ENTERTAINMENT

# 1. VOCABULARY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOẠI TỪ | TỪ VỰNG | NGHĨA |
| thrilling | adj | Thú vị |
| entertainment | n | Giải trí |
| recreation | n | Giải trí ( vui chơi, thể thao) |
| Virtual reality | n | Thực tế ảo |
| energetic | adj | Tràn đầy năng lượng |
| outstanding | adj | Xuất sắc |
| Relax with sb | v | Thư giãn với ai |
| Take up st | Phv | Bắt đầu với 1 sở thích |
| Put off | phv | Trì hoãn |
| Put in | phv | Bỏ ra ( thời gian, công sức) |
| provide | v | Cung cấp |
| feature | v | Bao gồm |
| Pursue one’s interest | v | Theo đuổi đam mê |
| Immerse oneself in | v | Chìm đắm vào |

# 2. EXERCISES

***Choose the correct answer for the following questions***

**1. She found the book to be quite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, with a lot of unexpected twists and turns.**

**A. thrilling**

B. tedious

C. predictable

D. simple

*\* Giải thích*

*- thrilling (adj): thú vị, gây kích thích*

*- tedious (adj): nhàm chán*

*- predictable (adj): dễ đoán, có thể dự đoán*

*- simpe (adj): đơn giản*

***Dịch nghĩa:*** *Cô ấy thấy cuốn sách thật thú vị, với nhiều tình tiết bất ngờ.*

**2. This book is not really \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. It is a waste of money buying it.**A. inform

B. information

**C. informative**

D. informatively

**Giải thích**

A. inform (v): thông báo  
B. information (n): thông tin  
C. informative (a): chứa nhiều tin tức, thông tin  
Căn cứ sau tobe "is" ta cần một tính từ.

**Tạm dịch**: Quyển sách này không thực sự chứa nhiều thông tin. Thật phí tiền khi mua nó.

**3. I like \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ books in which the story is told or illustrated with**

**pictures.  
A. comic**

B. thriller

C. romantic

D. science

**Giải thích**

A. comic (a): thuộc khôi hài, truyện tranh  
B. thriller (n): giật gân  
C. romantic (a): lãng mạn  
D. science (n): khoa học  
Tạm dịch: Tôi thích truyện tranh vì những câu chuyện được kể và minh họa bởi những bức tranh.  
→ **Comic books**: truyện tranh

**4. In the United Kingdom, over 12,000 periodicals, magazines, bulletins, annuals, trade journals, and academic journals are published \_\_\_\_\_ a regular basis.**

A. in

**B. on**

C. at

D. with

**Giải thích**

Cụm từ: on a regular basis = everyday/always: hằng ngày

Tạm dịch: Ở Anh hơn 12000 cuốn tạp chí định kì, tạp chí, tạp san, tạp chí hằng năm, quảng cáo thương mại và báo chí học thuật được xuất bản hằng ngày.

**5. The band will \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ live on stage tomorrow night.**

**A. perform**

B. forget

C. remember

D. finish

***Giải thích***

*- perform (v): biểu diễn*

*- forget (v): quên*

*- remember (v): nhớ*

*- finish (v): hoàn thành*

*Dịch nghĩa: Ban nhạc sẽ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu vào tối mai.*

