: đáp ứng nhu cầu của ai

**Tạm dịch:** This unexpected adjustment has posed a serious challenge to teachers and educators on how to meet the individual needs of the students *(Sự điều chỉnh bất ngờ này đã đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với giáo viên và các nhà giáo dục về việc làm thế nào để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của học sinh)*

**Chọn đáp án B**

**Question 19.**

**A.** turning-point: bước ngoặt

**B.** turning: lối rẽ

**C.** point: điểm

**D.** landmark: dấu mốc

+ A grave turning-point: bước ngoặt quan trọng

**Tạm dịch:** If the schools remain closed in New York City up to that time, it would be a grave turning- point for the most disrupting moment to US education in a generation. *(Nếu các trường học vấn đóng cửa ở Thành phố New York cho đến thời điểm đó, thì đó sẽ là bước ngoặt quan trọng cho thời điểm gián đoạn nhất của nền giáo dục Hoa Kỳ trong một thế hệ.)*

**Chọn đáp án A**

**Question 20.**

**A.** even though: mặc dù **B.** but: tuy nhiên

**C.**so: bởi vậy **D.** and: và

**Tạm dịch:** He further said the expected the turn of new education era in New York City would go with the support for school kids to catch up on lost time in classroom teaching and learning but supportive efforts may come too late for the graduating high school seniors. *(Ổng cũng cho biết thêm rằng bước ngoặt của kỷ nguyên giáo dục mới ở Thành pho New York được kỳ vọng sẽ đi kèm với việc hỗ trợ học sinh bắt kịp thời gian đã mất trong việc dạy và học trên lớp nhưng những nỗ lực hỗ trợ có thế đến quá muộn đối với học sinh trung học sắp tốt nghiệp.)*

**Chọn đáp án B**

**Question 21.**

"regret + Ving" hối hận vì đã làm gì.

**Lưu ý:** "regret + having + Vp2" => nhấn mạnh hành động đó xảy ra trước hành động còn lại trong quá khứ

**Dịch nghĩa:** *Tôi rất hối tiếc vì đã nói chuyện với cô ấy một cách gay gắt như vậy ngày hôm qua. Cô ấy đã rất tổn thương.*

**A.** Giá mà tôi có thế xin lỗi cô ấy vì đã nói chuyện với cô ấy rất nặng nề ngày hôm qua.

**B.** Tôi ước gì ngày hôm qua tôi đã không nói chuyện với cô ấy một cách nghiêm khắc như vậy.

=> thiếu thông tin “cô ấy bị tổn thương nặng nề”

**C.** Cô ấy hẳn đã bị tổn thương nặng nề vì hôm qua tôi đã nói chuyện với cô ấy rất nặng nề.

**D.** Nếu hôm qua tôi không nặng lời với cô ấy như vậy thì cô ấy sẽ không bị tổn thương nặng nề.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 22.**

**Cấu trúc đảo ngữ với “Not until”**

+ S + trợ động từ + not + V1 + until S + V2

= Not until S + V + trợ động từ + V

**Tạm dịch:** *Chúng tôi không thể giải quyết vấn đề cho đến tận khi giáo viên đến.*

**A.** Mãi cho đến tận khi chúng tôi giải quyết được vấn đề có thể giáo viên của chúng tôi đến.

=> sai nghĩa

**B.** Khi giáo viên của chúng tôi đến, chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề. => sai nghĩa

**C.** Mãi đến tận khi giáo viên của chúng tôi đến, chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề. => sai nghĩa

**D.** Mãi cho khi giáo viên của chúng tôi đến chúng tôi mới có thể giải quyết vấn đề. => đúng

**=> Chọn đáp án D**

**Question 23.**

**Tạm dịch:** "Can you show me the way to the nearest post office, please?" *(Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bưu điện gần nhất không?)*

Câu hỏi về đường đi.

**A.** Không phải đường, xin lỗi. **B.** Nó ở ngay góc đằng kia kìa.

**C.** Hãy tra ở trong từ điển. **D.** Không có giao thông ở gần đây.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 24.**

**Tạm dịch:** *Thanh: Lan là người hát hay nhất trong trường chúng ta.*

=> đồng ý hoặc không.

