|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ CHUẨN MINH HỌA** **SỐ 47*****(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.** improved **B**. measured **C**. arrived **D**. suggested

**Question 2: A.** cake **B**. mate **C**. cape **D**. bank

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

**Question 3: A.** explain **B**. allow **C**. remove **D**. carry

**Question 4: A.** invention **B**. difference **C**. instrument **D**. character

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

**Question 5:** Last night was such a hot night, \_\_\_\_\_\_\_ ?

 **A**. did it **B**. didn’t it **C**. was it **D**. wasn’t it

**Question 6:** This old wooden chest \_\_\_\_\_\_\_ by my grandfather over 40 years ago.

 **A**. built **B**. had built **C**. was built **D**. was building

**Question 7:** I’m really keen \_\_\_\_\_\_\_ the idea of spending my holiday on an island in the Mediterranean.

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

**Question 8:** \_\_\_\_\_\_\_ he gets, the more sensible his behaviour becomes.

 **A**. Older **B**. The older **C**. Oldest **D**. The oldest

**Question 9:** The roofs of the shops here are made of \_\_\_\_\_\_\_ tiles on an incline so as to be a protection against the sun and rain.

 **A**. earthenware brown small **B**. brown small earthenware

 **C**. small earthenware brown **D**. small brown earthenware

**Question 10:** More than two hundred people \_\_\_\_\_\_\_ the tower when the bomb exploded in one of the dustbins.

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

**Question 11:** They decided to go ahead with their trip \_\_\_\_\_\_\_ the bad weather conditions.

 **A**. although **B**. because **C**. because of **D**. despite

**Question 12:** An astronaut will have undergone thousands of hours of training \_\_\_\_\_\_\_

 **A**. before she flies on a space mission **B**. when she flew on a space mission

 **C**. as soon as she had flown on a space mission **D**. after she had flown on a space mission

**Question 13:** \_\_\_\_\_\_\_ for 26 miles in the marathon, the runners were exhausted at the end of the race.

 **A**. Having run **B**. Being run **C**. To run **D**. Ran

**Question 14:** The businessman owns his \_\_\_\_\_\_\_ to his excellent public relations.

 **A**. succeed **B**. successful **C**. successfully **D**. success

**Question 15:** The boy \_\_\_\_\_\_\_ a ridiculous story about alien abduction to avoid sitting for the exam.

 **A**. made up **B**. came across **C**. drew up **D**. carried out

**Question 16:** We \_\_\_\_\_\_\_ a considerable contribution to the heart foundation every year.

 **A**. do **B**. make **C**. create **D**. build

**Question 17:** Doctors in the private \_\_\_\_\_\_\_ usually get higher salaries than those in public hospitals.

 **A**. field **B**. sector **C**. domain **D**. post

**Question 18:** I made a real mess of my presentation. I was \_\_\_\_\_\_\_ , kept dropping my notes, and knocked over the microphone twice.

 **A**. wet behind the ears **B**. all fingers and thumbs

 **C**. a pain in the neck **D**. down in the mouth

**Question 19:** Testing in the \_\_\_\_\_\_\_ of the disease helps minimize the risk of being exposed to the virus in the community.

 **A**. course **B**. line **C**. light **D**. act

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

**Question 20:** As rents rose to unaffordable levels, the **burden** was too great for many low-income residents.

 **A**. difficulty **B**. interest **C**. greed **D**. advantage

**Question 21:** Mr. Porter is **reluctant** to accept the overseas position, since it would mean spending months away from his family.

 **A**. unqualified **B**. hesitant **C**. informed **D**. inclined

***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:** As the hikers made their way up the mountain, the sun shone down on them **intensely**.

 **A.** hotly **B**. mildly **C**. cruelly **D**. sharply

**Question 23:** Jo says what she thinks without worrying about whether she might be **ruffling someone’s feathers.**

 **A**. making someone annoyed **B**. making someone relaxed

 **C**. making someone redundant **D**. making someone feel guilty

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

**Question 24:** Nicole is talking to Bob.

**Nicole**: “Excuse me, can you tell me the time, please?”

**Bob**: “ \_\_\_\_\_\_\_.”

 **A.** It’s too early **B.** I’m not sure

 **C.** Certainly, a quarter to four **D.** No, I don’t

**Question 25:** David and Jack are talking about robots and teachers.

**David:** “I think Robots will never replace teachers.”

**Jack :** “ \_\_\_\_\_\_\_. They don’t have the empathy you need to be a teacher.”

 **A.** That’s complete nonsense **B.** I’d say the exact opposite

 **C.** I couldn’t agree more **D.** You couldn’t be more mistaken

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

**Internet Business**

In the mid to late 1990s, thousands of new companies were set up with one purpose: to benefit from the explosion of interest in the internet. Large corporations were happy to invest millions in the weirdest website ideas, confident that they would make a **(26)** \_\_\_\_\_\_\_ over time. Most of them didn’t. Indeed, the vast majority of them have gone bust, leaving their investors severely out of pocket. So what went wrong?

The main mistake that companies made was to forget to ask how their dot com company (as internet- based companies are sometimes called) would actually make a profit. It sounds fairly obvious now, but in the rush to ‘get on the net’, the whole concept was **(27)** \_\_\_\_\_\_\_. There was also a second problem **(28)** \_\_\_\_\_\_\_ dot coms did not anticipate. Yes, internet traffic was increasing enormously, **(29)** \_\_\_\_\_\_\_ people still felt uncomfortable - many still do, in fact - about buying products and services online. Even if the dot coms had come up with sensible business ideas, it’s unlikely they would have brought in enough to cover their initial investment.

There were **(30)** \_\_\_\_\_\_\_ exceptions , of course. Some companies have been hugely successful on the internet. Most, however, found it wasn’t as easy to run an internet business as they'd thought.