**6. His \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ performance earned him several awards.**

**A. outstanding**

B. mediocre

C. average

D. terrible

*\* Giải thích*

*- outstanding (adj): xuất sắc*

*- mediocre (adj): bình thường*

*- average (adj): trung bình*

*- terrible (adj): tệ hại*

***Dịch nghĩa:*** *Màn trình diễn xuất sắc của anh ấy đã mang về cho anh ấy nhiều giải thưởng.*

**7. She \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ painting as a hobby.**

**A. took up**

B. gave up

C. put off

D. turned down

*\* Giải thích*

*- took up: bắt đầu (1 sở thích)*

*- give up: từ bỏ*

*- put off: trì hoãn*

*- turn down: từ chối*

***Dịch nghĩa:*** *Cô ấy bắt đầu sở thích vẽ tranh.*

**8. They \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a lot of time preparing for the event.**

**A. put in**

B. took off

C. left out

D. gave in

*\* Giải thích*

*- put in: bỏ ra (thời gian, công sức)*

*- take off: nghỉ (thời gian)*

*- left out:. bỏ sót*

*- give in: nhượng bộ*

***Dịch nghĩa:*** *Họ bỏ ra nhiều thời gian để chuẩn bị cho sự kiện.*

**9. The \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the new café is warm and inviting, perfect for relaxing with friends.**

**A. atmosphere**

B. detail

C. uncertainty

D. schedule

*\* Giải thích*

*- atmosphere (n): không khí*

*- detail (n): chi tiết*

*- uncertainty (n): không chắc chắn*

*- schedule (n): lịch trình*

***Dịch nghĩa:*** *Không khí của quán cà phê mới là ấm cúng và mời gọi, hoàn hảo để thư giãn với bạn bè*.

**10.The novel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a profound exploration of human nature and society.**

**A. provides**

B. has

C. makes

D. takes

*\* Giải thích*

*- provide (v): cung cấp, mang lại*

*- have (v): có*

*- make (v): làm ( thường đi với một danh từ hoặc tính từ)*

*- take (v): lấy*

***Dịch nghĩa:*** *Cuốn tiểu thuyết cung cấp một sự khám phá sâu sắc về bản chất con người và xã hội.*

**11.The new game \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ various challenges that keep players engaged and entertained.**

**A. features**

B. takes

C. breaks

D. puts

*\* Giải thích*

*- feature (v): bao gồm, có cái gì*

*- take (v): lấy*

*- break (v): phá vỡ*

*- put (v): đặt vào*

***Dịch nghĩa:*** *Trò chơi mới có các thử thách khác nhau để giữ người chơi hứng thú và giải trí.*

**12. He \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ his interest in music by attending concerts and collecting vinyl records.**

**A. pursued**

B. turned down

C. broke into

D. put up

*\* Giải thích*

*- pursue one’s interest: theo đuổi đam mê*

*- turn down: từ chối*

*- break into: đột nhập*

*- put up: cung cấp, chịu đựng*

***Dịch nghĩa:*** *Anh ấy theo đuổi sự quan tâm của mình đối với âm nhạc bằng cách tham dự các buổi hòa nhạc và sưu tập đĩa vinyl.*

**13. A music performance can create a \_\_\_\_\_\_\_\_ atmosphere for the audience.**

A. boring

B. chaotic

C. frenetic

**D. vibrant**

*\* Giải thích*

*- a vibrant atmosphere: bầu không khí sôi nổi*

*- chaotic (adj): hỗn loạn*

*- frenetic (adj): điên cuồng*

*- boring (adj): tẻ nhạt*

***Dịch nghĩa:*** *Một buổi biểu diễn âm nhạc có thể tạo ra một bầu không khí đầy sức sống cho khán giả.*

**14. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ my favorite book series during my vacation.**

A. lost

B. immersed

**C. immersed myself in**

D. put off

*\* Giải thích*

*- immersed myself in : đắm chìm vào*

*- put off: trì hoãn*

*- lost: mất*

***Dịch nghĩa:*** *Tôi đắm mình vào loạt sách yêu thích của mình trong kỳ nghỉ.*

**15. They are planning a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ trip to Paris next summer.**

**A. leisure**

B. stressful

C. energetic

D. productive

*\* Giải thích*

*- Cụm từ: leisure trip : chuyến đi nghỉ dưỡng*

*- stressful (adj): căng thẳng*

*- energetic (adj): năng động*

*- productive (adj): năng suất*

***Dịch nghĩa:*** *Họ đang lên kế hoạch cho một chuyến đi* ***nghỉ dưỡng*** *đến Paris vào mùa hè tới.*