**ĐỀ ANH THUẾ MIỀN TRUNG 2020**

**On December 10, 2006,** I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to ... (41) and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to ... (42) a suitable accommodation. I had only some money ... (43). I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys,... (44) I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband ... (45) away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help ... (46) my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting... (47) me. He kissed me and said, "Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you ... (48) happens." At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me ... (49) all about what I was stressing about. In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons' love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring me joy all the time. The memory ... (50) me that nothing really matters, when I have the love of my children.

Question 1: A.transfer B.convert **C.move** D.change

Question 2: A.notice B.watch **C.find** D.see

Question 3: A.leave B.to leave C.leaving **D.left**

Question 4: **A.because** B.although C.as though D.if

Question 5: A.passes **B.passed** C.has passed D.was passing

Question 6: A.tell B.to tell C.told **D.telling**

Question 7: **A.by**  B.next C.over D.up

Question 8: A.whenever **B.whatever** C.whoever D.however

Question 9: **A.forget** B.to forget C.forgot D.forgetting

Question 10: A.remembers B.minds **C.reminds** D.misses

**BÀI ĐỤC LỖ**

Children in (1) \_\_\_\_\_ **Netherlands** must be at least four years old to (2) \_\_\_\_\_ primary education. Almost all 4-year-olds (99. 3%) in the country indeed attend primary school, (3) \_\_\_\_\_ this is not compulsory until children reach **the age (4) \_\_\_\_\_5** . Primary school is free of charge. In most schools, children are grouped **by** (5) \_\_\_\_\_ in mixed ability classes, with one teacher for all subjects. Primary school (6) \_\_\_\_\_ **of** 8 groups, thus schooling (7) \_\_\_\_\_ for 8 years. During the first two years, which (8) \_\_\_\_\_ kindergarten, children receive an average of 22 hours of (9) \_\_\_\_\_, during the last 6 years children receive an average of 25 hours per week. Schools are open 5 days a week, but children are free on Wednesday afternoon. At the end of primary school, or in group 8, schools advice on secondary school choice. Most schools use a national test to support this advice, for instance the 'Citotoets', a test (10) \_\_\_\_ by the Central Institute for Test development.

1. a. a b. an **c. the** d. Ø

-**Mạo từ xđ đứng trước tên 1 quốc gia: THE Netherlands**

2. a. afford **b. enter** -vào c. come d. run

3**. a. although +Câu** b. ~~despite c. in spite d. due to~~

4. **a. of** b. on c. in d. for

-**The age of 5** :ở độ tuổi lên 5

5. a. old b. elderly c. aging **d. age (n)**

- **Sau GT (BY) +N**

6. a. includes b. contains **c. consists** d. composes

-**Consists of : bao gồm**

7. a. spends **b. lasts** c. lengthens d. takes

-**Lasts For 8 years**

8. a. also called **b. is also called** c. is called also d. ~~is also calling~~

**-Chia thì**

9. a. educate b. educative c. educator **d. education (n)**

**-Loại từ: GT +N**

10. a. develop (Vo) b. to develop **c. developed** d. developing

**- RGMĐQH -Dạng bị động**

CA 2 MIỀN TRUNG 11/12/2020

**Since China adopted its** open-door (1) \_\_\_\_\_ approximately twenty-five years ago, Chinese higher education has begun once again to draw closer to **the** (2) \_\_\_\_\_ **Western world**. China**'s** (3) \_\_\_\_\_ to send scholars and students to the United States at the end of the 1970s, after thirty years of hostility between the two countries, marked a dramatic turning (4) \_\_\_\_\_ in the nation's educational history. Today, about 50,000 Chinese students, are studying in the United States, **accounting (5) \_\_\_\_\_** 10 percent of the total international students in the country. More and (6) \_\_\_\_\_ Chinese students have gone to other countries to study. According to statistics from the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), China (7) \_\_\_\_\_ more students than any other country to study abroad. In the other direction, many students from the United States and (8) \_\_\_\_\_ are going to China to study language, culture, history, traditional Chinese medicine, science, engineering, and other (9) \_\_\_\_\_\_. The increasing number of international students worldwide demonstrates a relatively quick change in **the** (10) \_\_\_\_\_ of global education.