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

**Question 26: A.** prosperity **B**. wealth **C**. treasure **D**. fortune

**Question 27: A.** overseen **B**. unobserved **C**. overlooked **D**. reviewed

**Question 28: A.** which **B**. who **C**. where **D**. when

**Question 29: A.** as **B**. but **C**. so **D**. despite

**Question 30: A.** another **B**. much **C**. some **D**. any

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

Cruises are becoming more and more popular, with around 20 million passengers per year now enjoying holidays on board luxury ships. Many people see a cruise as the perfect way to sit back and do nothing, and enjoy time off work. Everything you could possibly need is within easy reach. On board, there are shops, theatres, cinemas, swimming pools and leisure centres. There are more facilities, in fact, than most towns offer their residents. It’s therefore easy to see why they are so popular. But what is the effect on the environment of this trend?

Although it usually takes less energy for a vehicle to move through water than over land, cruise ships are often huge, with the biggest ones carrying up to 6,000 passengers. Moving such large vehicles requires enormous engines, **which** burn as much as 300,000 litres of fuel a day. One scientist has calculated that cruise ships create as much pollution as 5 million cars going over the same distance. Because they are out at sea, they also burn dirtier fuel that isn’t allowed on land. Unfortunately, no government has control over the amount of air pollution out at sea.

Cruises also produce huge amounts of rubbish, and cruise ships aren’t usually good at recycling. Waste water from showers and toilets is usually poured directly into the sea – as much per day as from a small town. Waste food from restaurants isn’t put into the sea, but still causes problems when brought back to the land.

Cruise ships also cause difficulties in the cities where they stop. Popular destinations can get five or six ships per day, with thousands of tourists at a time. Good for restaurants? No. Restaurant owners complain that the visitors look around for a few hours and then return to their ship to eat. What’s more, the crowds can **put off** other tourists, who complain that the streets are too busy. Some towns have banned cruise ships or put a limit on the number that can stop at the same time. People who care about the environment worry that as the cruise industry continues to grow, so too will the issues for our planet.

(Adapted from *Cambridge English Exam Booster* by Caroline Chapman and Susan White)

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

 **A**. The price of a perfect holiday? **B**. Cruising - The best way to see the world

 **C**. A once-in-a-life-time experience on board **D**. Cruising – Out of this world!

**Question 32:** The word “**which**” in paragraph 2 refers to \_\_\_\_\_\_\_.

 **A**. passengers **B**. vehicles **C**. engines **D**. residents

**Question 33:** One reason cruise ships cause a lot of air pollution is because \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** they carry large numbers of cars as well as passengers

**B.** their engines are not as efficient as those of other ships

**C.** it takes more energy to move through water than over land

**D.** they use types of fuel that are not permitted on land

**Question 34:** The phrase “**put off**” in paragraph 4 is closest in meaning to?

 **A**. postpone **B**. discourage **C**. satisfy **D**. entertain

**Question 35:** Which of the following is TRUE about waste products on cruise ships?

**A.** All the waste products are carried back to shore

**B.** Waste food is often thrown away at sea

**C.** Most cruise ships recycle their waste products

**D.** An enormous amount of the waste water isn’t recycled

***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.***

Coral polyps can truly be called the animals that helped make the world. For uncounted generations, trillions upon trillions of coral polyps have built structures called reefs, larger in **scale** than those of any other living beings, including humans. The stone-like material created by these tiny animals becomes limestone, a prized building material that was used to construct the Great Pyramids of Egypt. Huge deposits of limestone exist underground, beneath the ocean, in islands, and in mountains. Limestone has been used in the construction of countless churches, castles, train stations, and banks, and crushed limestone is a major ingredient of cement.

Living coral reefs are remarkable “cities beneath the sea,” filled with a rich variety of life. These undersea ecosystems **thrive** in the warm, shallow oceans near the equator. Among the world’s most colorful places, coral reefs are full of brilliantly colored fish and coral covered in wonderful patterns. Reef fish are an important food source for humans and make up a significant percentage of the global fish catch.

In recent years, various factors have threatened coral reefs and the life that depends on them as their home. Blast fishing is an illegal fishing method which involves setting off bombs in the water to kill as many fish as possible. Its negative effects on a reef are significant; **it** kills most living things and causes great damage to the reef’s structure. Fishing with liquid cyanide, a very dangerous and deadly material, is another threat to reef ecosystems, particularly in the Philippines. Fishermen release liquid cyanide into the reef and collect the stunned fish, which are then sold for big money to the aquarium market, or for consumption in restaurants. The fishermen often break apart the reef to look for hiding fish. The cyanide also kills large numbers of coral polyps, leaving large areas of the reef dead.

Reefs are also damaged when coral is taken for building material, jewelry, or aquarium ornaments. Water pollution also results in damage. In addition, the recent warming of the oceans has caused areas of many reefs to turn white. Biologists are concerned that coral may be negatively impacted by further warming.

Threats to coral reefs are serious, but there is reason to hope that they will manage to survive. If we take steps toward coral reef conservation, it is likely that these tiny creatures, which have survived natural threats for millions of years, will be able to rebuild the damaged reefs that so many ocean animals and plants depend on.

