**ĐỀ SỐ 12: THAM KHẢO THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

***Thời gian làm bài: 60 Phút***

**(CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT)**

**I. Listen to the conversation then choose the correct answer A, B, C or D**

**Question 1.** What does the woman want to buy?

 **A.** shirt  **B.** T-shirt  **C.** skirt  **D.** dress

**Question 2.** What size does the woman want?

 **A.** big  **B.** large  **C.** small  **D.** medium

**Question 3.** What colour does she want?

 **A.** purple  **B.** black  **C.** red  **D.** yellow

**Question 4.** How much does she need to pay?

 **A.** 10.95 pounds  **B.** 10.30 pounds  **C.** 9.95 pounds  **D.** 11.30 pounds

**Question 5.** How much change is the woman given?

 **A.** 5 pounds  **B.** 9 pounds 5 pence  **C.** 5 pence  **D.** 20 pounds

**II. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.**

**Question 6.**

 **A.** trip  **B.** river  **C.** shrine  **D.** city

**Question 7.**

 **A.** reading  **B.** learning  **C.** speaking  **D.** pleasing

**Question 8.**

 **A.** style.  **B.** poetry **C.** lively  **D.** symbol

**III. Choose the word in each line that has different stress pattern.**

**Question 9.**

 **A.** notice  **B.** comprise  **C.** friendly  **D.** peaceful

**Question 10.**

 **A.** casual  **B.** tunic  **C.** subject  **D.** design

**Question 11.**

 **A.** inspire  **B.** mention  **C.** pattern  **D.** different

**Question 12.**

 **A.** emergency  **B.** frustrated  **C.** independence  **D.** decision

**IV. Choose the best answer A, B, C or D to complete these sentences.**

**Question 13.** What was he doing when you \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

 **A.** come  **B.** to come  **C.** came  **D.** coming

**Question 14.** Hanoi is not very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from Kuala Lumpur

 **A.** difference  **B.** different  **C.** differ  **D.** differently

**Question 15.** The \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ language in Malaysia is Bahasa Malaysia.

 **A.** nation  **B.** national  **C.** nationally  **D.** nationality

**Question 16.** They \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to Da Lat in summer when they were young.

 **A.** use to go  **B.** used to going  **C.** are used to going  **D.** used to go

**Question 17.** The Ao Dai is the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dress of Vietnamese women

 **A.** beautiful  **B.** traditional  **C.** casual  **D.** polite

**Question 18.** He was born \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15th December.

 **A.** in  **B.** of  **C.** at  **D.** on

**Question 19.** There is a bamboo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at the entrances to the village.

 **A.** forest  **B.** forestation  **C.** forest ranger  **D.** forestry

**Question 20.** It rains heavily, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I can’t go to the movie with you.

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

**Question 21.** If he \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ free time, he will go swimming.

 **A.** has  **B.** had  **C.** will have  **D.** is having

**Question 22.** They haven’t seen this film, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

 **A.** do they  **B.** have they  **C.** don’t they  **D.** they have

**V. Give the correct form of the word in brackets.**

**Question 23.** He wants to make a good (impress) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ on everyone he meets.

**Question 24.** (Advertise) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is a source of income for radio, TV and newspapers.

**Question 25.** Alena wears nice and new clothes. She looks very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (fashion).

**Question 26.** Jeans made in China are sometimes (surprise) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cheap.

**VI. Use the word given in the box to fill in the blanks to make a meaningful passage. There are some words that you don’t need.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| visited | got | up | bookshop | dictionary | bike | speaking |

 Last Sunday, Nam went on an excursion to Oxford. He **(27) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** early and took a bus, so he arrived there on time. In the morning, he **(28)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the National Gallery, Big Ben and Hyde Park. In the afternoon, he bought a **(29)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and a small disc with the words “Oxford University”. He met some English students in the bookshop. He was happy to practice **(30)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ English with many foreigners. Although he felt tired, he all had a nice day.