Giải thích:

Kể từ khi Trung Quốc thông qua kế hoạch mở cửa cách đây 25 năm, giáo dục đại học Trung Quốc đã bắt đầu một lần nữa để thu hút hơn thế giới phương Tây tiên tiến. Quyết định của Trung Quốc đưa các học giả và sinh viên đến Hoa Kỳ vào cuối những năm 1970, sau ba mươi năm thù nghịch giữa hai nước, đánh dấu một bước ngoặt ngoạn mục trong lịch sử giáo dục của quốc gia. Hiện nay, khoảng 50.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ, chiếm 10 phần trăm tổng sinh viên quốc tế trong nước. Ngày càng nhiều sinh viên Trung Quốc đã sang các nước khác để nghiên cứu. Theo thống kê của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Trung Quốc gửi nhiều sinh viên hơn bất kỳ nước nào khác để du học sinh viên Trung Quốc đã sang các nước khác để nghiên cứu. Theo thống kê của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hiệp Quốc (UNESCO), Trung Quốc gửi nhiều sinh viên hơn bất kỳ nước nào khác để du học. Theo một hướng khác, nhiều sinh viên đến từ Hoa Kỳ và ở các nơi khác sẽ tới Trung Quốc để học ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử, y học cổ truyền Trung Quốc, khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Những con số tăng lên của sinh viên quốc tế trên thế giới chứng minh sự thay đổi tương đối nhanh chóng trong việc hội nhập giáo dục toàn cầu.

Question 1: A. way B. law C. rule **D. policy**

**-Open –door policy : C/S mở cửa**

Question 2:

A. progress(n) **B. advanced** (adj) C. head (n) D. reach (v)

Advanced (Adj) :tiên tiến

-**Loại từ : the + adj +N**

Question 3: A. decide B. decisive **C. decision** (n) D. decider

**-Loại từ : Sở hữu +N**

Question 4: **A. point** B. spot C. top D. stain

point ở đây có nghĩa là bước ngoặt, điểm ngoặt. dramatic turning point có nghĩa là bước ngoặt ấn tượng.

Question 5: **A. for** B. to C. up D. over

- **Accounting for** =Make up : chiếm khoảng bao nhiêu phầ

6: A. as **B. more** C. than D. much

**-More and more:**nhiều hơn và nhiều hơn nữa...

7: A. regards B. mails C. posts **D. sends**

-**Sends study abroad**: gửi nhiều sinh viên hơn bất kỳ nước để du học

Question 8: **A. elsewhere** B. wherever C. where D. whereas

-**Elsewhere:** ở nơi khác ngoài United States ra

Question 9: A. matters B. things **C. fields** D. items

-**field :** lĩnh vực khác không được liệt kê cụ thể trong câu

10: A. interfere **B. integration**(n) C. exchange D. mixture

**-Loại từ : The +N**

intergration: sự hội nhập, sự kết hợp

**READING ( TEST 5 )**

**The tourist industry** is (1)\_ **considered** \_\_\_\_\_ to be the largest industry. Before 1950 one million people traveled abroad each year but by the 1900s the figure (2)\_ **had risen** \_to 400 million every year.

(3)\_\_**Such**\_\_\_\_\_\_ large numbers of tourists, however, are beginning to cause problems. For example, in the Alps the skiers are destroying the mountains they came to enjoy. Even parts of Mount Everest in the Himalayas are reported to be **covered** (4)\_\_\_\_ **with** \_\_\_\_ old tins, tents, and food that have been (5)\_\_ **thrown away** \_\_\_\_\_\_.

But at a time when we have (6)\_ **greater** \_\_\_\_\_\_\_freedom to travel than ever before, more and more people are asking how they can enjoy their holidays (7)\_\_\_\_\_\_\_\_causing problems by spoiling the countryside. Now there is a new holiday (8)\_\_\_\_\_\_\_\_called "Holidays That Don't Cost The Earth". It tells you (9)\_\_\_\_\_\_\_\_you can help the tourist industry by asking your travel agent the right questions (10)\_\_\_\_\_\_\_\_you go on holiday.

Question 1

A. regarded (v) : coi như, xem như (cấu trúc với động từ "regard" là : regard somebody as N : coi ai, đánh giá ai như cái gì)

**B. considered** (v): cân nhắc, xem xét, coi như (cấu trúc với động từ "consider" là : consider somebody/ something as N và consider somebody/ something to be N)

C. seen

D figured (v): hình dung, miêu tả, tưởng tượn

Question 2:

**A. had risen** B. rose C. has risen D. were rising

**- Chia thì QKHT**

3:

A. The B. Those C. These **D. Such**

- Trong câu này ta dùng đại từ "such" đầu câu để diễn tả ý như thế/ như vậy/ như là ... để ám chỉ đến ý đã nói trước đó.

- "**Such large numbers of tourists**" - với số lượng lớn khách du lịch như vậy

4:

A. by **B. with** C. under D. beneath

-**Cover with** : bao phủ bởi

5:

A. disposed B. littered **C. thrown away** D. launched

A. disposed (v) : sắp đặt, sắp xếp, bố trí

B. littered (v): vứt rác bừa bãi, bày bừa

C. thrown away (phrasal verb) : ném đi, vứt đi, bỏ đi

D. launched (v) : ném, phóng, quăng, liệng

6:

**A. greater** B. ~~bigger C. larger~~ D. better

- Ta có tính từ "big và "large" thường được dùng khi nói về kích thước vật chất, phạm vi, khả năng hay số lượng...