(Adapted from *Reading Explorer 2* by Paul Maclntyre)

**Question 36:** What is this passage mainly about?

**A.** The use of coral in the construction industry

**B.** The wonder of coral reefs, and their threats

**C.** The kinds of fish found near coral reefs

**D.** The underwater world in general

**Question 37:** The word “**scale**” in paragraph 1 is closest in meaning to?

 **A**. weight **B**. number of fish **C**. size **D**. length of time

**Question 38:** Which statement about coral reefs is NOT true, according to the passage?

**A.** They are an important source of fish

**B.** They are among the world’s most colorful places

**C.** They are usually found in deep ocean waters

**D.** They can be larger than structures made by people

**Question 39:** The word “**thrive**” in paragraph 2 is closest in meaning to?

 **A**. flourish **B**. deteriorate **C**. perish **D**. yield

**Question 40:** The word “**it**” in paragraph 3 refers to?

 **A**. liquid cyanide **B**. the reef’s structure **C**. a reef **D**. blast fishing

**Question 41:** The author mentions the price of reef fish to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** excuse the fishermen who use illegal methods

**B.** explain why fishermen use cyanide

**C.** show why illegal fishing is attractive

**D.** to make a connection to other factors damaging the reef

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

**A.** It is unlikely that coral reefs will survive and prosper due to the overabundance of other aquatic animals and plants

**B.** Coral reefs may actually be more likely to recover with human support

**C.** Only weather-related damage acts as a barrier preventing coral reef communities from developing

**D.** There is no correlation between human factors and the damage to the coral reefs

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

**Question 43:** The football team that won last year’s championship stood little chance of winning it

 **A B C D**

again this year.

**Question 44:** Cyclists should always wear helmets to protect its heads in case of an accident.

 **A B C D**

**Question 45:** The subscription on the base of the memorial honours all the soldiers who fought

 **A B C D**

in the war.

***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 last time I saw Emily was six months ago.

 **A**. I didn’t see Emily six months ago **B**. I haven’t seen Emily for six months

 **C**. I have seen Emily for six months **D**. I hadn’t seen Emily for six months

**Question 47:** “Don’t forget to take that book back to the library,” Harry said to Ben.

**A.** Harry reminded Ben to take the book back to the library

**B.** Harry encouraged Ben to take the book back to the library

**C.** Harry ordered Ben to take the book back to the library

**D.** Harry allowed Ben to take the book back to the library

**Question 48:** Soldiers are forbidden to leave the camp unless they get special permission.

**A.** Soldiers shouldn’t leave the camp unless they get special permission.

**B.** Soldiers needn’t leave the camp unless they get special permission.

**C.** Soldiers must leave the camp unless they get special permission.

**D.** Soldiers mustn’t leave the camp unless they get special permission.

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

**Question 49:** He can travel into and out of the country. This is attributed to his vaccine passport

**A.** But for his vaccine passport, he could travel into and out of the country

**B.** If it had not been for his vaccine passport, he couldn’t have traveled into and out of the country

**C.** Without his vaccine passport, he couldn’t travel into and out of the country

**D.** Suppose that he gets a vaccine passport, he can travel into and out of the country

**Question 50:** Archimede submerged himself in the bathtub. He made a remarkable discovery known as the Archimedes Principle only then.

**A.** Not until Archimede made a remarkable discovery known as the Archimedes Principle did he submerge himself in the bathtub

**B.** Only when Archimede had submerged himself in the bathtub did he make a remarkable discovery known as the Archimedes Principle

**C.** Hardly had Archimede made a remarkable discovery known as the Archimedes Principle when he submerged himself in the bathtub

**D.** Had Archimede submerged himself in the bathtub, he would have made a remarkable discovery known as the Archimedes Principle

**THE END**

**Giải chi tiết**

**Question 1:**

**Kiến thức: phát âm đuôi “ed”**

**A.** /ɪm'pru:vd /

**B.** /'meʒəd/

**C.** /ə'raivd/

**D.** /səg'ʤestid/

Đuôi “ed” trong đáp án D được phát âm là /id/, trong các đáp án còn lại được phát âm là /d/

**\* Quy tắc phát âm đuôi “ed”:**

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

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

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

**=> Chọn đáp án D**

**Question 2:**

**Kiến thức: phát âm**

**A.** /keɪk/

**B.** /meɪt/

**C.** /keɪp/

**D.** /bæŋk/

Phần gạch chân trong đáp án D được phát âm là /æ/, trong các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/

**=> Chọn đáp án D**

**Question 3:**

**Kiến thức: trọng âm**

**A.** /ɪk'spleɪn/

**B.** /ə' lau/

**C.** /rɪ'mu:v/

**D.** /'kæri/

Trọng âm trong đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, trong các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 4:**

**Kiến thức: trọng âm**

**A.** /ɪn'venʃən/

**B.** /'dɪfərəns/

**C.** /'ɪnstrʊmənt/

**D.** /'kærɪktə/

Trọng âm trong đáp án A rơi vào âm tiết thứ 2, trong các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 5:**

**Kiến thức: câu hỏi đuôi**

Mệnh đề chính mang nghĩa khẳng định => câu hỏi đuôi mang nghĩa phủ định

**Chủ ngữ:** last night => câu hỏi đuôi dùng “it”

**Tạm dịch:** Đêm qua quả là một đêm nóng nực, phải không?

**=> Chọn đáp án D**

**Question 6:**

**Kiến thức: câu bị động**

**Dấu hiệu:** by my grandfather => câu mang nghĩa bị động.

Cấu trúc bị động với thì quá khứ đơn: S + was/were + V-PII

**Tạm dịch:** Chiếc rương cổ bằng gỗ này do ông tôi làm cách đây hơn 40 năm.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 7:**

**Kiến thức: giới từ**

to be [dead] keen on something: say mê cái gì, ham thích cái gì

**Tạm dịch:** Tôi thực sự thích ý tưởng dành kỳ nghỉ của mình trên một hòn đảo ở Địa Trung Hải.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 8:**

**Kiến thức: so sánh kép**

**Cấu trúc so sánh kép:**

- the + adj/adv-er + S + V, the + adj/adv.- er + S + V (tính từ ngắn)

- the more + adj/adv + S + V, the more + adj/adv + S + V (tính từ dài)

**Tạm dịch:** Càng lớn tuổi, hành động của anh ta càng trở nên sáng suốt hơn.

**Chọn đáp án B**

**Question 9:**

**Kiến thức: trật tự tính từ**

Tính từ được sắp xếp theo trật tự: Opinion-ý kiến ; Size -kích cỡ; Age -độ tuổi; Color -màu sắc; Origin -xuất xứ; Material -chất liệu ; Purpose -mục đích, tác dụng.

