**I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu 1: A.** stream | **B.** leather | **C.** cream | **D.** dream |
| **Câu 2: A.** striped | **B.** slice | **C.** diet | **D.** recipe |
| **Choose a word in each line that has different stress pattern.** |
| **Câu 3: A.** equality**Câu 4: A.** tenant | **B.** difficulty**B.** common | **C.** simplicity**C.** rubbish | **D.** discovery**D.** machine |
| **Câu 5: A.** animal | **B.** bacteria | **C.** habitat | **D.** pyramid |

1. **Choose the best answer from the four options given (A, B,C, or D) to complete each sentence.**

**Câu 6:** Lan wishes she \_ a long vacation.

* 1. has **B.** had **C.** have **D.** having

**Câu 7:** He saw that film\_ 7.00 p.m Sunday.

**A.** on-from **B.** in-at **C.** at-at **D.** at-on

**Câu 8:** You like watching sports, , Peter?

**A.** do you **B.** aren’t you **C.** don’t you **D.** doesn’t he

**Câu 9:** You shouldn’t eat . It’s not good for your health.

**A.** quick **B.** quickly **C.** fastly **D.** slow

**Câu 10:** Minh got wet \_ he forgot his umbrella.

**A.** so **B.** because **C.** and **D.** therefore

**Câu 11:** The girl is standing near the window is my sister.

**A.** who **B.** when **C.** where **D.** in which

# Câu 12: We

Nam since he left school.

**A.** met **B.** meet **C.** meeting **D.** haven’t met

**Câu 13:** Do you mind

me home?

**A.** taking **B.** take **C.** took **D.** to take

**Câu 14:** This building in 1980.

**A.** built **B.** builds **C.** was built **D.** is built

**Câu 15:** She asked me at English.

**A.** if I was good **B.** if was I good **C.** if I good **D.** if I am good

**Câu 16:** If you your passport, you will be in trouble.

**A.** lost **B.** lose **C.** would lose **D.** losing

**Câu 17:** What’s the name of the man gave us a gift?

**A.** he **B.** which **C.** who **D.** whose

**Câu 18:** The librarian asked us

so much noise.

**A.** not to make **B.** no make **C.** not making **D.** don’t make

**Câu 19:** We have lived in this flat five years.

**A.** ago **B.** for **C.** since **D.** already

**Câu 20:** I really enjoyed the disco. It was great, \_ ?

**A.** isn’t it **B.** is it **C.** wasn’t it **D.** weren’t it

# Choose the underlined part (marked A, B, C or D) that needs correction.

**Câu 21:** I look forward to have the resolution to the problem I have mentioned.

# A. B. C. D.

**Câu 22:** They have moved nothing in your room while they sent you to the hospital.

# A. B. C. D.

**Câu 23:** Aren’tyou afraid that they will sack you if you didn’t start coming to work on time?

# A. B. C. D.

**Câu 24:** I had to drive to the factory to pick up my brother, who’s car wouldn’t start.

# A. B. C. D.

**Câu 25:** It was not easy for us getting tickets for the concert.

# A. B. C. D.

C**hoose the correct answer (marked A, B, C or D) to each of the following questions.**

**Câu 26:** with you again next summer.

**A.** I look forward to staying **B.** She look forward to staying

**C.** I look forward to stay **D.** She looks forward to stay

**Câu 27:** “What are you doing now?”, the teacher asked Tom. - The teacher asked

Tom .

**A.** what he was doing now **B.** what was he doing then

**C.** what he was doing then **D.** what was I doing then.

**Câu 28:** Mary spent the countryside last week.

**A.** 2 hours travel to **B.** 2 hour to travel **C.** 2 hours travel **D.** 2 hours traveling to

**Câu 29:** I like playing badminton in summer. ~ .

**A.** So am I **B.** I do, too **C.** I do so **D.** I like, either

**Câu 30:** Do you mind ?

**A.** if I borrow your car **B.** borrowing your car

**C.** to borrow your car **D.** if I borrowed your car

# Read the following passage, then choose the correct answer to questions 31- 35.

Singapore is an island city of about three million people. It’s a beautiful city with lots of parks and open spaces. It’s also a very (31) \_ city.