- Tính từ "great" chủ yếu được dùng khi nói về tầm quan trọng, chất lượng, năng lực, khả năng ... thường đi với danh từ không đếm được.

Question 7:

A. apart from B. instead of **C. without** D. hardly

A. apart from : ngoài ...ra, ngoại trừ

B. instead of : thay vì

C without (preposition) (+ V-ing) ; không, không có ...

D. hardly (adv) : hầu như không

Question 8:

A. guidance **B. guide** C. direction D. instruction

Question 9:

A. where B. what C. when **D. how**

Question 10:

**A. before**  B. when C. as soon as D. after

Ca 8 ngày 13/12/2020

**BÀI ĐỤC LỐ CA CUỐI**

**What do you do well?** What do you enjoy doing? Your answers to these two questions will help you identify **your** (1) \_\_\_\_\_. An employer will consider you seriously for a (2)\_\_\_ when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied. Sometimes it is difficult to know what your weaknesses are. Clearly not everyone is equally **good** (3) \_\_\_\_\_ everything. You may need to improve yourself and so (4) \_**taking**\_\_\_\_ **courses** in that field could turn a weakness into strength. You will need to (5) \_**spend**\_\_\_\_ some **time** on your self-assessment. Your honesty and the desire for self-improvement will lead **to** (6) \_\_\_\_\_ in getting the right job. Explore the following seven areas to start to get to know yourself: your aptitude, your skills, your personality, the level of responsibility you feel comfortable with, your interests and your needs. **Ask (7) yourself\_\_\_\_** if you have any special talents and if you need to consider your physical health when choosing a job. Be as honest and realistic as you can, and ask for other **people's (**8) **opinions**\_\_\_\_\_ if necessary. Make a list of these things. It is usually a good idea to talk about your aptitudes with teachers, family and friends; If you are considering a career that (9) \_\_\_\_\_ a special talent, such as art, acrobatics, mathematics or music, discuss your aptitudes with (10) \_\_**an**\_\_\_ **e**xpert in that area and discover how they fit the needs of the occupation.

Giải thích:

Đâu là điều mà bạn làm tốt? Bạn thích làm gì? Câu trả lời của bạn cho hai câu hỏi trên sẽ giúp bạn xác định điểm mạnh của bản thân. Một ông chủ sẽ xem xét bạn một cách nghiêm túc cho một vị trí khi bạn có khả năng thể hiện cho họ biết bạn là ai, bạn có thể cung cấp những gì và những thứ bạn đã học. Đôi khi rất khó để biết những điểm yếu của bạn là gì. Rõ ràng không phải mọi người ai cũng giỏi ở tất cả mọi thứ. Bạn có thể cần phải cải thiện bản thân và tham gia các khóa học trong lĩnh vực đó có thể biến một điểm yếu thành điểm mạnh.

Bạn sẽ cần phải dành thời gian để tự đánh giá mình. Sự trung thực của bạn và mong muốn tự cải thiện sẽ dẫn đến thành quả là có được công việc phù hợp. Khám phá bảy lĩnh vực sau đây để bắt đầu tự tìm hiểu về chính mình: năng khiếu, kỹ năng, nhân cách, mức độ trách nhiệm bạn cảm thấy thoải mái, sở thích và nhu cầu của bạn.

Tự hỏi bản thân liệu bạn có bất kỳ tài năng đặc biệt nào và liệu bạn có cần cân nhắc đến sức khoẻ thể chất khi lựa chọn công việc. Hãy trung thực và thực tế nhất có thể, và có thể hỏi ý kiến mọi người nếu cần thiết. Hãy lập danh sách những thứ này. Việc bạn nói chuyện và trao đổi về năng khiếu của mình với giáo viên, gia đình và bạn bè sẽ là một ý kiến không tồi.

Nếu bạn đang cân nhắc một sự nghiệp đòi hỏi một tài năng đặc biệt, chẳng hạn như nghệ thuật, nhào lộn, toán học hoặc âm nhạc, hãy thảo luận về khả năng của bạn với chuyên gia ở lĩnh vực đó và khám phá xem nó phù hợp với nhu cầu của nghề nghiệp như thế nào.