**Do đó ta sắp xếp được:**

small- size

brown- color

earthenware - material

**Tạm dịch:** Mái của các cửa hàng ở đây được làm bằng ngói nung nhở màu nâu đất nghiêng để che nắng, che mưa.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 10:**

**Kiến thức:kết hợp thì**

Thì quá khứ tiếp diễn kết hợp với thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì hành động khác xen vào.

Trong câu trên hành động “visits” là hành động đang diễn ra => thì quá khứ tiếp diễn

**Tạm dịch:** Hon hai trăm người đang tham quan tòa tháp khi quả bom phát nổ ở một trong các thùng rác.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 11:**

**Kiến thức: liên từ**

**A.** although + S + V: tuy nhiên **B.** because + S + V: bởi vì

**C.** because of + N: bởi vì **D.** despite + N: tuy nhiên

Ta thấy D là phù hợp về mặt ngữ pháp và nghĩa của câu

**Tạm dịch:** Họ quyết định tiếp tục chuyến đi của mình bất chấp điều kiện thời tiết xấu.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 12:**

**Kiến thức: thì tương lai hoàn thành**

Thì tương lai hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong tương lai.

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành: by the time + mệnh đề chia ở thì hiện tại đơn

**Tạm dịch:** Một phi hành gia sẽ phải trải qua hàng nghìn giờ huấn luyện trước khi cô ấy bay trong một sứ mệnh không gian

=> **Chọn đáp án A**

**Question 13:**

**Kiến thức: rút gọn mệnh đề quan hệ**

Khi mệnh đề trạng ngữ có cùng chủ ngữ với mệnh đề chính ta có thế rút gọn bằng cách:

- Dùng V-ing nếu mệnh đề trạng ngữ ở thế chủ động

- Dùng V-PII nếu mệnh đề trạng ngữ ở thể bị động

- Để nhấn mạnh tính hoàn thành dùng Having + V-PII

**Tạm dịch:** Sau khi chạy 26 dặm trong cuộc đua marathon, các vận động viên đã kiệt sức vào cuối cuộc đua.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 14:**

**Kiến thức: từ loại**

Vị trí cần điền đứng sau tính từ sở hữu nên sẽ là một danh từ.

**D.** Success (n): sự thành công

**Tạm dịch:** Doanh nhân có được thành công nhờ quan hệ công chúng tuyệt vời của mình.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 15:**

**Kiến thức: cụm động từ**

**A.** make up: bịa ra **B.** come across: tình cờ gặp

**C.** draw up: dừng xe, chuẩn bị một văn bản **D.** carry out: tiến hành

**Tạm dịch:** Cậu bé bịa ra một câu chuyện vô lý về việc người ngoài hành tinh bị bắt cóc để khỏi phải làm bài thi.

**Chọn đáp án A**

**Question 16:**

**Kiến thức: cụm từ**

Make a contribution to: đóng góp vào

**Tạm dịch:** Chúng tôi đóng góp đáng kể vào quỳ trái tim mỗi năm.

**Chọn đáp án B**

**Question 17:**

**Kiến thức: từ vựng**

public/private sector: công việc do chính phủ hoặc các công ty tư nhân kiểm soát

**Tạm dịch:** Bác sĩ ở khu vực tư nhân thường được trả lương cao hơn ở bệnh viện công.

**Chọn đáp án B**

**Question 18:**

**Kiến thức: thành ngữ**

**A.** wet behind the ears: người còn non nớt, chưa có kinh nghiệm

**B.** all fingers and thumbs: rất lúng túng, rất vụng về

**C.** a pain in the neck: điều gì đó hay ai gây cho mình cảm giác khó chịu, bực bội

**D.** down in the mouth: chán nản, buồn bã, thất vọng

**Tạm dịch:** Tôi đã thực sự làm cho bài thuyết trình của mình trở nên lộn xộn. Tôi đã rất lúng túng, liên tục làm rơi giấy, và làm đổ micro hai lần.

**Chọn đáp án B**

**Question 19:**

**Kiến thức: từ vựng**

**A.** in the course: trong quá trình, trong thời gian mà điều gì đó diễn ra

**B.** in the line of duty: trong khi thi hành nhiệm vụ

**C.** In the light of: vì cái gì; cân nhắc cái gì

**D.** in the act of doing sth: trong khi làm gì

**Tạm dịch:** Xét nghiệm trong thời gian dịch bệnh giúp giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với virus trong cộng đồng.

**Chọn đáp án A**

**Question 20:**

**Kiến thức: từ vựng**

**A.** difficulty (n): sự khó khăn

**B.** interest (n): sự quan tâm, sự chú ý

**C.** greed (n): tính tham lam

**D.** advantage (n): sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi

Burden (n): gánh nặng = difficulty

**Tạm dịch:** Khi giá thuê tăng lên mức không thế chi trả được, gánh nặng quá lớn đối với nhiều người dân có thu nhập thấp.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 21:**

**Kiến thức: từ vựng**

**A.** unqualified (adj): không đủ tiêu chuẩn, không đủ trình độ

**B.** hesitant (adj): do dự, ngập ngừng, lường lự

**C.** informed (adj): có nhiều tin tức, nắm được tình hình

**D.** inclined (adj): có khuynh hướng, có chiều hướng Reluctant (adj): miễn cường, bất đắc dĩ, không thích, không sẵn lòng = hesitant