=> đáp án B: tôi không thể đồng ý hơn (rất đồng ý).

**Cụm từ diễn đạt sự đồng ý:**

“You can say that again”: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn

= I totally agree with you

= I couldn't agree with you more.

= I hold the same opinion. = You have a point there.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 25.**

**Tạm dịch:** *Mặc dù nghèo khó, chúng tôi cố xoay xở để nuôi dưỡng những đứa con của mình đầy đủ.*

=> raise: nuôi dường ~ bring up

**Xét các đáp án:**

**A.** give up: từ bỏ **B.** go up: tăng lên

**C.** make up: tạo nên, trang điểm, bịa đặt **D.** bring up: nuôi dưỡng, dạy dỗ

**=> Chọn đáp án D**

**Question 26.**

+ reconciled (adj) = harmonized: hòa thuận, dung hòa

+ contactable (adj): có thể kết nối

+ opposed (adj): tương phản

+ truthful(adj): đáng tin cậy

**Tạm dịch:** *Bây giờ tôi đã hòa giải với hai anh chị em xa cách của tôi - không chỉ anh trai tôi, mà cả chị gái tôi, người mà tôi đã không nói chuyện trong 17 năm.*

**Chọn đáp án B**

**Question 27.**

**Kiến thức phát âm đuôi "ed"**

- Đọc là /id/ khi âm cuối của từ kết thúc bằng 2 âm: /t/, /d/

+ Đọc là /t/ khi âm cuối của từ kết thúc bằng các âm sau: /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/

+ Đọc là /d/ khi âm cuối của từ kết thúc bằng: các âm còn lại

+ Đuôi "ed" trong đáp án c phát âm là /d/, đuôi "ed" trong các đáp án còn lại phát âm là /t/

**=> Chọn đáp án C**

**Question 28.**

**A.** seat/si:t/ **B.** leave /li:v/

**C.** increase /ɪn'kri:s/ **D.** ready /'redi/

+ “ea” trong đáp án D phát âm là /e/, trong các đáp án còn lại phát âm là /i:/

**=> Chọn đáp án D**

**Question 29.**

**A.** lesson /'redi/ **B.** teacher /'ti:tʃər/

**C.** action /'ækʃn/ **D.** police /pə'li:s/

Trọng âm của đáp án D rơi vào âm 2, trọng âm của các đáp án còn lại rơi vào âm 1

**=> Chọn đáp án D**

**Question 30.**

**A.** history /'hɪstri/ **B.** natural /'nætʃrəl/

**C.** pioneer /,paɪə'nɪə(r)/ **D.** business /'bɪznəs/

Trọng âm của đáp án C rơi vào âm 3, trọng âm của các đáp án còn lại rơi vào âm 1

**=> Chọn đáp án C**

**Question 31.**

Ý chính của bài là gì?

**A.** Một công ty khởi nghiệp ở New Mexico **B.** Cách trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện cháy rừng nhanh hơn

**C.** Nỗ lực chữa cháy ở Mỹ **D.** Các phương pháp phát hiện cháy rừng hiện nay

Bài văn nói về các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo dò tìm đám cháy của một công ty giúp phát hiện đám cháy rừng hiệu quả hơn.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 32.**

Điều nào sau đây KHÔNG đúng về phần mềm AI phát hiện đám cháy của Descartes Labs?

**A.** Nó sẽ được Descartes phát triển hơn nữa trong tương lai

**B.** Nó đã phát hiện thành công khoảng 6.200 đám cháy

**C.** Nó nhận được hình ảnh từ hai vệ tinh thời tiết

**D.** Nó giúp các phi công lái máy bay biết được vị trí chính xác của các đám cháy.

**Thông tin :**

+ Caitlin Kontgis, an applied science team lead at Descartes, said the company is now starting to look at how additional data might help it track fires (Caitlin Kontgis, trưởng nhóm khoa học ứng dụng tại Descartes, cho biết công ty hiện đang bắt đầu xem xét cách dữ liệu bổ sung có thể giúp theo dõi các đám cháy)

Họ sẽ tiếp tục phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo dò tìm lửa