Question 1: A. strong **B. strength** C. strengthen D. strengthened

Question 2: **A. position** B. location C. spot D. room

**Consider for a position**: xem xét, cân nhắc cho 1 vị trí

Question 3: A. upon B. in **C. at** D. for

-**good at something**: giỏi ở mặt nào đó

Question 4: A. meeting **B. taking** C. choosing D. interviewing

-**take courses**: tham gia những khóa học

Question 5: A. use B. make C. lose **D. spend**

-**spend time on something/doing something**: dành thời gian vào việc gì đó/làm gì đó

Question 6: **A. success** B. successful C. successfully D. succeed

-**Loại từ : TO +Vo**

Question 7: A. you B. your C. yours **D. yourself**

-**Ask yourself**: tự hỏi bản thân mình

Question 8: A. interests B. fields **C. opinions** D. attendances

-**Ask for other people's opinions**: hỏi ý kiến của mọi người

Question 9: **A. requires** B. asks C. tells D. urges

-**Require: yêu cầu**.

Question 10: A. a **B. an** C. the D. no article

**-Mạo từ ko xđ = nguyên âm 🡪 an**

BÀI ĐỤC LỖ

**The General Certificate of Secondary Education or the GCSE examinations** **for** (1) \_\_\_\_\_ are the standard school-leaver qualifications taken by (2) \_\_\_\_\_ **all UK students** in the May and June following their 16th birthday. If you come to **a** UK (3) \_\_\_\_\_ **school** before you (4) \_\_\_\_\_ the age of 16, you will study towards GCSE examinations in up to 12 subjects. Some subjects are compulsory, including English arid mathematics, and you can select (5) \_\_\_\_\_, such as music, drama, geography and history from a series of options. GCSEs provide a good all-round **education** (6) \_\_\_\_\_ you can build on at college and eventually at university. AS- and A-levels are taken after GCSEs. They are the UK qualifications most (7) \_ **widely** \_\_\_\_ **accepted** for entry to university and are available in subjects from the humanities, arts, sciences and social sciences as well as in (8) \_\_\_\_\_ subjects such as engineering, and leisure and tourism. You can study up to four subjects **at (9) \_the\_\_\_\_ same time** for two years, (10) \_**taking**\_\_\_\_ AS-level **exam**inations at the end of your first year (called the lower-sixth) and A-level qualifications at the end of your second year (called the upper-sixth).

Giải thích:

Giấy chứng nhận giáo dục trung học tổng hợp hoặc kỳ thi GCSE ngắn hạn là những bằng cấp ra trường tiêu chuẩn thực hiện bởi hầu như tất cả các sinh viên ở Anh trong tháng năm và tháng sáu sau sinh nhật 16 của họ. Nếu bạn đi đến một trường học tự chủ ở Anh trước khi bạn đạt đến 16 tuổi, bạn sẽ học cho kỳ thi GCSE lên đến 12 môn học. Một số môn là bắt buộc, bao gồm cả toán và tiếng Anh, và bạn có thể chọn những môn khác, chẳng hạn như âm nhạc, nghệ thuật, địa lý và lịch sử từ một chuỗi các lựa chọn. GCSE cung cấp một nền giáo dục toàn diện tốt mà bạn có thể xây dựng tại trường cao đẳng và thậm chí tại trường đại học.

AS - và mức độ-A được thực hiện sau GCSE. Chúng là các bằng cấp ở Anh được chấp nhận rộng rãi cho việc vào đại học và có sẵn trong các môn từ nhân văn, nghệ thuật, khoa học và khoa học xã hội cũng như trong các môn thực tế chẳng hạn như kỹ thuật, và giải trí và du lịch. Bạn có thể học lên đến bốn môn học cùng một lúc cho hai năm, tham gia kỳ thi cấp AS vào cuối năm đầu tiên (được gọi là lower-sixth) và bằng cấp mức độ-A của bạn vào cuối năm thứ hai (được gọi là upper-sixth).

Question 1: **A.short**  B.long C.big D.long

- **For short:** trong 1 thời gian ngắn.

Question 2: A.similarly B.fortunately C.approximately D.virtually

A: similarly

B: fortunately

C: approximately

**D: virtually**

similarly:đồng dạng; fortunately:may mắn; approximately :xấp xỉ; virtually: hầu như, gần như. **Virtually all UK students** :gần như tất cả học sinh tại Anh

