**Tourism**

**I. Vocabulary**

|  |  |
| --- | --- |
| **Từ vựng** | **Nghĩa** |
| Currency(n) | Tiền tệ |
| Transmission(n) | Sự truyền đạt, truyền tải. |
| Transition into | Chuyển trạng thái, chuyển giai đoạn |
| **Travel agent(n)** | Nhân viên đại lý du lịch |
| Achieved nationwide fame | Đạt được danh tiếng trên toàn quốc. |
| Amplifies(v) | Khuếch tán |
| Enchanting(adj) | Quyến rũ, lôi cuốn |
| Dweller(n) | Cư dân |
| Command(v) | Yêu cầu hoặc có quyền kiểm soát |
| Appalling (adj) | Kinh hoàng, sợ hãi |
| Desirable (adj) | Mong muốn, hấp dẫn |
| Eye-catching (adj) | bắt mắt, thu hút |
| Unconcernedly (adv) | Chẳng hề bận tâm |
| Run-down | Xuống cấp |

**II. Exercise**

1. It’s a good idea to take some foreign \_\_\_\_\_\_\_ to cover travel costs.

A. fare B. income C. currency D. fine

***\*Giải thích:***

*- fare (n): tiền vé, phí dịch vụ*

*- income (n): thu nhập.*

*- currency (n): tiền tệ*

*- fine (n): tiền phạt.*

*=> Chọn “****currency****” vì đây là từ phù hợp để chỉ tiền của một quốc gia khác mà bạn cần để chi trả trong chuyến du lịch.*

***Dịch nghĩa:*** *Thật là một ý tưởng tốt khi mang theo một ít tiền tệ nước ngoài để trang trải chi phí du lịch.*

2. The \_\_\_\_\_\_ into work life can be daunting and sometimes grim to some fresh graduates.

A. transition B. transportation C. transaction D. transmission

***\*Giải thích***

*- transition (n): sự chuyển tiếp, thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác.*

*- transportation (n): vận chuyển, phương tiện giao thông.*

*- transaction (n): giao dịch, sự trao đổi.*

*- transmission (n): sự truyền đạt, truyền tải.*

***=>*** *Ở chỗ trống ta cần một danh từ, ta có cụm từ* ***“transition into”*** *có nghĩa là chuyển từ một trạng thái, giai đoạn, hoặc hoàn cảnh này sang một trạng thái, giai đoạn, hoặc hoàn cảnh khác.*

***Dịch nghĩa:*** *Sự chuyển tiếp vào đời sống công việc có thể là điều đáng sợ và đôi khi tồi tệ đối với một số sinh viên mới ra trường.*