Most of the people (32) in high-rise flats in different parts of the island. The business district is very modern with (33) of high new office buildings. Singapore also has some nice older sections. In Chinatown, there (34) rows of old shop houses. The government buildings in Singapore are very beautiful and date from the colonial days. Singapore is famous (35) its shops and restaurants. There are many good shopping centers. Most of the goods are duty free. Singapore’s restaurants sell Chinese, Indian, Malay and European food, and the prices are quite reasonable.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu 31: A.** large | **B.** dirty | **C.** small | **D.** clean |
| **Câu 32: A.** live**Câu 33: A.** lot | **B.** lives**B.** lots | **C.** are living**C.** many | **D.** lived**D.** much |
| **Câu 34: A.** is**Câu 35: A.** in | **B.** will be**B.** on | **C.** were**C.** at | **D.** are**D.** for |

# Đáp án

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-B | 2-D | 3-B | 4-D | 5-B | 6-B | 7-D | 8-C | 9-B | 10-B |
| 11-A | 12-D | 13-A | 14-C | 15-A | 16-A | 17-C | 18-A | 19-C | 20-C |
| 21-B | 22-B | 23-B | 24-D | 25-C | 26-A | 27-C | 28-D | 29-B | 30-D |
| 31-D | 32-A | 33-B | 34-D | 35-D |  |  |  |  |  |

**Câu 1: Đáp án B**

phát âm là /e/ còn lại là /i:/

1. stream /stri:m/: dòng, luồng
2. leather / 'leðə/: da
3. cream /kri:m/: kem
4. dream /dri:m/: giấc mơ

# Câu 2: Đáp án D

phát âm là /ə/, còn lại là /ai/

1. striped /'straipt/: có sọc
2. slice /slais/: lát mỏng

# LỜI GIẢI CHI TIẾT

1. diet / 'daiət/: chế độ ăn kiêng
2. recipe / 'resəpi/: phương pháp thực hiện

# Câu 3: Đáp án B

trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm 2

1. equality / i:'kwɔliti/: trạng thái bằng nhau
2. difficulty / 'difikəlti/: sự khó khắn
3. simplicity / sim'plisəti/: sự dễ dàng
4. discovery /dis'kʌvəri/: sự khám phá

# Câu 4: Đáp án D

trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm 1

1. tenant /'tenənt/: tá điền
2. common / 'kɔmən/: chung
3. rubbish / 'rʌbi/: rác
4. machine /mə'∫i:n/: cỗ máy

# Câu 5: Đáp án B

trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm 1

1. animal / 'æniməl/: động vật
2. bacteria / bæk'tiəriə/: vi khuẩn
3. habitat / 'hæbitæt/: môi trường sống
4. pyramid /'pirəmid/: hình chóp

# Câu 6: Đáp án B

Cấu trúc câu điều ước loại 2, diễn tả điều không có thực ở hiện tại: S + wish + S + past simple tense

Dịch: Lan ước cô ấy có một chuyến nghỉ dài.

# Câu 7: Đáp án D

At + giờ.

On + các ngày

Dịch: Anh ta đã xem bộ phim đó vào 7 giờ tối chủ nhật

# Câu 8: Đáp án C

Vế trước chia ở thể khẳng định ở thì HTĐ, nên phần câu hỏi đuôi là “don’t + S?” Dịch: Bạn thích xem thể thao đúng không Peter?

# Câu 9: Đáp án B

“eat” là động từ thường nên đi với trạng từ

“fast” vừa là tính từ vừa là trạng từ. Không có “fastly”

Dịch: Bạn không nên ăn nhanh như thế. Nó không tốt cho sức khỏe.

# Câu 10: Đáp án B

So + clause: nên Because + clause: bởi vì And: và

Therefore, S + V: do đó,

Dịch: Minh bị ướt vì anh ta quên mang ô

# Câu 11: Đáp án A

Trong câu có 2 động từ nên ở đây ta phải điền một đại từ quan hệ để tạo thành MĐQH. Who – thay thế cho danh từ chỉ người

When = in which - thay thế cho danh từ chỉ thời gian Where = in which - thay thế cho danh từ chỉ nơi chốn Dịch: Cô gái mà đang ngồi gần cửa sổ là chị gái của tôi. **Câu 12: Đáp án D**

Trong câu có “since + S + V.ed” nên động từ ở chỗ trống chia ở thì HTHT

Dịch: Chúng tôi đã không gặp Nam kể từ khi cậu ấy chuyển trường.

# Câu 13: Đáp án A

Do you mind/ Would you mind + V.ing: bạn có phiền….. Dịch: Bạn có phiền đèo tôi về nhà không?

# Câu 14: Đáp án C

Trong câu có “in + mốc thời gian trong quá khứ” nên động từ ở chỗ trống chia ở thì QKĐ. Động từ chia ở thể bị động do chủ ngữ “building” không thể thực hiện được hành động “build”

Dịch: Tòa nhà này được xây năm 1980.