Question 3: A.dependence (n) B.independence

**C.independent** (adj) D.independently

-**Loại từ : a +adj +n**

**independent school**: trường tự chủ

Question 4: **A.reach** B.come C.approach D.go

-**Reach the age of**…: đạt đến tuổi…

Question 5: A.other B.each other C.another **D.others**

**others=other subjects**

Question 6: A.what **B.that** C.where D.whose

-**ĐTQH Vật**

Question 7: A.wide **B.widely** C.width D.widen

**-Loại từ : Nhìn sau trước : V +ADV**

Widely accepted: được chấp nhận 1 cách rộng rãi

Question 8: **A.practical**  B.apprentice C.vocational D.physical

A: practical (adj) – thực hành

Question 9: A.a B.an **C.the** D.Ø

- **at the same time: cùng** lúc

Question 10: A.holding B.choosing C.putting **D.taking**

* **take an exam: làm 1 bài kiểm tra**

**BÀI ĐỤC LỖ**

**The UK Government ensures** that all schools in the UK (1) \_\_\_\_\_ certain standards, and this includes independent schools as well as those that are (2) \_\_\_\_\_ by the Government. All qualifications are awarded by national agencies accredited by the Qualification and Curriculum Authority (QCA), (3) \_\_\_\_ the quality of the qualifications you will gain is guaranteed. At many independent schools in England, you will be encouraged to **take part (4) \_\_**\_\_\_ extracurricular activities to develop your hobbies and learn new skills, and you maybe encouraged to take graded music exams (5) \_\_\_\_\_ by the Associated Board of the Royal Schools of Music, or Trinity College. The exam grades gained from these are widely accepted toward university entry (6) \_\_\_\_\_. Independent schools do not usually offer vocationally focused qualifications but if you are (7) \_\_\_\_\_ **in** these qualifications, you can find out more in the ‘career-based and pre-university qualifications’ section. The (8) \_\_\_\_\_ you **pay** to attend **independent school,** include your course fees, accommodation and may include some or all extracurricular activities. To check exactly what is included with the school you may be asked to pay extra for language tuition.

**Fees (9) \_VARY**\_\_\_\_ from school to school and are at the discretion of the institution; there are no national standards. You should expect to pay a minimum of £8,000 per year and fees can be (10) \_\_**AS\_**\_\_ high **as** £25,000.

Giải thích:

Chính phủ Anh đảm bảo rằng tất cả các trường ở Anh đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, và điều này bao gồm trường độc lập cũng như những trường được điều hành bởi chính phủ. Tất cả bằng cấp được trao bởi các cơ quan quốc gia được công nhận bởi Chính quyền chuyên môn và giảng dạy (QCA), do đó chất lượng của các bằng cấp bạn sẽ đạt thì được đảm bảo.

Tại nhiều trường học độc lập tại Anh, bạn sẽ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động ngoại khóa để phát triển sở thích của bạn và tìm hiểu kỹ năng mới, và bạn có thể được khuyến khích để xếp loại kì thi âm nhạc cung cấp bởi Hội đồng trường âm nhạc Royal, hay trường Trinity. Các kết quả thi đã đạt được từ những trường này được chấp nhận rộng rãi đối với yêu cầu đầu vào đại học.

Trường độc lập không thường cung cấp bằng cấp chuyên môn nhưng nếu bạn đang quan tâm đến các bằng cấp, bạn có thể tìm hiểu thêm trong phân đoạn "những bằng cấp dựa trên sự nghiệp và văn bằng dự bị Đại học".

Chi phí bạn trả tiền để vào các trường độc lập, bao gồm học phí của bạn, chỗ ở và có thể bao gồm một số hoặc tất cả các hoạt động ngoại khóa. Để kiểm tra chính xác những gì bao gồm trường học, bạn có thể được yêu cầu để trả thêm tiền cho việc học ngôn ngữ.

Lệ phí học khác nhau với từng trường học và hoàn toàn theo ý của cơ sở giáo dục; không có những tiêu chuẩn quốc gia nào. Bạn có thể mong trả tối thiểu là £8,000 mỗi năm và lệ phí có thể tăng cao lên £25,000.

Question 1: A.see **B.meet** C.notice D.look

- **meet the standard** : đạt tiêu chuẩn

Question 2: **A.run –điều hành**  B.worked C.indicated D.shown

- **that are run by the Governme**nt" dịch: được vận hành bởi chính phủ.

Question 3: A.if B.although **C.so** D.because

-**Từ nối : SO – vì vậy**

Chọn đáp án c để phù hợp ý nghĩa của câu. Dịch All qualifications are awarded by national agencies accredited by the Qualification and Curriculum Authority (QCA), so the quality of the qualifications you will gain is guaranteed": Tất cả các tiêu chuẩn được cấp bởi cơ quan quốc gia ủy nhiệm bởi QCA, vậy nên chất lượng của các tiêu chuẩn bạn sẽ nhận là đượ cbảo đảm

Question 4: A.for **B.in** C.on D.of

- take part in: tham gia vào

Question 5: A.offer B.to offer C.offering **D.offered**

**-Dạng BỊ ĐỘNG ( có BY)**

Question 6: A.questions B.troubles C.problems **D.requirements –yâu cầu, đòi hỏi**

question:câu hỏi; trouble: rắc rối; problem:vấn đề; requirement: yêu cầu, đòi hỏi. "The exam grades gained from these are widely accepted toward **university entry requirement"** dịch: Những cấp kiểm tra từ đó được chấp nhận rộng rãi tới các yêu cầu đầu vào đại học