**VII. Read the passage and choose the correct answer.**

 Bill Gates is the co-founder of Microsoft, the world’s largest PC software company. He is among the richest people in the world. Bill Gates’ interest in computers started when he was a teenager. After high school, he was accepted to several top colleges in the USA: Harvard, Yale, and Princeton. He chose to go to Harvard to study law. At Harvard, he focused more on his interest in computer than on coursework. He often relaxed by playing video games in Harvard’s computer lab. He left Harvard before graduating because he wanted to open a software company with his friend Paul Allen. However, he later said, “I don’t think dropping out is a good idea.” In 2007, he received an honorary degree from Harvard. He began his speech by saying this to his father in the audience. “I’ve been waiting more than 30 years to say this: Dad, I always told you I’d come back and get my degree.” Bill Gates is no longer working full time for Microsoft. He is now, with his wife, running The Bill & Melinda Gates Foundation which aims to improve healthcare, reduce poverty, and promote education around the world.

**Question 31.** When did Bill Gates first develop his interest in computers?

 **A.** during his teenage years  **B.** when he went to university

 **C.** when he was at nursery school  **D.** after high school

**Question 32.** What did he study at Harvard University?

 **A.** computer science  **B.** business

 **C.** law  **D.** economics

**Question 33.** What did he often do to relax while at Harvard?

 **A.** play sports  **B.** play video games

 **C.** go to parties  **D.** do homework

**Question 34.** What did he receive from Harvard in 2007?

 **A.** an honorary degree  **B.** a job

 **C.** a company  **D.** a wife

**VIII. Rewrite the following sentences as directed.**

**Question 35.** What a pity! I can’t answer this question. (wish)

⇨ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Question 36.** My father is repairing the roof of the house now. (PASSIVE)

⇨ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Question 37.** This morning I got up late so I didn’t have time for breakfast. (because)

⇨ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Question 38.** "Where do you buy this computer?” My friend asked me. (REPORTED SPEECH)

⇨ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Question 39.** They will hold the meeting before May Day. (PASSIVE)

⇨ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Question 40.** They expect the professor will arrive this morning. (PASSIVE)

⇨ The \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**------------------THE END------------------**

**HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question 1 | **B** | Question 13 | **C** | Question 25 | **fashionable** |
| Question 2 | **D** | Question 14 | **B** | Question 26 | **surprisingly** |
| Question 3 | **C** | Question 15 | **B** | Question 27 | **got up** |
| Question 4 | **A** | Question 16 | **D** | Question 28 | **visited** |
| Question 5 | **B** | Question 17 | **B** | Question 29 | **dictionary** |
| Question 6 | **C** | Question 18 | **D** | Question 30 | **speaking** |
| Question 7 | **B** | Question 19 | **A** | Question 31 | **A** |
| Question 8 | **A** | Question 20 | **D** | Question 32 | **C** |
| Question 9 | **B** | Question 21 | **A** | Question 33 | **B** |
| Question 10 | **D** | Question 22 | **B** | Question 34 | **A** |
| Question 11 | **A** | Question 23 | **impression** |  |
| Question 12 | **C** | Question 24 | **advertising** |

**Question 35.** I wish I could answer this question.

**Question 36.** The roof of the house is being repaired by my father now.

**Question 37.** Because I got up late this morning, I didn’t have time for breakfast.

**Or:** I didn’t have time for breakfast because I got up late this morning.

**Question 38.** My friend asked me where I bought that computer.

**Question 39.** The meeting will be held before May Day.

**Question 40.** The professor is expected to arrive this morning.

**Question 1. B**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Người phụ nữ muốn mua cái gì?

 **A.** áo sơ mi **B.** áo phông **C.** chân váy **D.** váy

**Thông tin:** B: Yes, have you got this T-shirt in other colours?

**Tạm dịch:** B: Vâng, bạn có cái áo phông này mà màu khác không?

**Chọn B**

**Question 2. D**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Người phụ nữ muốn cỡ áo nào?

 **A.** to **B.** lớn **C.** nhỏ **D.** trung bình

**Thông tin:**

A: We’ve got it in white, black, red and purple. What size do you want?

B: Medium.

**Tạm dịch:**

A: Chúng tôi có màu trắng, đen, đỏ và tím. Bà muốn cỡ nào?

B: Cỡ trung bình.