3. Only if the guide has given permission are the tourists allowed to \_\_\_\_\_\_\_ the cave.

A. explore B. discover C. notice D. pursue

***\*Giải thích***

*- explore (v): khám phá, tìm hiểu.*

*- discover (v): phát hiện ra điều gì đó mới hoặc chưa biết.*

*- notice (v): nhận thấy, quan sát.*

*- pursue (v): theo đuổi, tiếp tục tìm kiếm.*

***=> “explore”*** *vì từ này phù hợp với việc du lịch hoặc thám hiểm một nơi cụ thể như hang động.*

***Dịch nghĩa:*** *Chỉ khi hướng dẫn viên đã cho phép, du khách mới được phép khám phá hang động.*

4. The travel \_\_\_\_\_\_\_ told us that there weren’t any discount fares left.

A. deputy B. agent C. assistant D. Promoter

***\*Giải thích***

*- deputy (n): phó (người thay thế hoặc đại diện).*

*- agent (n): đại lý, người đại diện (cung cấp dịch vụ, tư vấn).*

*- assistant (n): trợ lý (người hỗ trợ công việc).*

*- promoter (n): người quảng bá, thúc đẩy.*

*=> Ta có cụm từ* ***“travel agent”****: nhân viên đại lý du lịch*

***Dịch nghĩa: Nhân viên đại lý du lịch*** *đã nói với chúng tôi rằng không còn vé giảm giá nào nữa.*

5. Tam Chuc Pagoda \_\_\_\_\_\_\_\_\_ nationwide fame immediately after its completion.

A. appreciated B. valued C. achieved D. created

***\*Giải thích***

*- appreciated (v): được đánh giá cao.*

*- valued (v): được coi trọng.*

*- achieved (v): đạt được.*

*- created (v): tạo ra.*

***=>*** *Cụm từ* ***“achieved* nationwide *fame”*** *diễn tả việc đạt được danh tiếng trên toàn quốc.*

***Dịch nghĩa:*** *Chùa Tam Chúc đạt được danh tiếng trên toàn quốc ngay sau khi hoàn thành.*

6. The hotel at which we stayed last summer holiday had a(n) \_\_\_\_\_\_\_\_ beach view.

A. desirable B. aggressive C. enchanting D. sweltering

***\*Giải thích***

*- desirable (adj): mong muốn, hấp dẫn.*

*- aggressive (adj): hung hăng.*

*- enchanting (adj): quyến rũ, lôi cuốn.*

*- sweltering (adj): nóng bức.*

***=>*** *Ở đây cần một tính từ để bổ nghĩa cho cảnh biển, xét các đáp án thì “****enchanting****” là phù hợp nhất để nói về một cảnh biển đẹp đến mức quyến rũ và lôi cuốn. Trong ngữ cảnh này, “****desirable”*** *không chính xác vì nó không cụ thể nói về vẻ đẹp của cảnh vật mà chỉ là sự mong muốn chung.*

***Dịch nghĩa:*** *Khách sạn mà chúng tôi đã ở kỳ nghỉ hè vừa qua có một view biển quyến rũ.*

7. Many tourists agree that the eye-catching colour of the bridge \_\_\_\_\_\_\_\_\_ its popularity.

A. boosts B. intensifies C. develops D. amplifies

***\*Giải thích***

*boosts (v): tăng cường, nâng cao.*

*intensifies (v): tăng cường, làm mạnh thêm.*

*develops (v): phát triển.*

*amplifies (v): khuếch đại.*

***=>*** *Có cụm từ “****eye-catching****” mang nghĩa là nổi bật thì nó sẽ làm khếch đại, tăng sự nổi tiếng cho cây cầu. "****amplifies****" có nghĩa là khuếch đại hoặc làm tăng cường cái gì đó. Từ này cũng có thể phù hợp trong ngữ cảnh của sự nổi tiếng, vì nó ám chỉ việc làm nổi bật hoặc làm cho sự nổi tiếng trở nên rõ ràng hơn.*

***Dịch nghĩa:*** *Nhiều du khách đồng ý rằng màu sắc nổi bật của cây cầu* ***khuếch đại*** *sự nổi tiếng của nó.*

8. After seeing that appalling scene, I just stood there, \_\_\_\_\_\_\_ to the spot.

A. attached B. sticked C. fastened D. glued

**\*Giải thích**

*- attached (adj): được gắn bó.*

*- sticked (v): dán (lưu ý: "sticked" là dạng sai, đúng là "stuck").*

*- fastened (v): cố định.*

*- glued (v): dán, gắn như keo.*

**=>** *Có cụm từ “****glued to the spot****” nghĩa là đứng im lặng, không thể di chuyển vì sự sốc hoặc ngạc nhiên.*

***Dịch nghĩa:*** *Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi chỉ đứng im, dán chặt vào chỗ đó.*

9. The four-star hotel where we stayed on our trip to Da Nang last September \_\_\_\_\_\_\_\_ a fascinating view of hectic city life.

A. commands B. controls C. divides D. perceives

***\*Giải thích***

*- commands (v): yêu cầu hoặc có quyền kiểm soát*

*- controls (v): kiểm soát hoặc điều chỉnh*

*- divides (v): chia cắt hoặc phân chia*

*- perceives (v): nhận thức hoặc thấy*

***=>*** *Trong ngữ cảnh này, "****commands****" có nghĩa là "có một cái gì đó như một lợi thế rõ ràng". được dùng khi một cái gì đó chiếm một tầm nhìn hoặc lợi thế.*

***Dịch nghĩa:*** *Khách sạn bốn sao nơi chúng tôi đã ở trong chuyến đi đến Đà Nẵng vào tháng Chín năm ngoái có một cái cảnh hấp dẫn về cuộc sống nhộn nhịp của thành phố.*

10. She hardly \_\_\_\_\_\_\_ her disappointment when they informed her that her visa application had

been dismissed.