Question 7: **A.interested** B.excited (about) C.concerned(about) D.worried(about)

**-Interested IN**

Question 8: A.bills B.funds **C.fees** –PHÍ D.donations

bill:hóa đơn; fund:quỹ; fee:phí; donation:quyên góp. "The fees you pay to attend independent school…" dịch Phí mà bạn trả đề vào những trường tự chủ

Question 9: A.transfer **B.vary** C.exchange D.interfere

-**Fees vary : Phí đa dạng**

transfer:chuyển đổi; vary: đa dạng; exchange: trao đổi; interfere: can thiệp. "Fees vary from school to school and are at the discretion of the institution" dịch: Phí đa dạng với từng trường và theo ý của cơ quan thành lập

Question 10: **A.as** B.much C.more D.far

**- SS bằng : as adj/adv as**

**BÀI ĐỤC LỖ**

**The University of Oxford, informally called "Oxford University"**, or simply "Oxford", (1) \_\_\_\_\_\_ **in** the city of Oxford, in England, is (2) \_\_\_\_\_\_ **oldest university** in the English-speaking world. It is also considered as one of the world's leading (3) \_\_\_\_\_\_ **institutions.** The university traces, its roots back to at least the end of the 11th century, (4) \_\_\_\_\_\_ the exact date of foundation remains unclear. Academically, Oxford is consistently ranked in the world's top ten universities. The University is also **open (**5) \_\_\_\_\_\_ overseas students, primarily from American universities, who may (6) \_\_\_\_\_ **in** study abroad programs during the summer months for more than a century, it has served as the home of the Rhodes **Scholarship,** (7) \_\_\_\_\_\_ **brings** highly accomplished students from a number of countries to study at Oxford as (8) \_\_\_\_\_\_ The University of Oxford is also a place where many talented leaders from all over the world used to study. Twenty-five British Prime Ministers attended Oxford, including Margaret Thatcher and Tony Blair. **At (**9) \_\_\_\_\_\_ 25 other international leaders have been educated at Oxford, and this number includes King Harald V of Norway and King Abdullah II of Jordan. Bill Clinton is the first American President to attend Oxford. Forty-seven **Nobel** (10) \_\_ winners have studied or taught at Oxford.

Question 1: A. put B. placed **C. located** D. stood

**-Located IN : đc dạt ,định vị**

Question 2: A. a **B. an** C. the D. Ø

**-Mạo từ : an +Nguyên âm (adj )+N**

**Question 3: A. learning B. academic C. graduating D. scholar**

**-Academic institutions :học viện**

**Question 4: A. although B. because C. since D. if**

**Question 5: A. to B. for C. from D. up**

**-Open /close TO**

**Question 6: A. write B. name C. enroll D. require**

**-Enroll IN : Đang ký, ghi tên , gia nhập**

**Question 7: A. that B. where C. whose D. which**

**-ĐTQH Vật**

**Question 8: A. postgraduates –SV sau đh B. postgraduated   
 C. postgraduation D. postgraduating**

**Question 9: A. last B. least C. late D. lately**

**-At least : ít nhất**

**Question 10: A. present B. gift C. medal D. prize –Gỉai thưởng**

**-Nobel prize :giải thưởng Nobel**

**BÀI ĐỤC LỖ**

Exercise 2: Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

**Vietnam’s economy** expanded this year (2007) at the fastest pace since 1996, led by manufacturing and services, after the country (1) \_\_\_\_\_ the World Trade Organization. Gross domestic product (GDP) increased 8.5 percent. Foreign **direct** (2) \_\_\_\_jumped to more than $20 billion this year, from $12 billion in 2006. The government is quite (3) \_\_\_\_\_ **to** its economic reforms. Industry and construction **account** (4) \_\_**FOR**\_\_\_ almost 42 percent of Vietnam’s GDP. Manufacturing grew 12.8 percent, construction increased 12 percent, and **the hotel and restaurant (5) \_\_\_\_**\_ expanded 12.7 percent, according to today’s release. Going forward, Vietnam hasa lot of(6) \_\_\_\_\_ for **tourism,** which expects Vietnam’s economy to expand 8.5 percent in 2008. Vietnam’s January (7) \_\_\_\_\_ **to** the World Trade Organization **released it** (8) \_\_\_\_\_, U.S. quotas on textile exports and detailed market access to be given to overseas companies, helping **economic** (9) \_\_\_\_\_. The government is targeting economic expansion of about 9 percent next year. Vietnam is an economy with much development potential and (10) \_\_\_\_\_ **attractive** **destination** for international investors.