**Tạm dịch:** Ông Porter miễn cưỡng chấp nhận vị trí ở nước ngoài, vì điều đó đồng nghĩa với việc phải xa gia đình hàng tháng trời.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 22:**

**Kiến thức: từ vựng**

**A.** hotly (adv): sôi động, kịch liệt **B.** mildly (adv): nhẹ nhàng, êm dịu

**C.** cruelly (adv): độc ác, dữ tợn **D.** sharply (adv): thình lình, đột ngột

Intensely (adv): mãnh liệt, dữ đội >< mildly

**Tạm dịch:** Khi những người đi bộ đường dài lên núi, mặt trời chiếu xuống họ một cách dữ dội.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 23:**

**Kiến thức: cụm từ**

**A.** làm cho ai đó khó chịu **B.** làm cho ai đó thoải mái

**C.** làm cho ai đó trở nên thừa **D.** làm cho ai đó cảm thấy tội lỗi

Ruffling someone’s feathers: chọc tức, làm mếch lòng >< making someone relaxed

**Tạm dịch:** Jo nói những gì cô ấy nghĩ mà không lo lắng về việc liệu cô ấy có thế ai đó mếch tức không.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 24:**

**Kiến thức: Hội thoại giao tiếp**

**A.** Còn quá sớm

**B.** Tôi không chắc

**C.** Chắc chắn rồi, 4 giờ kém 15

**D.** Không, tôi không

**Tạm dịch:**

Nicole: Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết mấy giờ rồi được không?

Bob: Chắc chắn rồi, 4 giờ kém 15

**=> Chọn đáp án C**

**Question 25:**

**Kiến thức: hội thoại giao tiếp**

**A.** Điều đó hoàn toàn vô nghĩa

**B.** Tôi sẽ nói hoàn toàn ngược lại

**C.** Tôi hoàn toàn đồng ý

**D.** Bạn không thể nhầm lẫn hơn được nữa

**Tạm dịch:**

David: Tôi nghĩ rằng người máy sẽ không bao giờ thay thế được giáo viên.

Jack: Tôi hoàn toàn đồng ý . Họ không có sự đồng cảm mà bạn cần để trở thành một giáo viên.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 26:**

**Kiến thức: Cụm từ**

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

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

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

**=> Chọn đáp án D**

**Question 27:**

**Kiến thức: Từ vựng**

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

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

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

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

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

**=> Chọn đáp án C**

**Question 28:**

**Kiến thức: Đại từ quan hệ**

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

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

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

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

**=> Chọn đáp án A**

**Question 29:**

**Kiến thức: Liên từ**

**A.** as: bởi vì

**B.** but: tuy nhiên

**C.** so: vì vậy

**D.** despite: tuy nhiên

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

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

**=> Chọn đáp án B**

**Question 30:**

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

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

**C.** some + N (số nhiều): một vài

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

There were (30) some exceptions , of course.

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

**Chọn đáp án C**

**Dịch bài**

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

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

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

**Question 31:**

**Kiến thức: Đọc hiểu**

**A.** Cái giá của một kỳ nghỉ hoàn hảo?

**B.** Du ngoạn trên biển - Cách tốt nhất để ngắm nhìn thế giới

**C.** Trải nghiệm một lần trong đời trên tàu

**D.** Du lịch biển - Một điều tuyệt vời!

**=> Chọn đáp án A**

**Question 32:**

**Kiến thức: Đọc hiểu**

Từ **“which”** trong đoạn 2 đề cập đến .

**A.** hành khách **B.** xe cộ **C.** động cơ **D.** cư dân

Moving such large vehicles requires enormous engines, **which** burn as much as 300,000 litres of fuel a day.

Which = engines

**Tạm dịch:** Việc di chuyển những phương tiện lớn như vậy đòi hỏi những động cơ khổng lồ, đốt cháy tới 300.000 lít nhiên liệu mỗi ngày.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 33:**

**Kiến thức: Đọc hiểu**

Một lý do khiến tàu du lịch gây ra nhiều ô nhiễm không khí là vì .

**A.** chúng chở một số lượng lớn xe hơi cũng như hành khách

**B.** động cơ của chúng không hiệu quả bằng động cơ của các tàu khác

**C.** cần nhiều năng lượng để di chuyển trong nước hơn trên cạn

**D.** chúng sử dụng các loại nhiên liệu không được phép sử dụng trên đất liền

**Thông tin:** Because they are out at sea, they also bum dirtier fuel that isn’t allowed on land

**Tạm dịch:** Bởi vì chúng ở ngoài biến, chúng cũng đốt nhiên liệu bẩn hơn, những nguyên liệu không được phép sử dụng trên đất liền.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 34:**

**Kiến thức: Cụm động từ**

Cụm từ **“put off”** trong đoạn 4 gần nghĩa nhất với?

**A.** hoãn lại

**B.** không khuyến khích, làm chán nản

**C.** thỏa mãn

**D.** giải trí

Put off: trì hoãn, làm mất hứng thú (khiến bạn không thích điều gì đó hoặc không muốn làm điều gì đó nữa)

Ta thấy Put off mang cả nghĩa của đáp án A và B tuy nhiên trong bài, put off mang nghĩa gần nhất với discourage.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 35:**

**Kiến thức: đọc hiểu**

Điều nào sau đây là ĐÚNG về chất thải trên tàu du lịch?

**A.** Tất cả các chất thải được đưa trở lại bờ **B.** Thức ăn thừa thường bị vứt bỏ trên biển

**C.** Hầu hết các tàu du lịch tái chế chất thải của họ **D.** Một lượng lớn nước thải không được tái chế

**Thông tin:** Waste water from showers and toilets is usually poured directly into the sea - as much per day as from a small town.

