## **2. Nghe chép part 1+3 ra vở + nhận đáp án chữa lại:**

**Part 1:**

1. a. she is kneeling in front of a chalkboardb. she is sweeping a tile floor  
   c. she is signing a receipt  
   d. she’s clearing off a countertop
2. a. the man is polishing the floor  
   b. The man is unzipping his suitcase  
   c. The man is picking up a cushion  
   d. The man is drinking from a bottle
3. a. … setting down a microphone  
   b. Some workers are constructing a platformc. There are some performances on the stage  
   d. Some musicians are unpacking their equiment
4. a. A woman is hanging up some posters  
   b. A woman is writing on the document  
   c. a Laptop is being put away (cất đi)  
   d. Flower pot is being stored on a shelf
5. a. the presenter is closing a window  
   b. the presenter is standing behind the podium  
   c. The audience is facing the screen  
   d. The audience seated in the circle
6. a. Some passengers are waiting on the walkway  
   b. Some buckles are mounted on a bus  
   c. A bus is being driven down a road  
   d. a … door is having opened.

**Part 3:**

**Đoạn 32-34:**

**Man:** Hello, .... custom gift, How can i help you?  
**Woman:** I’d like to order 200 mugs with my cafes logo. We’re doing some ... giveaways for the grand opening of our second location .So i’ll need by next Friday  
**Man:** Oh, that soon, but i can make this an express ... that make deadline and it’ll cost a bit extra and you have emailed to us your logo  
**Woman:** Oke! That fine. Can you tell me what color mugs do you available, I like a custom choice

**Đoạn 35-37:  
Man:** Hi, tên nhân vật nữ  
**Woman:** Yes, this is woman’s name (Paloma)  
**Man:** Hi, ... from ... it's good to hear from you ... The committee and i listened to the recordings you gave us. Your performance at the ... festival were fantastic  
**Woman:** Wow, I’m glad you like that  
**Man:** We also join joy interview. We decided to offer you the position  
**Woman:** That's wonderful. There is onething i should let you know about those. I thought ... for the next season in July. But i’ll be traveling in Japan during the first week of July.That is problem!

**Đoạn 38-40:  
Man:** Hi ... ! Thanks for coming early to set up for this event. This is the first time JMA’s technologies hold anual fund-raiser here. And I think it ‘ll increase our hotel visibility.  
**Woman:** Of course! What do you need?

**Man:** JMA new equiment request. Initcialy they wanted only a podium and microphone but they like... the screen  
**Woman:** I can set up now  
**Man:** Thanks ... while she’s working on that can you make sure the place settings on the tables... in order.  
**Woman:** Sure, let me get the seating chart layout so i can check each table agains it

**Đoạn 41-43:  
Man:** Hi, i think i lost my moblie phone in your shop yesterday. The last time I remember using it in a frozen food. Has everyone turned in a phone?  
**Woman:** Let me check! What does it look like?  
**Man:** it has green protection with ...   
**Woman:** Oh, here is it?  
**Man:** thanks you so much? Oh how much are ...? I forgot to buy them when I ... yesterday?  
**W:** two dolars