**Chọn D**

**Question 3. C**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Bà ấy muốn màu gì?

 **A.** màu tím **B.** màu đen **C.** màu đỏ **D.** màu vàng

**Thông tin:** B: OK. Red. Can I try it on?

**Tạm dịch:** B: Được. Tôi lấy màu đỏ. Tôi thử nó được không?

**Chọn C**

**Question 4. A**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Bà ấy cần trả bao nhiêu tiền?

 **A.** 10.95 bảng **B.** 10.30 bảng **C.** 9.95 bảng **D.** 11.30 bảng

**Thông tin:** A: That’s ten pounds ninety-five. Would you like to pay by credit card or with cash?

**Tạm dịch:** A: Cái áo giá 10 bảng 95 xu. Bà muốn trả bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

**Chọn A**

**Question 5. B**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Người phụ nữ nhận lại bao nhiêu tiền thừa?

 **A.** 5 bảng **B.** 9 bảng 5 xu **C.** 5 xu **D.** 20 bảng

**Thông tin:** A: Okay. Thanks. That’s nine pounds five pence change. And here is the receipt.

**Tạm dịch:** A: Vâng. Cảm ơn bà. Đây là 9 bảng 5 xu tiền thừa. Và đây là hóa đơn.

**Chọn B**

**Transcript:**

A: Can I help you?

B: Yes, have you got this T-shirt in other colours?

A: We’ve got it in white, black, red and purple. What size do you want?

B: Medium.

A: OK, in medium we’ve got black and red.

B: And in purple?

A: No, just black and red.

B: OK. Red. Can I try it on?

A: Yes, of course. The changing room is over there ...

A: Is it okay?

B: Yes. I’ll take it.

A: That’s ten pounds ninety-five. Would you like to pay by credit card or with cash?

B: Cash, please. Here’s twenty.

A: Okay. Thanks. That’s nine pounds five pence change. And here is the receipt.

B: Thanks, bye.

**Dịch bài nghe:**

A: Tôi có thể giúp gì cho bà?

B: Vâng, bạn có cái áo phông này mà màu khác không?

A: Chúng tôi có màu trắng, đen, đỏ và tím. Bà muốn cỡ nào?

B: Cỡ trung bình.

A: Vâng, cỡ trung bình chúng tôi có màu đen và đỏ.

B: Có màu tím không?

A: Không, chỉ có màu đen và đỏ thôi.

B: Được. Tôi lấy màu đỏ. Tôi thử nó được không?

A: Vâng, đương nhiên. Phòng thay đồ ở đằng kia ...

A: Có ổn không ạ?

B: Có. Tôi sẽ lấy cái này.

A: Cái áo giá 10 bảng 95 xu. Bà muốn trả bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

B: Tôi trả tiền mặt. Đây là 20 bảng.

A: Vâng. Cảm ơn bà. Đây là 9 bảng 5 xu tiền thừa. Và đây là hóa đơn.

B: Cảm ơn. Tạm biệt.

**Question 6. C**

**Kiến thức:** Phát âm “i”

**Giải thích:**

 **A.** trip /trɪp/ **B.** river /ˈrɪvə(r)/

 **C.** shrine /ʃraɪn/ **D.** city /ˈsɪti/

Phần gạch chân đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/.

**Chọn C**

**Question 7. B**

**Kiến thức:** Phát âm “ea”

**Giải thích:**

 **A.** reading /ˈriːdɪŋ/ **B.** learning /ˈlɜːnɪŋ/

 **C.** speaking /ˈspiːkɪŋ/ **D.** pleasing /ˈpliːzɪŋ/

Phần gạch chân đáp án B phát âm là /ɜː/, còn lại là /iː/.

**Chọn B**

**Question 8. A**

**Kiến thức:** Phát âm “y”

**Giải thích:**

 **A.** style /staɪl/ **B.** poetry /ˈpəʊətri/

 **C.** lively /ˈlaɪvli/ **D.** symbol /ˈsɪmbl/

Phần gạch chân đáp án A phát âm là /aɪ/, còn lại là /i/.

**Chọn A**

**Question 9. B**

**Kiến thức:** Trọng âm từ có 2 âm tiết

**Giải thích:**

 **A.** notice /ˈnəʊtɪs/ **B.** comprise /kəmˈpraɪz/

 **C.** friendly /ˈfrendli/ **D.** peaceful /ˈpiːsfl/

Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ hai, còn lại vào âm tiết thứ nhất.

