* + - 1. **PRONUNCIATION**

1. **Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.**
2. A. chemistry B. prepare C. receive D. degree
3. A. miss B. little C. child D. listen

# Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others.

1. A. psychological B. contributory C. argumentative D. hypersensitive
2. A. antipathy B. antiquate C. anticipate D. antiquity

# VOCABULARY AND STRUCTURES: Choose the best options

5: We should all the electric appliances when leaving our room.

* + - * 1. turn of B. turn on C. turn up D. turn off 6: You will be able to see the wonders of \_: oceans, rivers, mountains.

A. nature B. structures C. buildings D. constructions 7: UFOs mean flying objects.

A. unable B. unknown C. unidentified D. unwanted 8: Mr. Bao said, “I am so of having been a Dien Bien Phu soldier.”

A. interested B. excited C. proud D. keen 9: I’m very busy, so please don’t disturb me it’s urgent.

A. while B. unless C. if D. since 10: Many people were injured when the building .

A. collapsed B. destroyed C. struck D. erupted

11: Hue will have temperatures

23C

and 27C .

A. at B. between C. in D. with 12: Mrs. Lee suggests a shower to save water.

A. making B. take C. make D. taking 13: You’ll get a cold if you your warm clothes.

A. haven’t changed B. don’t change C. didn’t change D. won’t change 14: He to find a job but he has no luck.

A. hardly tried B. tried hardly C. hard tried D. tried hard 15: The man opinions I respect most is my father.

A. who B. whom C. whose D. that

16: A: “Let’s go to Vung Tau on the weekend” – B: “…………………..”

A. That’s a fine day B. That’s a good trip C. Yes, please D. Yes, let’s

1. Marie Curie was born................November 7, 1867.
   1. in. B. from C. at D. on
2. money do you earn? – About $45 a week.
   1. How much B. How many C. What D. Which
3. Remember the letter for me tomorrow.
   1. posting B. post C. will post D. to post
4. Will you please stop noise?
   1. to make B. make C. be made D. making

## Select the synonym of the word in bold.

1. The President escaped through a **secret** passage underneath the parliament building.
   1. answer B. hidden C. confidence D. basis
2. We read newspapers and magazines which have been **produced** on computers.
   1. born B. shaped C. begun D. manufactured

# Identify the one underlined word or phrase A, B, C, or D that must be changed for the sentence to be correct.

1. Before she became a film star, she has been a stand-up comedian.

A B C D

1. Tom watches usually television in the evening.

A B C D

1. I spend 20 minutes to read books every day.

A B C D

# READING: 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.

The year at an American college is divided into two semesters or three quarters. A semester

includes 15 weeks ; a quarter includes 10 weeks. American college students usually go to school from September to May. They can also study during the summer.

Students choose their classes a few weeks before the start of each term. Universities and colleges offer a great many classes in the students’ main areas of study and in other areas as well. Students must take both. These include science, math, computer, history and English. Other classes such as dance, theater, or sports may be just for fun. Tests are usually given in the middle of the term and at the end. The final exam is extremely important. In some classes,

the professors ask the students to write a research paper or complete a certain task instead of taking a test.

Classes at an American college are usually organized through lectures. For example, a student may attend two or three lectures a week by one professor. There may be as many as several hundred students at each lecture.

1. Which of the following is NOT true according to the passage?
   1. The years at an American college usually starts in September.
   2. There are 15 weeks in each semester and 10 weeks in each quarter.
   3. American college students never study during the summer.
   4. The year at an American college is divided into two semesters or three quarters.
2. American college students choose their classes .
   1. before the start of each term B. at the end of each term

C. at any time during the term D. in the first week of each term

1. Which of the following courses is NOT mentioned in the passage?
   1. Science. B. Medicine. C. History. D. Dance.
2. Usually, an American college student takes

tests in a term.

* 1. four B. two C. five D. three

1. The final exam is .
   1. very important B. less important C. not important D. just for fun

# IV. WRITING: Rewrite the following sentences as directed.

31/ What a pity! I didn't watch the film last night.

=> I wish...........................................................................................................................

32/ He was late for school because his bike was broken.

=> Because of...................................................................................................................

33/ Although he runs very fast, he isn't tired.

=> Despite........................................................................................................................

34/ The lesson is very difficult. we can't understand it.