# Câu 15: Đáp án A

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp, ta lùi thì động từ Dịch: Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có giỏi tiếng Anh không.

# Câu 16: Đáp án A

Cấu trúc câu điều kiện loại 1 If + S + V (s,es), S + will + V.inf Dịch: Nếu bạn mất hộ chiếu, bạn sẽ gặp rắc rối

# Câu 17: Đáp án C

Who - thay thế cho danh từ chỉ người và đóng vai trò là chủ ngữ

Which- thay thế cho vật

Whose- thay thế cho sở hữu cách

Dịch: Tên của người đàn ông mà tặng quà cho bạn là gì?

# Câu 18: Đáp án A

Ask sb to V: yêu cầu ai làm gì

Nếu có “not” thì “not” luôn đứng trước “to V.” Dịch: Thủ thư yêu cầu chúng tôi không làm ồn. **Câu 19: Đáp án C**

Động từ chia ở thì HTHT nên ta loại A

For + khoảng thời gian Since + mốc thòi gian

Dịch: Chúng tôi đã ở căn hộ này được 5 năm

# Câu 20: Đáp án C

Vế trước động từ là “was” nên phần câu hỏi đuôi là “wasn’t it” Dịch: Tôi thật sự rất thích bài Disco. Nó thật tuyệt phải không? **Câu 21: Đáp án B**

Have => having

Look forward to + V.ing: mong đợi điều gì

Dịch: Tôi mong muốn có giải pháp cho vấn đề tôi đã đề cập.

# Câu 22: Đáp án B

While => since

Vế trước chia ở thì HTHT, vế sau ở thì QKĐ, nên ta dùng từ “since” để nối 2 mệnh đề. Dịch: Họ đã không di chuyển gì trong phòng của bạn kể từ khi họ đưa bạn đến bệnh viện. **Câu 23: Đáp án B**

Didn’t => don’t

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V (s,es), S + will + V.inf

Dịch: Bạn không sợ rằng họ sẽ sa thải bạn nếu bạn không bắt đầu làm việc đúng giờ à?

# Câu 24: Đáp án D

Who’s => whose

Dịch: Tôi phải lái xe đến nhà máy để đón anh trai tôi, xe của anh ấy không hoạt động.

# Câu 25: Đáp án C

It + tobe + adj + for sb + to V

Dịch: Nó thật không dễ dàng cho chúng tôi mua vé cho buổi hòa nhạc

**Câu 26: Đáp án A**

Look forward to V.ing: trông đợi điều gì

Dịch: Tôi mong được ở với bạn một lần nữa vào mùa hè tới.

# Câu 27: Đáp án C

Trong mệnh đề danh từ đóng vai trò là tân ngữ, ta không đảo động từ lên trước chủ ngữ

Dịch: "Bây giờ bạn đang làm gì vậy?", Cô giáo hỏi Tom. – Cô giáo hỏi Tom anh ta đang làm gì lúc đó.

# Câu 28: Đáp án D

Spend + time/money + V.ing: tiêu tốn … làm gì

Dịch: Mary dùng 2 giờ đi đến vùng nông thôn vào tuần trước

# Câu 29: Đáp án B

Khi bày tỏ sự đồng tình với câu khẳng định, ta dùng “S + trợ động từ, too” hoặc “So + trợ động từ + S”

Dịch: Tôi thích chơi cầu lông vào mùa hè ~ Tôi cũng vậy.

# Câu 30: Đáp án D

Do you mind/ Would you mind + if I V.ed?

Dịch: Bạn có phiền không nếu tôi mượn xe của bạn?

# Câu 31: Đáp án D

Dịch: Singapore là một thành phố hòn đảo với khoảng ba triệu người dân. Đó là một thành phố xinh đẹp với nhiều công viên và không gian mở. Đây cũng là một thành phố rất sạch sẽ. **Câu 32: Đáp án A**

Most of + N số nhiều – V số nhiều

Dịch: Hầu hết mọi người sống trong căn hộ cao cấp ở các khu vực khác nhau của hòn đảo.

# Câu 33: Đáp án B

**Câu 34: Đáp án D**

Lots of = a lot of: nhiều

Dịch: Khu thương mại rất hiện đại với nhiều cao ốc văn phòng mới

# Câu 35: Đáp án D

Famous for: nổi tiếng về

Dịch: Singapore nổi tiếng với các cửa hàng và nhà hàng.