**Chọn B**

**Question 10. D**

**Kiến thức:** Trọng âm từ có 2 âm tiết

**Giải thích:**

 **A.** casual /ˈkæʒuəl/ **B.** tunic /ˈtjuːnɪk/

 **C.** subject /ˈsʌbdʒɪkt/ **D.** design /dɪˈzaɪn/

Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai, còn lại vào âm tiết thứ nhất.

**Chọn D**

**Question 11. A**

**Kiến thức:** Trọng âm từ có 3 âm tiết

**Giải thích:**

 **A.** inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ **B.** mention /ˈmenʃn/

 **C.** pattern /ˈpætn/ **D.** different /ˈdɪfrənt/

Trọng âm đáp án A vào âm tiết thứ hai, còn lại vào âm tiết thứ nhất.

**Chọn A**

**Question 12. C**

**Kiến thức:** Trọng âm từ có 3 và 4 âm tiết

**Giải thích:**

 **A.** emergency /ɪˈmɜːdʒənsi/ **B.** frustrated /frʌˈstreɪtɪd/

 **C.** independence /ˌɪndɪˈpendəns/ **D.** decision /dɪˈsɪʒn/

Trọng âm đáp án C vào âm tiết thứ ba, còn lại vào âm tiết thứ hai.

**Chọn C**

**Question 13. C**

**Kiến thức:** Thì quá khứ tiếp diễn

**Giải thích:**

- Cách dùng: Diễn tả một hành động đang diễn ra (chia quá khứ tiếp diễn) thì một hành động khác xen vào (chia quá khứ đơn)

- Cấu trúc: S + was/ were + V-ing when + S + V-ed

**Tạm dịch:** Anh ấy đang làm gì khi bạn đến?

**Chọn C**

**Question 14. B**

**Kiến thức:** Từ loại

**Giải thích:**

 **A.** difference (n): sự khác biệt **B.** different (adj): khác

 **C.** differ (v): khác, không đồng ý **D.** differently (adv): (một cách) khác, khác biệt

be different from something: khác biệt với cái gì

**Tạm dịch:** Hà Nội thì không khác lắm so với Kuala Lumpur.

**Chọn B**

**Question 15. B**

**Kiến thức:** Từ loại

**Giải thích:**

 **A.** nation (n): quốc gia **B.** national (adj): thuộc về quốc gia

 **C.** nationally (adv): về mặt quốc gia **D.** nationality (n): quốc tịch

Cụm danh từ “the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ language” => điền tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “language”

**Tạm dịch:** Ngôn ngữ quốc gia ở Malaysia là tiếng Bahasa Malaysia.

**Chọn B**

**Question 16. D**

**Kiến thức:** Cấu trúc với “used to”

**Giải thích:**

Cấu trúc: S + used to + V-infinitive: Ai đó đã từng thường xuyên làm gì trong quá khứ, bây giờ không còn làm nữa

Cấu trúc: S + be/ get + used to + V-ing: Ai đó quen với việc gì

Dấu hiệu “when they were young” => hành động đã xảy ra trong quá khứ => dùng “used to + V\_nguyên thể”