=> The lesson is so..........................................................................................................

35/ Tom is older than Bill.

=> Bill is not ...................................................................................................................

# Câu 1: Đáp án A

A, phát âm là /e/, còn là là /i/

1. chemistry /'kemistri/: hóa học
2. prepare / pri'peə/: chuẩn bị
3. receive / ri'si:v/: nhận

# LỜI GIẢI CHI TIẾT

1. degree / di'gri:/:bằng cấp, trình độ

# Câu 2: Đáp án C

C, phát âm là /ai/ còn lại là /i/

1. miss / mis/: nhớ, bỏ lỡ
2. little / 'litl/: nhỏ
3. child /t∫aild /: đứa trẻ
4. listen / 'lisn/: nghe

# Câu 3: Đáp án B

B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ 3.

1. psychological /,saikə'lɔdʒikl/: tâm lý học
2. contributory / kən'tribjutəri/: đóng góp
3. argumentative /,ɑ:gju'mentətiv/: thích tranh cãi
4. hypersensitive /,haipə:'sensitiv/: dễ xúc cảm

# Câu 4: Đáp án B

B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.

1. antipathy / æn'tipəθi/: ác cảm
2. antiquate / 'æntikweit/: làm cho không hợp thời
3. anticipate / æn'tisipeit/: đoán trước
4. antiquity /æn'tikwiti/: cổ nhân, tình trạng cổ xưa

# Câu 5: Đáp án D

1. turn on: mở (điện, nước, công tắc…), làm hung phấn, tấn công
2. turn up: xuất hiện, được tìm thấy, khâu lại, tăng (âm lượng, ánh sáng…)
3. turn off: tắt (điện, nước, công tắc…), gây khó chịu

Dịch: Chúng ta nên tắt tất cả các thiết bị điện khi rời khỏi phòng.

# Câu 6: Đáp án A

1. nature: thiên nhiên
2. structures: cấu trúc, vật kiến trúc
3. buildings: tòa nhà
4. constructions: công trình

Dịch: Bạn sẽ có thể nhìn thấy những kỳ quan thiên nhiên: đại dương, sông ngòi, núi non.

# Câu 7: Đáp án C

1. unable: không thể
2. unknown: không biết
3. unidentified : chưa xác định được
4. unwanted: không muốn, không cần đến

Dịch: UFO nghĩa là các vật thể bay chưa xác định được

# Câu 8: Đáp án C

Tobe proud of: tự hào

Tobe interested in: quan tâm đến Tobe excited about: có hứng thú với Tobe keen on: thích thú

Dịch: Ông Bảo nói: “ Tôi rất tự hào là một người chiến sĩ Điện Biên Phủ.”

# Câu 9: Đáp án

1. while: trong khi
2. unless= if…not: nếu không
3. if : nếu
4. since: bởi vì

Dịch: Tôi rất bận, vì vậy xin đừng làm phiền tôi nếu không khẩn cấp.

# Câu 10: Đáp án A

1. collapsed: sụp đổ
2. destroyed: phá hoại
3. struck: đánh đập
4. erupted: nổ ra (chiến tranh), phun (núi lửa), mọc răng Dịch: Rất nhiều người đã bị thương khi tòa nhà sụp đổ. **Câu 11: Đáp án B**

Between A and B: giữa A và B

Dịch: Huế sẽ có nhiệt độ giữa 23 và 27 độ C

# Câu 12: Đáp án D

Suggest + V.ing: gợi ý, đề nghị làm gì.

Ta có cụm: take a shower: tắm vòi hoa sen.

Dịch: Cô Lee đề nghị tắm vòi hoa sen để tiết kiệm nước.

# Câu 13: Đáp án B

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V(s,es), S + will V.inf Dịch: Bjan sẽ bị cảm lạnh nếu không mặc áo ấm.

# Câu 14: Đáp án D

Cần phân biệt “hard” – “hardly”

Hard (adj/adv): hết sức cố gắng, khó khăn…. Hardly (adj) : hầu như không

Dịch: Anh ta đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng anh ta không có may mắn

# Câu 15: Đáp án C

Đại từ quan hệ “who” và “that” được dùng để thay thế cho từ đóng vai trò làm chủ ngủ. Whom – tân ngữ

Whose – tính từ sở hữu

Do ở phía sau chỗ trống có danh từ “opinions” nên ở đây ta điền tính từ sở hữu “whose” Dịch: Người đàn ông mà tôi kính trọng ý kiến của ông ấy nhất là bố tôi.

