1. **PRONUNCIATION**
2. **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.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A. ear | B. year | C. dear | D. bear |
| 2. A. environment | B. hydroelectric | C. bike | D. wildlife |

1. **Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others.**
2. A. establish B. butterfly C. orphanage D. national
3. A. violin B. serene C. express D. emotion

# VOCABULARY AND STRUCTURES: Choose the best options

1. 'Do you think Margaret will take the job you offered her?' 'I don't know.She seemed in it, however.'
   1. interest B. interesting C. interested D. interestingly
2. 'The students all went to the circus yesterday.' 'I heard it was really \_.'
   1. amused B. amusing C. amuse D. amusingly
3. Chaplin's movies captivated throughout the world.
   1. scientists B. musicians C. directors D. audiences
4. The main is played by Nicole Kidman.
   1. actress B. character C. director D. film maker
5. Silence of the Lambs is a

film. It makes the audience scared.

* 1. disaster B. science fiction C. action D. horror

1. Temple of Literature is the famous historical and cultural in Hanoi.
   1. temple B. remain C. ground D. site
2. All the pillars of the old house were carved with ornamental designs.
   1. written B. engraved C. painted D. decorated
3. Van Mieu was a place to the most brilliant scholars of the nation.
   1. remember B. memorialize C. certify D. impress
4. Few businesses are flourishing in the present economic climate.
   1. growing well B. setting up C. closing down D. taking off
5. Van Mieu is an example of well-preserved Vietnamese architecture.
   1. tradition B. traditional C. traditionally D. traditionalism
6. What are you learning Chinese for?
   1. So that you can sing Chinese songs B. To sing Chinese songs

C. So as for you to sing Chinese songs D. In other to sang Chinese songs

1. Some whales migrate into warm waters to bear their .
   1. young B. diets C. calves D. young whales
2. Some tiny organisms are along by the currents.
   1. carried B. taken C. flowed D. beside
3. “ Mr.Jones, please type those letters before noon.” – “They’ve already are on your desk.”

sir. They

* 1. typed B. been typed C. being typed D. been being typed

1. An announcement about eight o’clock flight Chicago
   1. has been already made B. has already made

C. has already been made D. already made

1. He’s really delighted with his new CD player.
   1. please B. angry C. entertained D. annoyed
2. The film is two Women who drive across America.
   1. on B. of C. about D. over
3. The prefix “sub’ in the word “submarine” mean:
   1. under B. above C. none D. again

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

1. Because of it consists only of a relatively short strand of DNA protected by a shell of A B C

protein, a virus cannot eat or reproduce by itself.

D

1. The homes created by the legendary architect Frank Lloyd Wright are still viewed A B

as uniquely, innovative, and valuable.

C D

1. Many poets enhance their work by creating a contrast among realism and symbolism A B C D

in a given poem.

1. Most countries depend to few extent on cereal imports to augment their own crops.

A B C D

# READING- Fill in each blank with one suitable word

Marie Curie was born in Warsaw on November 7th , 1867. She received general education in (27) school and some scientific training from her father. In spite of her difficult living conditions, she (28) extremely hard. She met Pierre Curie in the school of Physics (29) 1984 and a year later they got married. She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was “ easing (30) suffering”. The founding of the radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

1. A. local B. national C. international D. modern
2. A. played B. worked C. sang D. labored
3. A. on B. at C. in D. of
4. A. human B. man C. woman D. person

# WRITING- Rewrite the sentences

1. The book is very expensive. My father bought it for me. *(using relative pronouns)*

=>…………………………………………………………………………………….

1. They have built this school since last year. *(Turn into passive voice)*

=>…………………………………………………………………………………….

1. They lived in a small village before, but they live in a big city now. *(using “used to”)*

=>…………………………………………………………………………………….

1. They visit their grandparents every Sundays. (*Make questions with underlined part)*

=>…………………………………………………………………………………….