**Tạm dịch:** Nước thải từ vòi hoa sen và nhà vệ sinh thường được đố trực tiếp ra biến - nhiều như từ một thị trấn nhỏ mỗi ngày.

Đáp án A không chính xác bởi chỉ có đồ ăn thừa là được đưa trở lại đất liền

**=> Chọn đáp án D**

**Dịch bài**

Du lịch trên biến ngày càng trở nên phố biến, với khoảng 20 triệu hành khách mỗi năm hiện đang tận hưởng những kỳ nghỉ trên những con tàu sang trọng. Nhiều người xem du thuyền là cách hoàn hảo để ngồi lại và không phải làm gì, và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Mọi thứ bạn cần đều nằm trong tầm tay. Trên tàu, có các cửa hàng, nhà hát, rạp chiếu phim, hồ bơi và trung tâm giải trí. Trên thực tế, có nhiều tiện ích trên tàu hơn so với hầu hết các thị trấn cung cấp cho cư dân của họ. Do đó, có thể dễ dàng hiểu tại sao chúng lại phố biến như vậy. Những ảnh hưởng đến môi trường của xu hướng này là gì?

Mặc dù phương tiện di chuyển trên mặt nước thường tốn ít năng lượng hơn so với trên cạn, nhưng tàu du lịch thường rất lớn, với những chiếc lớn nhất có thế chở tới 6.000 hành khách. Việc di chuyển những phương tiện lớn như vậy đòi hỏi những động cơ khổng lồ, đốt cháy tới 300.000 lít nhiên liệu mỗi ngày. Một nhà khoa học đã tính toán rằng tàu du lịch tạo ra ô nhiễm nhiều như 5 triệu ô tô đi trên cùng một quãng đường. Bởi vì chúng ở ngoài biển, chúng cũng đốt nhiên liệu bẩn hơn, những nguyên liệu không được phép sử dụng trên đất liền. Thật không may, không có chính phủ nào kiểm soát được mức độ ô nhiễm không khí trên biển.

Du lịch trên biển cũng tạo ra một lượng lớn rác và các tàu du lịch thường không giỏi trong việc tái chế. Nước thải từ vòi hoa sen và nhà vệ sinh thường được đổ trực tiếp ra biển - nhiều như từ một thị trấn nhỏ mỗi ngày. Thức ăn thừa từ các nhà hàng không được đưa xuống biển, nhưng vẫn gây ra các vấn đề khi đưa trở lại đất liền.

Tàu du lịch cũng gây khó khăn tại các thành phố nơi chúng dừng chân. Các điểm đến phổ biến có thể nhận được năm hoặc sáu tàu mỗi ngày, với hàng nghìn khách du lịch cùng một lúc. Tốt cho nhà hàng? Chủ nhà hàng phàn nàn rằng du khách nhìn xung quanh trong vài giờ và sau đó quay trở lại tàu của họ để ăn. Hơn thế nữa, đám đông có thể khiến những khách du lịch khác gặp mất hứng thú, những người phàn nàn rằng đường phố quá đông đúc. Một số thị trấn đã cấm tàu du lịch hoặc đặt giới hạn số lượng có thế dừng cùng một lúc. Những người quan tâm đến môi trường lo lắng rằng khi ngành công nghiệp du thuyền tiếp tục phát triển, thì các vấn đề đối với hành tinh của chúng ta cũng vậy.

**Question 36:**

Đoạn này chủ yếu nói về?

**A.** Việc sử dụng san hô trong ngành xây dựng

**B.** Sự kỳ thú của các rạn san hô và các mối đe dọa của chúng

**C.** Các loại cá được tìm thấy gần các rạn san hô

**D.** Thế giới dưới nước nói chung

2 đoạn văn đầu tiên nói về sự tuyệt diệu của san hô, 3 đoạn văn cuối cùng nói về các mối đe dọa đối với chúng.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 37:**

**Kiến thức: Từ vựng**

Từ **“scale”** trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với?

**A.** trọng lượng **B.** số lượng cá **C.** kích thước **D.** khoảng thời gian

Scale (n): tỉ lệ, kích thước = size

=> **Chọn đáp án C**

**Question 38:**

**Kiến thức: Đọc hiểu**

Nhận định nào về rạn san hô là KHÔNG đúng, theo đoạn văn?

**A.** Chúng là nguồn cung cấp cá quan trọng

**B.** Chúng là một trong những nơi đầy màu sắc nhất thế giới

**C.** Chúng thường được tìm thấy ở vùng biển sâu

**D.** Chúng có thế lớn hơn các cấu trúc do con người tạo ra

**Thông tin:** Living coral reefs are remarkable “cities beneath the sea,” filled with a rich variety of life. These undersea ecosystems thrive in the warm, shallow oceans near the equator

**Tạm dịch:** Rạn san hô sống là “thành phố dưới biển” đáng kinh ngạc, tràn ngập sự sống phong phú. Các hệ sinh thái dưới biển này phát triển mạnh trong các đại dương nông, ấm gần đường xích đạo.

\* Vậy C không phải là đáp án chính xác

**=> Chọn đáp án C**

**Question 39:**

**Kiến thức: từ vựng**

Từ **“thrive”** trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với?

**A.** phát triển **B.** xấu đi **C.** diệt vong **D.** năng suất

Thrive (v): phát triển mạnh = flourish

**=> Chọn đáp án A**

**Question 40:**

**Kiến thức: đọc hiểu**

Từ **“it”** trong đoạn 3 dùng để chỉ?

**A.** xyanua lỏng **B.** cấu trúc của rạn san hô

**C.** một rạn san hô **D.** đánh cá bằng thuốc nổ

Blast fishing is an illegal fishing method which involves setting off bombs in the water to kill as many fish as possible. Its negative effects on a reef are significant; **it** kills most living things and causes great damage to the reef's structure.