# Câu 16: Đáp án D

Khi đồng ý với một lời mời mọc, ta dùng câu : Yes, let’s. A, B, C không hợp nghĩa:

1. Đó là một ngày đẹp trời
2. Đó là một chuyến đi tuyệt vời
3. Vâng, làm ơn.

Dịch: Hãy đi Vũng Tàu vào cuối tuần. – Được đấy.

# Câu 17: Đáp án D

* At: dùng trước thời gian ngắn: giờ, phút,giây... Ex: at 6 o’clock, at mid night, at this moment, ….
* In: dùng trước thời gian dài: tháng, mùa,năm,... Ex: in June, in 2016, in Spring…
* On: dùng trước thời gian chỉ: ngày, thứ ngày (trong lịch ...) Ex: On Saturday, on this day….
* From: kể từ khi

Dịch: Marie Curie được sinh ra vào ngày 7 tháng 11 năm 1867.

# Câu 18: Đáp án A

Khi hỏi về tiền, ta dùng từ để hỏi “How much”

How many: bao nhiêu What: cái gì

Which: cái nào

Dịch: Bạn kiếm được bao nhiêu tiền? – Khoảng 45 đô một tuần

# Câu 19: Đáp án D

Các em cần phân biệt:

Remember + to V: nhớ phải làm gì. Remember + V.ing: nhớ đã làm gì

Dịch: Nhớ gửi bức thư này cho tôi vào ngày mai nhé.

# Câu 20: Đáp án D

Các em cần phân biệt:

Stop + V.ing: dừng hẳn việc gì Stop + to V: dừng lại để làm gì

Dịch: Bạn làm ơn dừng ngay việc gây ồn được không?

# Câu 21: Đáp án B

1. answer (n): câu trả lời
2. hidden (adj): được che giấu
3. confidence (n): sự tự tin
4. basis (n): nền tảng

Secret: bí mật ~ hidden (adj): được che giấu

Dịch: Tổng thống trốn thoát qua lối đi bí mật bên dưới toà nhà Quốc hội.

# Câu 22: Đáp án D

1. born: được sinh ra
2. shaped: có hình dáng
3. begun: bắt đầu
4. manufactured: sản xuất Produce ~ manufactured: sản xuất

Dịch: Chúng tôi đọc báo và tạp chí đã được tạo ra trên máy tính.

# Câu 23: Đáp án C

has been => had been.

Ta dùng thì quá khứ hoàn thành để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ.

Dịch: Trước khi cô ấy trở thành một ngôi sao điện ảnh, cô ấy đã từng là một diễn viên hài độc thoại.

# Câu 24: Đáp án A

Vị trí của trạng từ: Trạng từ đứng trước động từ thường hoặc đứng ở cuối câu. Dịch: Tôm thường xem ti vi vào buổi tối

# Câu 25: Đáp án C

To read => reading

Ta có cấu trúc: spend + time/money… + V.ing : tốn bao nhiêu thời gian/ tiền bạc làm gì. Dịch: Tôi dùng 20 phút đọc sách mỗi ngày.

## Dịch bài

Năm học tại một trường đại học Hoa Kỳ được chia thành hai học kỳ hoặc ba quý. Một học kỳ bao gồm 15 tuần; Một quý gồm 10 tuần. Sinh viên đại học Mỹ thường đi học từ tháng 9 đến tháng 5. Họ cũng có thể học vào mùa hè.

Sinh viên chọn các lớp học của mình một vài tuần trước khi bắt đầu mỗi học kỳ. Các trường đại học và cao đẳng cung cấp rất nhiều lớp học trong các lĩnh vực chính của sinh viên và trong các lĩnh vực khác. Sinh viên phải thực hiện cả hai. Bao gồm khoa học, toán, máy tính, lịch sử và tiếng Anh. Các lớp học khác như khiêu vũ, sân khấu hoặc thể thao có thể chỉ cho vui. Các bài kiểm tra thường được đưa ra vào giữa kỳ và vào cuối kỳ. Bài thi cuối kỳ là cực kỳ quan trọng. Trong một số lớp học, các giáo sư yêu cầu sinh viên viết một bài nghiên cứu hoặc hoàn thành một nhiệm vụ nhất định thay vì thực hiện một bài kiểm tra.