# Câu 1: Đáp án D

D phát âm là /eə/, còn lại là /iə/

1. ear /iə/ (n): tai
2. year / jiə:/ (n): năm
3. dear / diə/ (adj): thân mến

# LỜI GIẢI CHI TIẾT

1. bear / beə/ (v): mang, cầm, chịu đựng, sinh sản…

# Câu 2: Đáp án B

1. environment / in'vaiərənmənt/ (n): môi trường
2. hydroelectric / ,haidroui'lektrik/ (adj): thủy điện
3. bike /baik/ (n): xe đạp
4. wildlife / 'waildlaif/ (adj): hoang dã

# Câu 3: Đáp án A

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

1. establish /is'tæbli∫/ (v): thành lập
2. butterfly / 'bʌtəflai/ (n): danh từ
3. orphanage / 'ɔ:fənidʒ/ (n): trại mồ côi
4. national / 'næ∫nəl/ (a): dân tộc

# Câu 4: Đáp án A

A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

1. violin / ,vaiə'lin/ (n): đàn vi-ô-lông
2. serene / si'ri:n/ (a): sáng sủa (trời), yên lặng (biển)
3. express /iks'pres/ (n): người đưa thư hỏa tốc
4. emotion / i'mou∫n/ (n):sự xúc động

# Câu 5: Đáp án C

Hiện tại phân từ có chức năng tính từ như: amusing, boring, tiring v.v… là chủ động và có nghĩa là “có ảnh hưởng này”

Quá khứ phân từ có chức năng tính từ như amused, horrified, tired, v.v…. là thụ động và có ý nghĩa: “bị ảnh hưởng theo cách này”.

Ta có cụm: tobe interested in: quan tâm đến, thích thú.

Dịch: “Bạn có nghĩ rằng Margaret sẽ nhận công việc bạn đề nghị cô ấy không?” “Tôi không biết. Tuy nhiên, cô ấy có vẻ thích nó. '

# Câu 6: Đáp án B

Hiện tại phân từ có chức năng tính từ như: amusing, boring, tiring v.v… là chủ động và có nghĩa là “có ảnh hưởng này”

Quá khứ phân từ có chức năng tính từ như amused, horrified, tired, v.v…. là thụ động và có ý nghĩa: “bị ảnh hưởng theo cách này”.

Dịch: “Các sinh viên đã đi đến rạp xiếc ngày hôm qua.” "Tôi nghe nói nó thật sự gây cười”

# Câu 7: Đáp án D

1. scientists: các nhà khoa học
2. musicians: nhạc sĩ
3. directors : giám đốc
4. audiences: thính giả

Dịch: Phim của Chaplin đã thu hút khán giả trên khắp thế giới.

**Câu 8: Đáp án B**

1. actress: nữ diễn viên
2. character: tính cách, nhân vật
3. director : giám đốc
4. film maker: nhà sản xuất phim

Dịch: Nhân vật chính được đóng bởi Nicole Kidman.

# Câu 9: Đáp án D

1. disaster : thảm họa
2. science fiction: khoa học viễn tưởng
3. action: hành động
4. horror: kinh dị

Dịch: Silence of the Lambs là một bộ phim kinh dị. Nó khiến cho khán giả sợ hãi.

# Câu 10: Đáp án D

* 1. temple: đền, chùa
  2. remain (n): số còn lại, di cảo của tác giả
  3. ground: đất
  4. site: địa điểm

Dịch: Văn Miếu là di tích lịch sử và văn hoá nổi tiếng của Hà Nội.

# Câu 11: Đáp án B

1. written: viết, sáng tác
2. engraved: khắc, trổ, chạm
3. painted: sơn
4. decorated: trang trí

carve = engrave: khắc, tạc, chạm

Dịch: Tất cả các trụ cột của ngôi nhà cổ đã được chạm khắc bằng thiết kế trang trí.