It = Blast fishing

**Tạm dịch:** Đánh bắt bằng thuốc nổ là một phương pháp đánh bắt bất hợp pháp liên quan đến việc đặt bom dưới nước để giết càng nhiều cá càng tốt. Những tác động tiêu cực của nó đối với một rạn san hô là đáng kể; nó giết chết hầu hết các sinh vật và gây ra thiệt hại lớn cho cấu trúc của rạn san hô.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 41:**

**Kiến thức: Đọc hiểu**

Tác giả đề cập đến giá của cá rạn để .

**A.** bào chữa cho những ngư dân sử dụng các phương pháp bất hợp pháp

**B.** giải thích tại sao ngư dân sử dụng xyanua

**C.** cho thấy tại sao đánh bắt bất hợp pháp lại hấp dẫn

**D.** để tạo mối liên hệ với các yếu tố khác làm tổn hại đến rạn san hô

Fishing with liquid cyanide, a very dangerous and deadly material, is another threat to reef ecosystems, particularly in the Philippines. Fishermen release liquid cyanide into the reef and collect the stunned fish, which are then sold for big money to the aquarium market, or for consumption in restaurants.

**Tạm dịch:** Đánh bắt cá bằng xyanua lỏng, một nguyên liệu rất nguy hiếm và gây chết nguời, là một mối đe dọa khác đối với các hệ sinh thái rạn san hô, đặc biệt là ở Philippines. Các ngu dân thả xyanua lỏng vào rạn san hô và đánh bắt những con cá bị choáng, sau đó bán cho thị truờng cá cảnh hoặc tiêu thụ cho các nhà hàng với số tiền lớn.

**Chọn đáp án C**

**Question 42:**

**Kiến thức: Đọc hiểu**

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

**A.** Không có khả năng các rạn san hô sẽ tồn tại và phát triển do số lượng lớn các loài động vật và thực vật thủy sinh khác

**B.** Rạn san hô thực sự có thế có nhiều khả năng phục hồi hơn với sự hỗ trợ của con người

**C.** Chỉ những thiệt hại do thời tiết mới đóng vai trò như một rào cản ngăn các quần xã rạn san hô phát triển

**D.** Không có mối tương quan nào giữa yếu tố con người và tác hại của các rạn san hô

**Thông tin:** If we take steps toward coral reef conservation, it is likely that these tiny creatures, which have survived natural threats for millions of years, will be able to rebuild the damaged reefs that so many ocean animals and plants depend on.

**Tạm dịch:** Nếu chúng ta thực hiện các bước hướng tới việc bảo tồn rạn san hô, rất có thể những sinh vật nhỏ bé này, đã sống sót sau các mối đe dọa tự nhiên trong hàng triệu năm, sẽ có thể xây dựng lại các rạn san hô bị hư hại mà rất nhiều động vật và thực vật đại dương phụ thuộc vào.

**Chọn đáp án B**

**Dịch bài**

San hô Polyp thực sự có thể được coi là loài động vật đã giúp tạo ra thế giới. Trong hàng thế hệ không thể đếm được, hàng nghìn tỷ trên hàng nghìn tỷ polyp san hô đã xây dựng các cấu trúc gọi là rạn san hô, có quy mô lớn hơn cấu trúc của bất kỳ sinh vật sống nào khác, kế cả con người. Vật liệu giống như đá được tạo ra bởi những loài vật nhỏ bé này trở thành đá vôi, một vật liệu xây dựng được đánh giá cao được sử dụng để xây dựng các Kim tự tháp lớn của Ai Cập. Các mỏ đá vôi khổng lồ tồn tại dưới lòng đất, dưới đại dương, trong các hòn đảo và trên núi. Đá vôi đã được sử dụng trong việc xây dựng vô số nhà thờ, lâu đài, ga xe lửa và ngân hàng, và đá vôi nghiền là thành phần chính của xi măng.

Rạn san hô sống là “thành phố dưới biển” đáng kinh ngạc, tràn ngập sự sống phong phú. Các hệ sinh thái dưới biển này phát triển mạnh trong các đại dương nông, ấm gần đường xích đạo. Trong số những nơi đầy màu sắc nhất trên thế giới, các rạn san hô có đầy đủ các loài cá có màu sắc rực rỡ và san hô được bao phủ bởi đường nét tuyệt đẹp. Cá rạn là một nguồn thực phẩm quan trọng cho con người và chiếm một tỷ lệ đáng kế trong sản lượng đánh bắt cá toàn cầu.

Trong những năm gần đây, các yếu tố khác nhau đã đe dọa các rạn san hô và những sinh vật coi chúng là nhà. Đánh bắt bằng thuốc nổ là một phương pháp đánh bắt bất hợp pháp liên quan đến việc đặt bom dưới nước đế giết càng nhiều cá càng tốt. Những tác động tiêu cực của nó đối với một rạn san hô là đáng kế; nó giết chết hầu hết các sinh vật và gây ra thiệt hại lớn cho cấu trúc của rạn san hô. Đánh bắt cá bằng xyanua lỏng, một nguyên liệu rất nguy hiểm và gây chết người, là một mối đe dọa khác đối với các hệ sinh thái rạn san hô, đặc biệt là ở Philippines. Các ngư dân thả xyanua lỏng vào rạn san hô và đánh bắt những con cá bị choáng, sau đó bán cho thị trường cá cảnh hoặc tiêu thụ cho các nhà hàng với số tiền lớn. Các ngư dân thường phá vỡ các rạn san hô để tìm kiếm cá. Xyanua cũng giết chết một số lượng lớn các polyp san hô, khiến các khu vực rộng lớn của rạn san hô bị chết.