=> A đúng

+ Descartes is testing its detector by sending alerts to select forestry officials in its home state of New Mexico and told CNN Business its wildfire detector has spotted about 6,200 total thus far (Descartes đang thử nghiệm máy dò của mình bằng cách gửi cảnh báo đến một số quan chức lâm nghiệp ở bang New Mexico quê hương của nó và nói với CNN Business rằng máy dò cháy rừng của họ đã phát hiện tổng cộng 6.200 cho đến nay)

=> B đúng

+ The company's AI software pores over images coming in roughly every few minutes from two different US government weather satellites, (Phần mềm AI của công ty thu được các hình ảnh đến trong khoảng vài phút một lần từ hai vệ tinh thời tiết khác nhau của chính phủ Hoa Kỳ,)

*=>* C đúng

+ Thông tin ở đáp án D không được đề cập trong bài

**=> Chọn đáp án D**

**Question 33.**

**A.** discovers - discover: khám phá

**B.** inspects -inspect: xem xét kỹ, kiểm tra

**C.** estimates -estimate: ước tính

**D.** ponders - ponder: suy nghĩ về

+ Pore over = examine: khảo sát, nghiên cứu = inspect

**=> Chọn đáp án B**

**Question 34.**

Các mô hình độ cao kỹ thuật số có thể hữu ích như thế nào?

**A.** Chúng có thể giúp phần mềm trí tuệ nhân tạo phát hiện cháy rừng nhanh hơn

**B.** Chúng có thể chỉ ra những nơi khó chữa cháy hơn

**C.** Chúng giúp nhân viên cứu hỏa phát hiện cháy rừng từ khoảng cách xa hơn

**D.** Chúng giúp nhân viên cứu hỏa xác định đám cháy ở dãy núi nào

**Thông tin:** digital elevation models showing the locations of steep slopes that would make it harder to fight a blaze.

**Tạm dịch:** *các mô hình độ cao kỹ thuật số hiển thị vị trí của các sườn dốc mà có thế việc chống lại hỏa hoạn khó khăn hơn.*

**Chọn đáp án B**

**Question 35.**

Từ "it" trong đoạn 3 thích thành \_\_\_\_\_\_.

**A.** công ty **B.** nhà nước **C.** máy dò cháy rừng **D.** thay đổi lớn

**Thông tin:** Descartes is testing its detector by sending alerts to select forestry officials in its home state of New Mexico and told CNN Business its wildfire detector has spotted about 6,200 total thus far. The company says it can often detect these fires when they're just about 10 acres in size.

(Descartes đang thử nghiệm máy dò của mình bằng cách gửi cảnh báo tới một số quan chức lâm nghiệp ở bang New Mexico quê hương của nó và nói với CNN Business rằng máy dò cháy rừng của họ đã phát hiện được khoảng 6.200 cho đến nay. Công ty cho biết họ thường có thể phát hiện ra những đám cháy này khi chúng chỉ có diện tích khoảng 10 mẫu Anh.)

=> “it” thay cho danh từ “wildfire detector”

**=> Chọn đáp án C**

**DỊCH BÀI:**

Khi mùa cháy rừng hoành hành ở California vào mùa thu năm nay, một công ty khởi nghiệp cách đó vài tiểu bang đã sử dụng trí thông minh nhân tạo để xác định chính xác vị trí của các đám cháy ở đó trong vòng vài phút - trong một số trường hợp nhanh hơn những đám cháy này có thế bị lính cứu hỏa hoặc dân thường nhận thấy.

Công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hình ảnh vệ tinh, đã khởi động máy dò cháy rừng tại Mỹ vào tháng 7. Phần mềm trí tuệ nhân tạo của công ty thu thập các hình ảnh đến trong khoảng vài phút một lần từ hai vệ tinh thời tiết khác nhau của chính phủ Hoa Kỳ, để tìm kiếm bất kỳ thay đổi nào - sự hiện diện của khói, sự thay đổi dữ liệu hồng ngoại nhiệt hiển thị các điểm nóng - có thể cho thấy một ngọn lửa đã bùng cháy.