# Câu 12: Đáp án B

1. remember: nhớ
2. memorialize : tưởng niệm
3. certify: chứng thực
4. impress: gây ấn tượng

Dịch: Văn Miếu là nơi để tưởng niệm các học giả xuất sắc nhất của đất nước.

# Câu 13: Đáp án A

1. growing well: phát triển tốt
2. setting up: thành lập
3. closing down: đóng lại
4. taking off: cởi quần áo, (máy bay) cất cánh flourishing: thịnh vượng ~ growing well

Dịch: Rất ít doanh nghiệp đang phát triển mạnh trong điều kiện kinh tế hiện nay.

# Câu 14: Đáp án B

Xét các thành phần trong câu ta thấy, “architecture” là một danh từ, trước nó là tính từ: Vietnamese, well-preserved. Do đó, giữa 2 tính từ này, ta cần điền một tính từ để cùng bổ sung nghĩa cho danh từ.

1. tradition (n): truyền thống
2. traditional (adj): truyền thống
3. traditionally (adv): theo truyền thống
4. traditionalism (n): Chủ nghĩa truyền thống

Dịch: Văn miếu là một ví dụ về kiến trúc Việt Nam truyền thống được bảo tồn tốt.

# Câu 15: Đáp án B

So as to = in order to = to + V.inf: để…… (dùng để chỉ mục đích) So that + clause: để mà

A sai, vì chủ ngữ trong câu hỏi là “you” nên chủ ngữ trong câu trả lời phải là “I”. Dịch: Bạn học tiếng Trung để làm gì? – Để hát các bài hát Trung Quốc.

# Câu 16: Đáp án C

* 1. young (n): thú con, chim con (mới đẻ); thanh niên
  2. diets: chế độ ăn uống
  3. calves: thú con (cá voi con, nai con..), trẻ con
  4. young whales: cá voi con

Dịch: Một số con cá voi di cư vào nước ấm để sinh con.

# Câu 17: Đáp án A

1. carried: mang, vác, vận chuyển
2. taken: mang theo,
3. flowed: chảy
4. beside: bên cạnh

Dịch: Một số sinh vật nhỏ bé được vận chuyển dọc theo dòng chảy.

# Câu 18: Đáp án B

Ta có trợ động từ “have already” nên ở đây, ta phải điền một P2 => loại C

Động từ cần tiền vào chỗ trống ở dạng bị động, do chủ ngữ “they” (those letters) không thể thực hiện được hành động “type”. => loại A.

Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

* Thì HTHT nhấn mạnh đến kết quả của hành động.
* Thì HTHTTD nhấn mạnh tính liên tục của hành động.

Dựa vào câu sau: “They are on your desk.” nên ta chọn đáp án B.

Dịch: "Mr.Jones, hãy gõ những lá thư đó trước giờ trưa." - "Chúng đã được đánh máy xong thưa ngài. Chúng đang ở trên bàn của ngài. "

# Câu 19: Đáp án C

Trạng từ “already” được dùng trong thì HTHT, nên loại D. “already” được đặt sau “have/has” và trước P2, nên ta loại A.

Động từ cần tiền vào chỗ trống ở dạng bị động, nên ta chọn đáp án C Dịch: Một thông báo về chuyến bay tám giờ Chicago đã được thực hiện. **Câu 20: Đáp án A**

1. please: hài lòng
2. angry: tức giận
3. entertained: thư giãn
4. annoyed: bực mình

Delighted (vui mừng, hài lòng) ~ please

Dịch: Anh ấy thực sự rất hài lòng với máy nghe nhạc CD mới của mình.

# Câu 21: Đáp án C

About: về

Dịch: Bộ phim nói về hai phụ nữ lái xe trên khắp nước Mỹ.