Rạn san hô cũng bị phá hủy khi san hô được lấy làm vật liệu xây dựng, đồ trang sức hoặc đồ trang trí hồ cá. Ô nhiễm nước cũng dẫn đến thiệt hại. Ngoài ra, sự ấm lên của các đại dương trong thời gian gần đây đã khiến các khu vực có nhiều rạn san hô biến thành màu trắng. Các nhà sinh vật học lo ngại rằng san hô có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự ấm lên hơn nữa.

Các mối đe dọa đối với các rạn san hô là nghiêm trọng, nhưng có lý do để hy vọng rằng chúng sẽ xoay sở để tồn tại. Nếu chúng ta thực hiện các bước hướng tới việc bảo tồn rạn san hô, rất có thể những sinh vật nhỏ bé này, đã sống sót sau các mối đe dọa tự nhiên trong hàng triệu năm, sẽ có thể xây dựng lại các rạn san hô bị hư hại mà rất nhiều động vật và thực vật đại dương phụ thuộc vào.

**Question 43:**

**Kiến thức: thì của động từ**

**Dấu hiệu:** this year => thì hiện tại đơn

**Sửa:** stood => stands

**Tạm dịch:** Đội bóng đã giành chức vô địch năm ngoái rất ít có cơ hội giành lại chức vô địch năm nay.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 44:**

**Kiến thức: tính từ’ sở hữu**

Chủ ngữ “Cyclists” số nhiều dùng tính từ sở hữu tương ứng

**Sửa:** its => their

**Tạm dịch:** Người đi xe đạp phải luôn đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu trong trường hợp xảy ra tai nạn.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 45:**

**Kiến thức: từ vựng**

Subscription (n): sự đăng ký

Inscription (n): câu viết, câu khắc, câu ghi (trên bia...)

**Tạm dịch:** Dòng chữ trên chân của đài tưởng niệm tôn vinh tất cả những người lính đã chiến đấu trong cuộc chiến.

**Chọn đáp án A**

**Question 46:**

**Kiến thức: cấu trúc**

\* The last time sb did sth was “a period of time” ago: Lần cuối cùng làm gì

**=> S +** haven’t / hasn’t+ V-PII + for a period of time: đã bao lâu chưa làm gì

**Tạm dịch:** Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Emily là sáu tháng trước.

=> Tôi đã không gặp Emily sáu tháng rồi.

 **=> Chọn đáp án B**

**Question 47:**

**Kiến thức: câu tường thuật**

**A.** Harry nhắc Ben mang sách trở lại thư viện

**B.** Harry khuyến khích Ben mang cuốn sách trở lại thư viện

**C.** Harry ra lệnh cho Ben mang cuốn sách trở lại thư viện

**D.** Harry cho phép Ben mang cuốn sách trở lại thư viện

**Tạm dịch:** “Đừng quên mang cuốn sách đó trở lại thư viện,” Harry nói với Ben.

=> Harry nhắc Ben mang sách trở lại thư viện

**=> Chọn đáp án A**

**Question 48:**

**Kiến thức: viết lại câu**

**A.** Binh lính không nên rời khỏi trại trừ khi được sự cho phép đặc biệt.

**B.** Những người lính không cần rời trại trừ khi họ được phép đặc biệt.

**C.** Những người lính phải rời khỏi trại trừ khi họ được phép đặc biệt.

**D.** Binh lính không được rời khỏi trại trừ khi được sự cho phép đặc biệt.

**Tạm dịch:** Binh lính bị cấm rời khỏi trại trừ khi họ có được sự cho phép đặc biệt.

=> Binh lính không được rời khỏi trại trừ khi được sự cho phép đặc biệt.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 49:**

**Kiến thức: kết hợp câu**

**A.** Nếu không có hộ chiếu vắc-xin, anh ấy có thể ra vào đất nước

**B.** Không dùng câu điều kiện loại 3

**C.** Không có hộ chiếu vắc-xin, anh ấy không thể ra vào đất nước

**D.** Giả sử rằng anh ta có hộ chiếu vắc xin, anh ta có thể đi du lịch vào và ra khỏi đất nước

Các đáp án A, D sai về nghĩa so với câu gốc

\* Dùng câu điều kiện loại 2 để chỉ điều kiện không có thật ở hiện tại.

**Tạm dịch:** Anh ấy có thế đi du lịch trong và ngoài nước. Điều này được cho là nhờ hộ chiếu vắc xin của anh

=> Không có hộ chiếu vắc-xin, anh ấy không thể ra vào đất nước

**=> Chọn đáp án C**

**Question 50:**

**Kiến thức: Kết hợp câu**

**A.** Mãi cho đến khi Archimede có một khám phá đáng chú ý được gọi là Nguyên tắc Archimedes, ông mới tự ngâm mình trong bồn tắm

**B.** Chỉ sau khi Archimede ngâm mình trong bồn tắm, ông mới có một khám phá đáng chú ý được gọi là Nguyên lý Archimedes

**C.** Ngay sau khi Archimede có một khám phá đáng chú ý được gọi là Nguyên tắc Archimedes thì ông ngâm mình trong bồn tắm

**D.** Nếu Archimede ngâm mình trong bồn tắm, ông sẽ có một khám phá đáng chú ý được gọi là Nguyên tắc Archimedes

Các đáp án A,C,D sai về nghĩa so với câu gốc

**Tạm dịch:** Archimede ngâm mình trong bồn tắm. Ông đã có một khám phá đáng chú ý được gọi là Nguyên lý Archimedes sau đó.

=> Chỉ sau khi Archimede ngâm mình trong bồn tắm, ông mới có một khám phá đáng chú ý được gọi là Nguyên lý Archimedes

 **=> Chọn đáp án B**