**Tạm dịch:** Họ đã thường xuyên đến Đà Lạt vào mùa hè khi họ còn trẻ.

**Chọn D**

**Question 17. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

 **A.** beautiful (adj): đẹp **B.** traditional (adj): theo truyền thống

 **C.** casual (adj): thường, bình thường **D.** polite (adj): lịch thiệp, lịch sự

**Tạm dịch:** Áo Dài là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

**Chọn B**

**Question 18. D**

**Kiến thức:** Giới từ

**Giải thích:**

 **A.** in + tháng/ mùa/ năm/ ...: trong, vào, ...

 **B.** of: của

 **C.** at + thời gian: tại (thời điểm)

 **D.** on + ngày/ thứ trong tuần/ ...: trong, vào, ...

**Tạm dịch:** Anh ta sinh ngày 15 tháng mười hai.

**Chọn D**

**Question 19. A**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

 **A.** forest (n): rừng, khu rừng **B.** forestation (n): sự trồng cây gây rừng

 **C.** forest ranger (n): kiểm lâm **D.** forestry (n): lâm nghiệp

bamboo forest: rừng tre

**Tạm dịch:** Có một rừng tre ở lối vào ngôi làng.

**Chọn A**

**Question 20. D**

**Kiến thức:** Liên từ

**Giải thích:**

 **A.** and: và (thêm ý)

 **B.** but: nhưng (chỉ sự nhượng bộ)

 **C.** because + nguyên nhân: bởi vì (chỉ nguyên nhân)

 **D.** so + kết quả: vì vậy (chỉ kết quả)

**Tạm dịch:** Trời mưa rất to, vì vậy tớ không thể đi xem phim với cậu được.

**Chọn D**

**Question 21. A**

**Kiến thức:** Câu điều kiện loại 1

**Giải thích:**

- Cách dùng: Diễn tả 1 điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

- Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V(s,es), S + will/ can/ may + V-inf (nguyên thể)

Chủ ngữ “he” => động từ chia “has”

**Tạm dịch:** Nếu anh ấy có thời gian rảnh, anh ấy sẽ đi bơi.

**Chọn A**

**Question 22. B**

**Kiến thức:** Câu hỏi đuôi

**Giải thích:**

Chủ ngữ của mệnh đề: “They” => câu hỏi đuôi vẫn là “they”

Mệnh đề dùng động từ thường “see” ở thì hiện tại hoàn thành => câu hỏi đuôi mượn trợ động từ “have”

Vế trước ở dạng phủ định => câu hỏi đuôi dạng khẳng định

**Tạm dịch:** Họ chưa xem phim này phải không?

**Chọn B**

**Question 23. impression**

**Kiến thức:** Từ loại

**Giải thích:**

Sau tính từ “good” cần điền một danh từ

impress (v): gây ấn tượng

=> impression (n): (sự) ấn tượng

**Tạm dịch:** Anh ấy muốn tạo ấn tượng tốt với tất cả những người anh ta gặp.

**Đáp án: impression**

**Question 24. Advertising**

**Kiến thức:** Từ loại

**Giải thích:**

Chỗ trống cần điền 1 danh từ để đóng vai trò làm chủ ngữ

advertise (v): quảng cáo, quảng bá

=> advertising (n): hoạt động quảng cáo

advertisement (n): (cái) mẩu quảng cáo

**Tạm dịch:** Hoạt động quảng cáo là một nguồn thu nhập cho đài phát thanh, tivi và báo chí.

**Đáp án: Advertising**

**Question 25. fashionable**

**Kiến thức:** Từ loại

**Giải thích:**

Động từ linking verb: ‘look’ + adj: trông, có vẻ làm sao => cần điền một tính từ

fashion (n): thời trang

=> fashionable (adj): hợp thời trang

**Tạm dịch:** Alena mặc quần áo mới và đẹp. Cô ấy trông rất hợp thời trang.

**Đáp án: fashionable**

**Question 26. surprisingly**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

Giữa động từ ‘be’ và tính từ cần điền một trạng từ

surprise (v): làm ngạc nhiên

=> surprisingly (adv): một cách đáng ngạc nhiên, bất ngờ

**Tạm dịch:** Quần bò sản xuất ở Trung Quốc thì thỉnh thoảng rẻ một cách bất ngờ.

**Đáp án: surprisingly**

**Question 27. got up**

**Kiến thức:** Từ loại, từ vựng

**Giải thích:**

Vị trí cần điền thiếu động từ chia thì quá khứ đơn (vì cả đoạn văn đều chia ở thì quá khứ đơn)

He **(27) got up** early and took a bus, so he arrived there on time.

**Tạm dịch:** Anh ấy dậy sớm và bắt xe buýt, vì vậy anh ta đến đó đúng giờ.

**Đáp án: got up**

**Question 28. visited**

**Kiến thức:** Từ loại, từ vựng

**Giải thích:**

Vị trí cần điền thiếu động từ chia thì quá khứ đơn

In the morning, he **(28)** **visited** the National gallery, Big Ben and the Hyde park.