# Câu 22: Đáp án A

1. under: bên dưỡi
2. above: bên trên
3. none: không có nghĩa gì
4. again: lần nữa

Dịch: Tiền tố “sub” trong từ “submarine” nghĩa là: - bên dưới Submarine: tàu ngầm

**Câu 23: Đáp án A** Because of => because Because + clause

Because of + noun / noun phrase

Dịch: vì nó chỉ bao gồm một chùm DNA tương đối ngắn được bảo vệ bởi một dải khung protein, nên vi rút không thể ăn hay tái sinh sản.

# Câu 24: Đáp án C

Uniquely => unique

Cấu trúc song song, Sau “as” các từ loại phải tương đương nhau. “innovative” và “ valuable” đều là tính từ => unique cũng phải là tính từ

Dịch: Những ngôi nhà được tạo ra bởi kiến trúc sư huyền thoại Frank Lloyd Wright vẫn được xem là độc nhất, sáng tạo và có giá trị.

# Câu 25: Đáp án D

Among => between

Among: ở giữa ( đám đông, nhiều hơn 2 vật/ đồ vật/ something) Between A and B: giữa A và B ( 2 vật)

Dịch: Nhiều nhà thơ nâng cao công việc của họ bằng cách tạo ra một sự tương phản giữa chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tượng trưng trong một bài thơ nhất định.

# Câu 26: Đáp án B

Few => some

Few (= not many) + danh từ đếm được: rất ít Some: một vài

Dich: Hầu hết các nước phụ thuộc vào mức độ nào đó về nhập khẩu ngũ cốc để gia tăng vụ mùa của họ.

# Câu 27: Đáp án A

1. local: địa phương
2. national: quốc gia
3. international: quốc tế
4. modern: hiện đại

Dịch: Bà đã được giáo dục phổ thông ở trường học địa phương và một số đào tạo khoa học từ cha mình.

# Câu 28: Đáp án B

* 1. played: chơi, đóng (kịch)…
  2. worked: làm việc
  3. sang: hát
  4. labored: nỗ lực

Dịch: Bất chấp những điều kiện sống khó khăn của mình, bà đã làm việc rất chăm chỉ.

# Câu 29: Đáp án C

Dùng giới từ “in” trước năm.

Dịch: Bà đã gặp Pierre Curie tại trường Vật lý năm 1984 và một năm sau họ lấy nhau.

# Câu 30: Đáp án A

* + 1. human: con người
    2. man: loài người, đàn ông
    3. woman: phụ nữ
    4. person: 1 người

Dịch: Nhưng niềm vui thực sự của bà ấy là "làm dịu nỗi đau của con người"

## Dịch bài

Marie Curie sinh ra ở Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà đã được giáo dục phổ thông ở trường học địa phương và một số đào tạo khoa học từ cha mình. Bất chấp những điều kiện sống khó khăn của mình, bà đã làm việc rất chăm chỉ. Bà đã gặp Pierre Curie tại trường Vật lý năm 1984 và một năm sau họ lấy nhau. Bà đã được trao giải Nobel Hóa học về xác định trọng lượng nguyên tử của radium. Nhưng niềm vui thực sự của bà ấy là "làm dịu nỗi đau của con người". Sự ra đời của Viện Radium năm 1914 làm cho mong muốn nhân đạo của bà trở thành hiện thực.

# Câu 31: Đáp án

The book which my father bought for me is expensive. Ta dùng “which” để thay thế cho danh từ chỉ vật. Dịch: Cuốn sách mà cha tôi mua cho tôi đắt tiền.

# Câu 32: Đáp án

This school has been built since last year. Dịch: Ngôi trường này được xây từ năm ngoái. **Câu 33: Đáp án**

They used to live in a small village before, but they live in a big city now.

“used to + V.inf”: đã từng…..

Dịch: Họ từng sống trong một ngôi làng nhỏ trước đây, nhưng bây giờ họ sống ở một thành phố lớn.

# Câu 34: Đáp án

What do they do every Sundays?

Dịch: Họ làm gì vào Chủ nhật hàng tuần? – Chủ nhật nào họ cũng thăm ông bà.