Câu 1

A. struggled B. organized C. held **D. joined –tham gia**

**- Join Sth : tham gia vào cái gì**

Câu 2:

A. invest **B. investment**  C. investable D. investor

-Cụm từ **: Foreign Direct investment :** vốn đầu tư nước ngoài

Câu 3:

**A. committed** (to) : cam kết B. called C. excited (about) D. encouraged

Câu 4:

A. over **B. for**  C. at D. in

**-Account For:** Tính cho, gt cho…

Câu 5:

A. role B. region **C. sector** D. section

**-The hotel and the restaurant sector :** KV khách sạn và nhà hàng

Câu 6:

**A. potential (n &adj) –**tiềm nang B. private C. stagnancy D. export

-**Potentinal tourism** : tiền nang du lịch

Câu 7:

A. walk B. path C. way **D. accession**

**-Accession TO sth** : sự tiếp cận, gia nhập cái gì

Câu 8:

A. in B. at C. for **D. from**

**-Released it FROM** : Giaỉ phóng khỏi

Câu 9:

A. grown (V1) B. grow (V2) **C. growth(n)** D. grew (V2)

**-Economic growth:** tang trưởng kt/KT Phát tiển

Câu 10:

A. a **B. an**  C. the D. no article

**-Loại từ : a/an +Adj +N**

Kinh nghiệm -Lưu ý môn tiếng Anh:

Đọc hiểu phần kinh tế, kế toán nhé Đọc hiểu phải hiểu từ vựng

Ngữ pháp ít Chuyên ngành.

Đọc hiểu thuế

Điền từ thì về thương mại

Đề tiếng anh: 15 câu ngữ pháp có mệnh đề quan hệ, bị động, chia dạng. Ít có dấu hiệu nhận dạng, phải dịch. 5 câu đọc hiểu về thuế, 10 câu đục lỗ về phát triển nền kinh tế. Từ vựng rất nhiều

Câu đục lỗ nói về GDP, việc Việt Nam gia nhập thương mại thế giới, phát triển kỹ thuật, công nghiệp, du lịch

I. Read the passage and then decide which word (A, B, C, or D) best fits each space. Mark your choice on the answer sheet.

**The reality of an interview is never as bad as your fears**. **For** some (1) \_**REASON\_**\_\_\_\_\_\_\_\_ people imagine the interviewer is going to jump on every tiny **mistake** they (2) \_\_\_**MAKE**\_\_\_\_\_\_\_. In truth, the interviewer is as \_**KEEN**\_\_\_ for the meeting to go well as you are. It is what (4) \_\_**MAKES\_\_\_\_\_\_\_\_** his or her job enjoyable.

The secret of a good interview is preparing for it. What you wear is always important as it creates the first impression. So (5) \_\_**DRESS\_**\_\_\_\_\_\_\_ neatly, but comfortably. **Make** (6) \_\_\_**SURE\_**\_\_\_\_\_\_ that you can deal with anything you are (7) \_**ASKED**\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Prepare for questions that are certain to come up, for example: Why do you want to become a nurse? What is the most important quality a good nurse should have? Apart from nursing, what other careers have you considered? What are your interests and hobbies?

Answer the questions fully and precisely. For instance, if one of your interests is reading, be prepared to (8) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**about** the sort of books you like. (9) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** do not learn all your answers off (9) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Heart. The interviewer wants to meet a human being, not a robot. Remember, the interviewer is genuinely interested in you, so the more (10) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you are to succeed.

**1. A. reason** B. idea C. explanation D. excuse **–For reason**

2. A. perform B. do **C. make** D. have **-Make mistake**

4. A. does B. causes C. happens **D. makes**

5. **A. dress** B. wear C. put on D. have on

6. A. evident **B. sure** C. definite D. clear

7. A. requested B. questioned C. enquired **D. asked**

8. A. say **B. talk** C. discuss D. chat

9. **A. However** B. Although C. Despite D. Therefore

10. A. at B. in C. on **D. by**

. A. easy B. possible **C. likely** D. probable

BÀI

**The interview** is one of the most important (21) \_\_\_\_\_ in the job search process. When an employer invites you to an interview, he/she is indicating **an** (22) **\_+N\_\_\_\_** in yourself. The interview gives both of you the opportunity to (23) \_\_\_\_\_ enough information to determine if you are a good "fit" for each other. Think of an interview as a highly focused professional conversation. You should (24) \_\_\_\_\_ the limited amount of **time** you have learning about the employer's needs and discuss the ways you can meet these needs. In many cases, you will interview at least, twice before being **employed** for a (25) \_\_\_\_\_. Once in a brief screening interview and at least once again in a (26) \_\_\_\_\_ serious meeting when you may also talk to many of your potential coworkers. A job interview is a strategic conversation with a purpose. Your goal is to show the employer that you have the (27) \_\_\_\_\_, background, and ability to do the job and that you can successfully fit into the organization. The interview is also your (28) \_\_\_\_\_ to **gather information** about the job, the organization, and future career opportunities to figure out if the position and work environment are (29) \_\_\_\_\_ for you. Most employers do not hire people based on certificates or diplomas alone. Personality, (30) \_\_**n\_\_\_\_,** enthusiasm, a positive outlook, and excellent interpersonal and communication skills count heavily in the selection process.