**Tạm dịch:** Vào buổi sáng, anh ấy thăm bảo tàng quốc gia, tháp Big Ben và công viên Hyde.

**Đáp án: visited**

**Question 29. dictionary**

**Kiến thức:** Từ loại, từ vựng

**Giải thích:**

Vị trí cần điền thiếu danh từ đếm được dạng số ít

dictionary (n): từ điển

In the afternoon, he bought a **(29)** **dictionary** and a small disc with the words “Oxford University”.

**Tạm dịch:** Vào buổi chiều, anh ấy mua một quyển từ điển và một cái đĩa nhỏ có dòng chữ “Trường Đại Học Oxford”.

**Đáp án: dictionary**

**Question 30. speaking**

**Kiến thức:** Từ loại

**Giải thích:**

Vị trí cần điền thiếu một danh động từ

‘practice’ + Ving

He was happy to practice **(30)** **speaking** English with many foreigners.

**Tạm dịch:** Anh ấy rất vui khi thực hành nói tiếng Anh với nhiều người nước ngoài.

**Đáp án: speaking**

**Dịch bài đọc:**

 Chủ nhật tuần trước, Nam đã đi đến Oxford. Anh ấy dậy sớm và bắt xe buýt, vì vậy anh ta đến đó đúng giờ. Vào buổi sáng, anh ấy thăm bảo tàng quốc gia, tháp Big Ben và công viên Hyde. Vào buổi chiều, anh ấy mua một quyển từ điển và một cái đĩa nhỏ có dòng chữ “Trường Đại Học Oxford”. Anh ấy đã gặp một vài sinh viên người Anh ở trong hiệu sách. Anh ấy rất vui khi thực hành nói tiếng Anh với nhiều người nước ngoài. Mặc dù thấy mệt nhưng anh ấy đã có một ngày tuyệt vời.

**Question 31. A**

**Kiến thức:** Đọc hiểu

**Giải thích:**

Bill Gates lần đầu thể hiện sự quan tâm của mình với máy tính khi nào?

 **A.** trong suốt những năm thiếu niên **B.** khi ông ấy học đại học

 **C.** khi ông ấy ở trường mẫu giáo **D.** sau trung học phổ thông

**Thông tin:** Bill Gates’ interest in computers started when he was a teenager.

**Tạm dịch:** Sự quan tâm của Bill Gates đến máy tính bắt đầu khi ông còn là một thiếu niên.

**Chọn A**

**Question 32. C**

**Kiến thức:** Đọc hiểu

**Giải thích:**

Ông ấy đã học gì ở trường đại học Harvard?

 **A.** khoa học máy tính **B.** kinh doanh

 **C.** luật **D.** kinh tế

**Thông tin:** He chose to go to Harvard to study law.

**Tạm dịch:** Ông đã chọn đến Harvard để học luật.

**Chọn C**

**Question 33. B**

**Kiến thức:** Đọc hiểu

**Giải thích:**

Ông ấy đã thường làm gì để thư giãn khi ở Harvard?

 **A.** chơi thể thao **B.** chơi trò chơi điện tử

 **C.** đi đến các bữa tiệc **D.** làm bài tập về nhà

**Thông tin:** He often relaxed by playing video games in Harvard’s computer lab.

**Tạm dịch:** Ông thường thư giãn bằng cách chơi trò chơi điện tử trong phòng thí nghiệm máy tính của Harvard.

**Chọn B**

**Question 34. A**

**Kiến thức:** Đọc hiểu

**Giải thích:**

Ông ấy đã nhận được gì từ Harvard năm 2007?