Các lớp học tại một trường cao đẳng Mỹ thường được tổ chức thông qua các bài giảng. Ví dụ, một sinh viên có thể tham dự hai hoặc ba bài giảng mỗi tuần của một giáo sư. Có thể có đến vài trăm sinh viên tại mỗi bài giảng.

# Câu 26: Đáp án C

A đúng. Thông tin ở câu: “American college students usually go to school from September to May.” (Sinh viên đại học Mỹ thường đi học từ tháng 9 đến tháng 5)

B đúng, thông tin ở câu: “A semester includes 15 weeks; a quarter includes 10 weeks.” (Một học kỳ bao gồm 15 tuần; Một quý gồm 10 tuần.)

C sai, thông tin ở câu: “They can also study during the summer.” (Họ cũng có thể học vào mùa hè.)

D đúng, thông tin ở câu “The year at an American college is divided into two semesters or three quarters.” (Năm học tại một trường đại học Hoa Kỳ được chia thành hai học kỳ hoặc ba quý.)

# Câu 27: Đáp án A

Sinh viên đại học Mỹ thường chọn các lớp học của mình

1. trước khi bắt đầu mỗi kì
2. khi kết thúc mỗi kì
3. ở bất kì thời gian nào trong kì
4. vào tuần đầu tiên của mỗi kì

Thông tin ở câu đầu tiên đoạn 2: “Students choose their classes a few weeks before the start of each term.” (Sinh viên chọn các lớp học của mình một vài tuần trước khi bắt đầu mỗi học kỳ.)

# Câu 28: Đáp án B

Khóa học nào sau đây KHÔNG được đề cập trong đoạn văn?

* 1. khoa học B. y học C. lịch sử D. khiêu vũ

Thông tin ở câu: “These include science, math, computer, history and English. Other classes such as dance, theater, or sports may be just for fun.” (Bao gồm khoa học, toán, máy tính, lịch sử và tiếng Anh. Các lớp học khác như khiêu vũ, sân khấu hoặc thể thao có thể chỉ cho vui.) **Câu 29: Đáp án B**

Thông thường, một sinh viên đại học Hoa Kỳ thực hiện bài kiểm tra trong một kỳ.

A. bốn B. hai C. năm D. ba

Thông tin ở câu: “Tests are usually given in the middle of the term and at the end.” (Các bài kiểm tra thường được đưa ra vào giữa kỳ và vào cuối kỳ.)

# Câu 30: Đáp án A

Bài kiểm tra cuối kỳ

A. rất quan trọng B. kém quan trọng C. không quan trọng D. chỉ cho vui Thông tin ở câu: “The final exam is extremely important.” (Bài thi cuối kỳ là cực kỳ quan trọng.)

# Câu 31: Đáp án

What a pity! I didn't watch the film last night.

=> I wish I had watched the film last night.

Cấu trúc câu điều ước loại 3 diễn tả một điều không có thật ở quá khứ: S + wish + S + had P2

Dịch: Tiếc thật! Tôi đã không xem bộ phim tối hôm qua.

= Tôi ước tôi đã xem bộ phim tối hôm qua.

# Câu 32: Đáp án

He was late for school because his bike was broken.

=> Because of his broken bike, he was late for school. Because + clause = Because of + N: bởi vì

Dịch: Anh ta bị muộn học vì xe bị hỏng.

# Câu 33: Đáp án

Although he runs very fast, he isn't tired.

=> Despite running very fast, he isn’t tired. Although +clause = Despite + V.ing/N: Mặc dù Dịch: Mặc dù chạy rất nhanh, anh ta vẫn không mệt **Câu 34: Đáp án**

The lesson is very difficult. We can't understand it.

=> The lesson is so difficult that we can’t understand it.

Cấu trúc “quá….đến nỗi mà…”: S + tobe + so + adj + that + clause. S + V + so+ adv + that + clause

Dịch: Bài học quá khó đến nỗi mà chúng tôi không thể hiểu được nó.

# Câu 35: Đáp án

Tom is older than Bill.

=> Bill is not as old as Tom. Dịch: Tôm già hơn Bill.

= Bill không già bằng Tôm