21.

**A. parts –phần** B. roles C. fields D. facts

22.

**A. interest** (V , N) **–Loại từ : an +N**  B. interesting -adj

C. interested –adj 2 mạt D.interestingly -adv

23.

A. fill B. change **C. exchange –trao đổi** D. translate

24

A. make **B. spend** C. post D. apply

**(Spend TIME) ; Spend +$ + on**

25

A. condition B. location C. sastifaction D. position –vị trí

26.

A. ~~most~~ (ss nhất : The Most) B. mostly  **C. more** D. more than + Số đếm

27

**A. skills** –kỹ nang B. aspects C. appearances D. weaknesses

28.

A. fates B. feasts C. lucks **D. opportunities : cơ hội**

**-Opportunities gather information: cơ hội để thu thập thông tin**

29.

A. fit –vừa **B. right** C. accurate D. exact –chính xác

30.

A. confide **B. confidence (n)** C. confident D. confidently

**Loại từ : Dấu phẩy nối 2 thứ giống nhau**

**BÀI ĐỤC LỖ**

**Ecotourism is booming and many** tour operators say this is helpful to nature. Every year, millions of people visit protected (1) \_\_\_\_ **areas** to observe rare species. However, a new report casts **doubt** (3) \_\_\_\_ this form of tourism. The report, (3) \_\_\_\_ **in** the journal "Trends in Ecology and Evolution", suggests that ecotourism damages more than (4) \_\_\_\_ **nature**. Researchers believe tourists disrupt animals in their natural (5) \_\_\_\_. They point to a recent (6) \_\_\_\_ in Costa Rica where turtles had problems laying their eggs because of the many tourists who had gathered (7) \_\_\_\_ the beach to watch them.

The report says that ecotourism is (8) \_\_\_\_ animals **bolder.** A human presence makes animals tamer and less (9) \_\_\_\_ about other animals. This could put them at (10) \_\_\_\_ of being attacked by their natural predators, so more of them will be killed. The report says that when animals interact with humans, "they may let (11) \_\_\_\_ their guard”. The report also says it is essential, “to develop a more comprehensive understanding of how different species in different situations (12) \_\_\_\_ to human visitation, and under what precise conditions human exposure might put them at risk".

1. A. nature **B. natural** (Adj) C. naturally D. naturism

-**Loại từ : adj +N**

2. A. about B. for C. with **D. on**

3. A. publicized B. publicizing **C. published** D. publishing

4. **A. helps**  B. help C. helpful D. helpless

5. A. habitable B. habitation C. habit **D. habitat**

6. A. even **B. event**(n) C. eventful D. eventual

7. A. over B. in **C. on**  D. to

8. **A. making** B. changing C. adapting D. altering

9. A. cautiously B. cautiousness C. caution **D. cautious**

10. A. chance **B. risk** C. work D. once

11. A. up B. in **C. down** D. on

12. **A. respond** B. response C. responsive D. respondent

**AT THE CUSTOMS**

|  |
| --- |
| Money is used for buying or selling goods, for measuring value and for storing wealth. Almost every society now has a money economy based on coins and paper notes of one the kind or another. However, this has not always been true. In primitive societies a system of barter was used. Barter was a system of direct exchange of goods. Somebody could exchange a sheep, for example, for anything in the market-place that they considered to be of equal value. Barter, however, was a very unsatisfactory system because people's precise needs seldom coincided. People needed a more practical system of exchange, and various money systems developed based on goods which the members of a society recognized as having value. Cattle, grain, teeth, shells, feathers, skulls, salt, elephant tusks and tobacco have all been used. Precious metals gradually took over because, when made in to coins, they were portable, durable, recognizable and divisible into larger and smaller units of value.  A coins is a piece of metal, usually disc-shaped, which bears lettering, designs or numbers showing its value. Until the eighteenth and nineteenth centuries coins were given monetary worth based on the exact amount of metal contained in them, but most modern coins are based on face value, the value that governments choose to give them, irrespective of the actual metal content. Coins have been made of gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), aluminium (Al), nickel (Ni), lead (Pb), zinc (Zn), plastic, and in China even from pressed tea leaves. Most governments now issue paper money in the form of notes, which are really “promises to pay”. Paper money is obviously easier to handle and much more convenient in the modern world. Cheques, bankers' cards, and credit cards are being used increasingly and it is possible to imagine a world where "money" in the form of coins and paper currency will no longer be used. Even today, in the United States, many places — especially filling stations — will not accept cash at night for security reasons. |