 **A.** một tấm bằng danh dự **B.** một công việc

 **C.** một công ty **D.** một người vợ

**Thông tin:** In 2007, he received an honorary degree from Harvard.

**Tạm dịch:** Năm 2007, ông đã nhận được bằng danh dự từ Harvard.

**Chọn A**

**Dịch bài đọc:**

 Bill Gates là người đồng sáng lập Microsoft, công ty phần mềm máy tính cá nhân lớn nhất thế giới. Ông là một trong những người giàu nhất thế giới. Sự quan tâm của Bill Gates đến máy tính bắt đầu khi ông còn là một thiếu niên. Sau trung học phổ thông, ông được nhận vào một số trường đại học hàng đầu ở Mỹ như: Harvard, Yale và Princeton. Ông đã chọn đến Harvard để học luật. Ở Harvard, ông tập trung nhiều vào sở thích của mình vào máy tính hơn là vào chương trình học. Ông thường thư giãn bằng cách chơi trò chơi điện tử trong phòng thí nghiệm máy tính của Harvard. Ông rời Harvard trước khi tốt nghiệp vì ông muốn mở một công ty phần mềm với bạn của mình là Paul Allen. Tuy nhiên, sau đó ông nói, “Tôi không nghĩ rằng bỏ học là một ý tưởng hay.” Năm 2007, ông đã nhận được bằng danh dự từ Harvard. Ông bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nói điều này với bố mình đang ngồi dưới cùng khán giả. “Tôi đã chờ đợi hơn 30 năm để nói điều này: Bố ơi, con luôn nói với bố rằng con sẽ quay trở lại và lấy bằng đại học.” Bill Gates không còn làm việc toàn thời gian cho Microsoft. Hiện tại, ông cùng vợ, điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates nhằm cải thiện sức khỏe, giảm đói nghèo và thúc đẩy giáo dục trên toàn thế giới.

**Question 35.**

**Kiến thức:** Câu ước ở hiện tại

**Giải thích:**

- Cách dùng: Diễn tả một điều ước trái với hiện tại

- Công thức: S + wish(es) + S + V-ed/ cột 2

**Tạm dịch:** Thật đáng tiếc! Tôi không thể trả lời câu hỏi này.

= Tôi ước tôi có thể trả lời câu hỏi này.

**Đáp án: I wish I could answer this question.**

**Question 36.**

**Kiến thức:** Câu bị động

**Giải thích:**

Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn: S + am / is / are + being + P2 + thời gian

**Tạm dịch:** Bố tôi đang sửa mái nhà bây giờ.

= Mái nhà đang được sửa bởi bố tôi bây giờ.

**Đáp án: The roof of the house is being repaired by my father now.**

**Question 37.**

**Kiến thức:** Mệnh đề chỉ nguyên nhân, kết quả

**Giải thích:**

Because + S + V: Bởi vì ...

Hoặc: S + V because S + V: ... bởi vì ...

**Tạm dịch:** Sáng nay tôi dậy muộn vì vậy tôi đã không có thời gian cho bữa sáng.

= Bởi vì tôi dậy muộn sáng nay, tôi đã không có thời gian cho bữa sáng.

= Tôi đã không có thời gian cho bữa sáng bởi vì tôi dậy muộn sáng nay.

**Đáp án: Because I got up late this morning, I didn’t have time for breakfast.**

**Hoặc: I didn’t have time for breakfast because I got up late this morning.**

**Question 38.**

**Kiến thức:** Câu tường thuật câu hỏi

**Giải thích:**

Khi viết câu tường thuật cần lùi thì: hiện tại đơn => quá khứ đơn

buy => bought

Cấu trúc tường thuật câu hỏi: S + asked + O + Wh- + S + V (lùi thì)

“this” => “that”

**Tạm dịch:** “Cậu mua cái máy tính này ở đâu?” Bạn tôi hỏi tôi.

= Bạn tôi hỏi tôi là tôi mua cái máy tính này ở đâu.

**Đáp án: My friend asked me where I bought that computer.**

**Question 39.**

**Kiến thức:** Câu bị động

**Giải thích:**

Câu bị động ở thì tương lai đơn: S + will + be + P2

**Tạm dịch:** Họ sẽ tổ chức cuộc họp trước ngày quốc tế Lao động.

= Cuộc họp sẽ được tổ chức trước ngày quốc tế Lao động.

**Đáp án: The meeting will be held before May Day.**

**Question 40.**

**Kiến thức:** Câu bị động kép

**Giải thích:**

Câu chủ động: S1 + expect + (that) + S2 + V2

Câu bị động: S2 + am / is / are + expected + to V-infinitive (V2)

**Tạm dịch:** Họ hy vọng giáo sư sẽ đến sáng nay.

**=** Vị giáo sư được mong đợi là sẽ đến sáng nay.

**Đáp án: The professor is expected to arrive this morning.**