Descartes đang thử nghiệm máy dò của mình bằng cách gửi cảnh báo tới một số quan chức lâm nghiệp ở bang New Mexico quê hương của nó và nói với CNN Business rằng máy dò cháy rừng của họ đã phát hiện được khoảng 6.200 cho đến nay. Công ty cho biết họ thường có thế phát hiện ra những đám cháy này khi chúng chỉ có diện tích khoảng 10 mẫu Anh. Đó là một sự thay đổi lớn so với cách các đám cháy thường được phát hiện ở Mỹ. Các phương pháp hiện tại bao gồm tìm kiếm đám cháy thông qua máy bay hoặc tháp quan sát, hoặc đơn giản là nhờ thường dân báo cáo.

Ngoài ra, các cảnh báo cũng có thể giúp những người phản hồi đầu tiên đến nhanh hơn. Trong khi một người lái mô tô hoặc phi công máy bay có thể gọi báo khói cho một khu vực chung, thì công cụ dựa trên văn bản của Descartes sẽ thu hẹp nơi có đám cháy. "Điều đó rất có lợi," Griego nói, "đặc biệt là vào ban đêm khi thật khó để xác định nhũng núi lửa dao động này thực sự là khi bạn đang ở trên đỉnh của một đỉnh 20 dặm."

Caitlin Kontgis, trưởng nhóm khoa học ứng dụng tại Descartes, cho biết công ty hiện đang bắt đầu xem xét cách dữ liệu bổ sung có thể giúp theo dõi đám cháy, chẳng hạn như các mô hình độ cao kỹ thuật số hiển thị vị trí của các sườn dốc khiến việc chữa cháy khó khăn hơn.

**Question 36.**

**Dịch nghĩa:** *Những con mèo này trông vô cùng đảng yêu phải không?*

Câu bắt đầu với these cats thì thành lập hỏi đuôi sẽ dùng they. Căn cứ vào động từ look chia ở thì hiện tại thì khi thành lập hỏi đuôi ta phải mượn trợ từ do.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 37.**

Hành động viết cuốn sách ở quá khứ nên chia động từ ở thì QKĐ

Dựa vào cụm từ “by your father” đã cho => câu mang nghĩa bị động

**Tạm dịch:** *Cuốn sách đó đã được viết bởi bố của bạn phải không?*

**Chọn đáp án D**

**Question 38.**

+ Struggle for sth: Đấu tranh vì điều gì

**Dịch:** *Nữ giới đã mất một thời gian dài đấu tranh cho quyền bầu cử của mình.*

**Chọn đáp án B**

**Question 39.**

The comparative ... the comparative .. .(càng... thì càng...): dùng khi hai vật hay hai sự việc thay đổi cùng cấp độ, chúng ta dùng hình thức so sánh hơn ở cả hai mệnh đề để diễn tả điều này.

**Cấu trúc:**

+ the + short adj. / adv.- er + S + V, the + short adj. /adv. - er + S + V

+ the more + long adj. / adv. + S + V, the more + long adj. / adv. + S + V

+ the + short adj. / adv.- er + S + V, the more + long adj. / adv. + S + V

+ the more + long adj. / adv. + S + V, the + short adj. / adv. - er + S + V

**Tạm dịch:** *Bạn càng giàu, bạn có thể càng lo lắng*

**=> Chọn đáp án C**

**Question 40.**

**Quy tắc sắp xếp các tính từ:** OPSACOM: Opinion - Price - Size/shape - Age - Color- Origin - Material

+White (trắng) - color

+ Vietnamese (Từ Việt Nam) - Origin

+ Cotton - Material

**Tạm dịch:** *Tôi nhớ cô ấy đã mặc một chiếc váy cotton trắng từ Việt Nam đế đi chơi với bạn trai vào tuần trước.*

**Chọn đáp án C**

**Question 41.**

+ When/while + simple past, past continuous ( clear point of time - thời gian cụ thể ) : Khi một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xảy đến

**Tạm dịch:** *Lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đang ở London.*

**Chọn đáp án C**

**Question 42.**

**A.** because of + N/Cụm N: bởi vì **B.** because + mệnh đề: bởi vì

**C.** though + mệnh đề: mặc dù **D.** in spite of + N/Cụm N: mặc dù

Sau chỗ trống là một mệnh đề, dựa vào nghĩa:

**Tạm dịch:** *Nhiều thí sinh bị mất điểm chỉ đơn giản là bởi họ không đọc câu hỏi đúng cách.*

**Chọn đáp án B**

**Question 43.**

**Tạm dịch: \_\_\_\_\_\_***, tôi sẽ bảo anh ấy nhìn vào cổ họng tôi.*

Đáp án A,B sai vì 2 hành động đều chưa xảy ra nên không thể chia ở QKĐ hay QKHT

**C.** Khi tôi gặp bác sĩ chiều nay

**D.** Trước khi tôi gặp bác sĩ chiều nay

Dựa vào nghĩa => **Chọn đáp án C**

**Question 44.**

Khi 2 mệnh đề trong câu có cùng chủ ngữ, ta có thể rút gọn 2 câu thành một.

Dùng phân từ đế rút gọn câu khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ:

**1.** Khi muốn biểu đạt 2 hành động xảy ra cùng lúc thì ta dùng Ving hoặc P2 đế rút gọn:

- Ving: khi mệnh đề là chủ động

- P2/Being P2: khi mệnh đề là bị động

**2.** Khi muốn biểu đạt 1 hành động xảy ra trước, ta dùng phân từ hoàn thành

- Having P2: chủ động

- Having been PII: bị động

**Viết đầy đủ:** He had finished the homework. He was allowed to go out with his friends.

**Rút gọn:** Having finished the homework, he was allowed to go out with his friends.

**Tạm dịch:** *Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, anh ấy được phép đi chơi với bạn bè của mình.*

**Chọn đáp án D**

**Question 45.**

**A.** equal (adj): bình đẳng

**B.** equally (Adv): công bằng

**C.** equality (n): sự bình đẳng

**D.** equalize (v): làm bang nhau

Sau tính từ “Real” cần một danh từ

**Tạm dịch:** *Tôi nghĩ rằng cho đến nay vẫn chưa có sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ.*

**Chọn đáp án C**

**Question 46.**

**A.** deal with: giải quyết

**B.** face up to: đối mặt với

**C.** go in for: dam mê

**D.** get round to: thu xếp được thời gian làm gì

**Tạm dịch:** *Tôi không thực sự thích thể thao mùa đông.*

**Chọn đáp án C**

**Question 47.**

+ hitting the books (thành ngữ): học một cách nghiêm túc, căng thẳng

**Tạm dịch:** *Tôi sẽ dành cuối tuần để học tập nghiêm túc vì tuần tới tôi có bài thi cuối kỳ.*

**Chọn đáp án B**

**Question 48.**

**Tạm dịch:** Mặc dù Nestlé là một nhãn hiệu quen thuộc toàn cầu, những sản phẩm của Nestlé chỉ chiếm hơn 2% lượng thức ăn và đồ uống đóng gói trên khắp thế giới.

a household name từ ngữ cửa miệng (tức trở nên quen thuộc)

**B.** Household (adj.): quen thuộc, phổ biến;

**Các đáp án còn lại:**

+ Notorious for sth (adj.): khét tiếng vì cái gì;

+ Double-barreled (adj.): được bảo đảm kép;

+ Strange-sounding (adj.): nghe có vẻ lạ.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 49.**

**A.** dot com: công ty kinh doanh trực tuyến

**B.** cybersickness

**Triệu chứng:** Cảm thấy mất định hướng và choáng váng khi tương tác với một môi trường hay phụ kiện số nhất định.

**C.** keypal: bạn qua thư điện tử, bạn qua email

**D.** screenager: một thiếu niên suốt ngày dán mắt vào màn hình máy vi tính hoặc TV

**Tạm dịch:** *Anh ấy đã dành cả ngày hôm qua để lướt mạng, bây giờ anh ấy nói rằng anh ấy mệt mỏi – hẳn là một cảm giác choáng váng.*

**Chọn đáp án B**

**Question 50.**

+ Race: cuộc đua

+ Track: đường đi

+ Sprint: chạy nước rút

- Line: dòng, hàng

**Dịch nghĩa:** *Các vận động viên đã chạy nước rút vài trăm thước cuối từ kết thúc.*

**Chọn đáp án C**