A. consumed B. swallowed C. ingested D. absorbed

***\*Giải thích***

*- consumed (v): tiêu thụ hoặc tiêu dùng( từ này thường được dùng cho thực phẩm hoặc năng lượng.)*

*- swallowed (v): nuốt* (Có thể được sử dụng để chỉ việc “nuốt” cảm xúc)

*- ingested (v): nuốt hoặc tiêu thụ.*

*- absorbed (v): hấp thụ hoặc tiếp thu*

***=>*** *Chọn “****swallowed****” vì từ này thường được sử dụng để miêu tả việc kìm nén cảm xúc hoặc sự thất vọng.*

***Dịch nghĩa:*** *Cô ấy khó lòng nuốt được sự thất vọng khi họ thông báo rằng đơn xin visa của cô đã bị từ chối.*

11. Though the pandemic hit many European countries, their citizens still \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ planned for their holiday.

A. unintentionally B. unconcernedly C. untimely D. undeniably

***\*Giải thích***

*- unintentionally (adv): vô tình, không có ý định*

*- unconcernedly (adv): một cách không lo lắng*

*- untimely (adv): không đúng thời điểm, không đúng lúc*

*- undeniably (adv): không thể phủ nhận.*

***=>*** *Dựa theo nghĩa của câu với 2 phần mệnh đề trái ngược nhau,* ***chọn “unconcernedly”*** *vì từ này thể hiện việc tiếp tục lập kế hoạch một cách không lo lắng mặc dù có khó khăn từ đại dịch.*

***Dịch nghĩa:*** *Mặc dù đại dịch đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia châu Âu, công dân của họ vẫn tiếp tục lập kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình mà không lo lắng.*

12. The Panorama is a \_\_\_\_ hotel in a black street near the city center.

A. run-down B. ill-equipped C. broken-down D. worn-out

***\*Giải thích***

*- run-down (adj): kém chất lượng do tuổi tác hoặc thiếu chăm sóc (thường được sử dụng khi nhắc đến toà nhà)*

*- ill-equipped (adj): thiếu trang thiết bị hoặc tiện nghi cần thiết*

*- broken-down (adj): bị hỏng hoặc không hoạt động được*

*- worn-out (adj): cũ và mòn vì sử dụng nhiều*

***=>* Chọn “run-down”** vì từ này mô tả một khách sạn đã xuống cấp và cần được cải tạo.

***Dịch nghĩa:*** *Panorama là một khách sạn có phần xuống cấp nằm trên một con phố hẻo lánh gần trung tâm thành phố.*

13. Our country has large areas of beauty.

A. unhurt B. undamaged C. unharmed D. unspoilt

***\*Giải thích***

*- unhurt (adj): không bị tổn thương*

*- undamaged (adj): không bị hư hại*

*- unharmed (adj): không bị tổn hại (tương tự như "undamaged")*

*- unspoilt (adj): không bị phá hủy hoặc làm hỏng, thường dùng để mô tả vẻ đẹp tự nhiên vẫn còn nguyên vẹn.*

***=>*** *Chọn “****unspoilt****” vì từ này mô tả những khu vực vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên mà không bị ảnh hưởng. Có cụm từ* ***“unspoilt beauty”****: vẻ đẹp nguyên sơ*

***Dịch nghĩa:*** *Đất nước của chúng tôi có những khu vực lớn của vẻ đẹp nguyên sơ.*

14. The public authority of Ho Chi Minh City is going to \_\_\_\_ problems of urban planning and

management.

A. come up with B. address C. content with D. get into

***\*Giải thích***

*- come up with (phrasal verb): đưa ra ý tưởng hoặc giải pháp*

*- address (v): giải quyết một vấn đề*

*- content with (phrasal verb): hài lòng với*

*- get into (phrasal verb): bắt đầu hoặc dấn thân vào một vấn đề*

***=>*** *“****Address****” được chọn vì nó chính xác miêu tả hành động của chính quyền trong việc giải quyết vấn đề quy hoạch đô thị và quản lý.*

***Dịch nghĩa:*** *Cơ quan công cộng của thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết các vấn đề về quy hoạch và quản lý đô thị.*

15. City \_\_\_\_\_\_ express a strong preference for commuting by skytrain.

A. inventors B. dwellers C. competitors D. travellers

***\*Giải thích***

*- inventors (n): những người phát minh*

*- dwellers (n): cư dân, người sống ở một nơi*

*- competitors (n): các đối thủ cạnh tranh*

*- travellers (n): những người đi lại hoặc du lịc*

***=>******Chọn “dwellers”*** *vì từ này chỉ những người sống ở thành phố, phù hợp với ngữ cảnh thể hiện sở thích di chuyển của cư dân thành phố.*

***Dịch nghĩa:*** *Cư dân thành phố thể hiện sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với việc đi lại bằng tàu trên không.*