**Đoạn 44-46:**

## **3. Chữa và dịch nghĩa câu 101-130 + các đoạn 147-175:**

**Part 5: 101 - 130**

1. **-> A: it**  
   - Sau because là mệnh đề thiếu chủ ngữ + V(was) số ít .  
   - Bà A không thể mua vé cho buổi hòa nhạc vì nó đã được bán hết.
2. **-> B: On**  
   - Cần prep trước using -> On using: về cách sử dụng  
   - Các lớp học về việc sử dụng phần mềm lập lịch cho nhân viên mới sẽ bắt đầu vào tháng Mười Hai."
3. **-> D. diverse: đa dạng**  
   - Cần adj bổ nghĩa cho N(collection) , a(noun), b(adv), c(verb)  
   - Bộ sưu tập đa dạng vải của HF được nhập khẩu tử Ý
4. **-> C: panel**- A + cần N +of…. + dịch nghĩa  
   - AR đang tích cực tìm kiếm các bất động sản cho thuê mới cho danh mục đầu tư của mình.
5. **-> A: actively**  
   - Đủ S + V + O - > cần adv bổ nghĩa cho V  
   - Cô BP sẽ đến thăm D hôm nay để thăm các địa điểm có tiềm năng cho nhà kho mới của công ty cô ấy.
6. **-> D: workshop**  
   - Cần N2 + N1(photography) để tạo thành cụm danh từ + dịch nghĩa  
   - Thứ sáu này, ZF mời các công chúng đến buổi hội thảo nhiếp ảnh trên không miễn phí.
7. **-> C: creativity  
   -** Sau its (pos adj) + N  
   - Giải thưởng A công nhận nghiên cứu đáng chú ý cho sự sáng tạo và đổi mới của nó.
8. **-> B: circle**- thiếu V + dịch nghĩa  
   - Năm nay, cuộc diễu hành thu hoạch sẽ diễn ra quanh ngôi làng, bắt đầu và kết thúc tại quảng trường làng .
9. **-> B: contains**- Thiếu V chính cho toàn câu -> loại A,C, D  
   - Q, dữ liệu mới nhất của thư viện chứa một loạt các tài liệu gốc.
10. **-> B: finally**- Câu đã đầy đủ S + V, cần adv để bổ nghĩa cho V và dịch nghĩa  
    - Sau hơn 3 năm, ứng dụng cho bảng sáng chế mới cuối cùng đã được chấp thuận.
11. **-> D: was renovated**  
    - N(it) + cần V(bị động) -> loại A, B, C  
    - Khách sạn FS hầu như luôn được đặt đầy đủ kể từ khi nó đã được cải năm ngoái .
12. **-> C: Excessive(adj): quá = overly(quá khích) = extreme(vô lý)**  
    - An +… + N - > cần adj bổ nghĩa cho N + dịch nghĩa.  
    - Các cơ sở không nên chi phá nhiều ngân sách cho đồ dùng văn phòng.
13. **-> C: carefully  
    -** Câu đầy đủ S+ V + O-> cần adv bổ nghĩa cho V  
    - MC in tài liệu quảng cáo dày, giấy bóng mà đã được lựa chọn một cách cẩn thận cho chất lượng và độ bền của nó.
14. -> **A: Although**- Cần liên từ để nối 2 mệnh đề + dịch nghĩa  
    - Mặc dù, ông M đã làm việc cho MC được 2 năm, ông đã không bao giờ có thời gian nghỉ ngơi.
15. **-> D: critical**- Of + … + N -> cần adj bổ nghĩa cho N  
    - Ở khách sạng M, nơi mà phát biểu thông tin phản khách hàng là cực kì quan trọng.
16. -> A: efficiently**.  
    -** used to + … +V -> cần adv bổ nghĩa cho V  
    - Chương trình mới của A cho phép người dùng sắp xếp và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả.
17. -> **A: analysis  
    -** its(pos adj) + … + of -> Cần N- Tập đoàn T vừa phát hành sự phân tích về thị trường chứng khoán của nó .
18. -> **C: most popular   
    -** Cấu trúc the most + adj(est) +N so sánh nhất,  
    - Liu’s Food hân hạnh tiết lộ sản phẩm phổ biến nhất trong dòng soup nổi tiếng của họ : súp bí ngô
19. **-> B: including  
    -** Câu mệnh đề quan hệ rút gon  
    - Câu đầy đủ: The proposed city budget outlines various projects which include renovations of the Fessler Road fire station   
    - Ngân sách thành phố được phát thảo nhiều các dự án mà bao gồm các sự cải tạo của trạm cứu hóa FR.
20. -> **A: scheduled  
    -** The + … +N -> cần tính từ bố nghĩa cho N + dịch nghĩa  
    - Các lịch khai trương tiệm bánh mới phải được hoãn lại khi một vụ nổ đường ống nước trong nhà bếp.
21. **-> C: considered**- to be + V/ed: câu bị động   
    - Hai cộng sự trong phòng kế toàn đang được xem xét thăng chức.
22. -> **A: since**­- Cần liền từ nối 2 mệnh đề + dịch nghĩa -> loại D( not only… but also)  
    - Vì ban nhạc rock CZ đã quyết định cung cấp vé vào miễn phí cho buổi hòa nhạc của họ, doạnh số bán album của họ đã đạt con số kỷ lục
23. -> **D: After  
    -** Cần giới từ trước N + dịch nghĩa  
    - Sau cuộn phỏng vấn của cô ấy, ủy ban đã đồng ý rằng cô H là ứng cử viên sáng giá nhất cho công việc giám sát viện.
24. **-> D: for**- Cần prep + N : customers -> Loại A. among(chỉ ra giữa nhiều đối tượng) + dịch nghĩa   
    - Sau khi giám sát các máy chủ quy trình kiểm soát hàng tồn kho của tập đoàn H trong một vài ngày, chuyên gia đã xác định được vấn đề.
25. **­-> B: securely**- Câu đầy đủ thành phần S + V -> cần adv bổ nghĩa cho V   
    - Người điều khiển cần trục phải kiểm tra xem tất cả các bộ phận chuyển động của máy đã được đảm bảo gắn chặt chưa trước khi sử dụng.
26. **-> D: obtain**- to + V: chỉ mục đích làm gì -> cần V  
    - Sử dụng phiếu giảm giá để nhận báo giá miễn phí cho các dịch vụ lưu trữ đám mây.
27. **-> B: endurance**- the +… + of -> Cần N  
    - Bằng cách kiểm tra sức chịu đựng của phương tiện trong sa mạc địa hình, các nhà thiết kế đã chứng minh rằng nó hoạt động hoàn hảo trong điều kiện khắt nghiệt.
28. **­-> C: alert**- An + … -> cần N + dịch nghĩa.   
    - Ánh sáng màu vàng nhạt có tác dụng như một cảnh bảo rằng pin của máy ảnh cần được sạc
29. **-> B: anything**- Cần đại từ làm tân ngữ -> cần O + dịch nghĩa  
    - Cô R đã không nói một vài điều về kế hoạch cho một nhân viên mới phòng nghỉ .
30. **-> A: across**­- Cần prep + N và dịch nghĩa  
    - Tăng trường doanh thu vượt quá 2 phần trăm đã được nhìn thấy qua tất cả các phân đoạn bận rộn này.

**Part 7: 147-175**

**147– 148**