**ĐỀ SỐ 15: 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. You will hear a conversation about a holiday English course. As you listen, fill in the appropriate information for question 6-10. Write the word(s) on the answer sheet.**

**HOLIDAY ENGLISH COURSE**

 Place: Oxford

 Students must be: **(1)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ years old or more.

 Starting date: **(2)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ July.

 Students stay with: English **(3)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Price of course: **(4)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pounds

 College in: **(5)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ street.

**II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.**

**Question 6.**

 **A.** roofs  **B.** tickets  **C.** books  **D.** chickens

**Question 7.**

 **A.** prayed  **B.** impressed  **C.** designed  **D.** arrived

**Question 8.**

 **A.** poor  **B.** sure  **C.** floor  **D.** tourist

**Question 9.**

 **A.** picture  **B.** future  **C.** sure  **D.** furniture

**Question 10.**

 **A.** ring  **B.** anger  **C.** strong  **D.** singer

**III. Choose the word that has main stress placed differently from the others.**

**Question 11.**

 **A.** highlight  **B.** enjoy  **C.** reverse  **D.** review

**Question 12.**

 **A.** transfer (v)  **B.** hotel  **C.** bedroom  **D.** resource

**Question 13.**

 **A.** mathematics  **B.** engineering  **C.** scientific  **D.** laboratory

**Question 14.**

 **A.** qualification  **B.** disappointingly  **C.** responsibility  **D.** recommendation

**IV. Choose the correct answer A, B, C or D to complete each following sentence.**

**Question 15.** The \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of waste paper can save a great amount of wood pulp.

 **A.** recycle  **B.** recyclable  **C.** recyclement  **D.** recycling

**Question 16.** Mrs. Nga forgot to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the faucet when she left for work.

 **A.** turn off  **B.** turn on  **C.** turn up  **D.** turn down

**Question 17.** Tam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ go fishing with his brother when he was young.

 **A.** used to  **B.** is used to  **C.** has used to  **D.** was used to

**Question 18.** Sending emails is a/an \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ way to communicate with other people.

 **A.** effective  **B.** dangerous  **C.** interested  **D.** happy

**Question 19.** Lots of people \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yoga to relax and improve their health.

 **A.** give up  **B.** take up  **C.** make  **D.** play

**Question 20.** He suggested that we \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the theatre instead of staying at home.

 **A.** should go  **B.** going  **C.** went  **D.** to go

**Question 21.** The new manager explained to the staff that she hoped to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ new procedures to save time and money.

 **A.** manufacture  **B.** establish  **C.** control  **D.** restore

**V. Find one mistake in each sentence below.**

**Question 22.** John used to going **(A)** to school by **(B)** bus, but **(C)** now he goes **(D)** by bike.

**Question 23.** A new **(A)** school is **(B)** going to build **(C)** in my neighborhood **(D)**.

**Question 24.** He wishes that **(A)** he has **(B)** a radio to listen **(C)** to the news **(D)**.

**VI. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text.**

**Question 25.** She said that (marry) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ used to be arranged by parents in her village.

**Question 26.** Many children in our village are still (literate) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ They can’t read or write.

**VII. Read the passage and choose the most suitable word to fill in the blank.**

 Designated a UNESCO World Heritage site **(27)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2003, the remarkable Phong Nha-Ke Bang National Park contains the oldest karst mountains in Asia, formed approximately 400 **(28)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_years ago. Riddled with hundreds of cave systems – many of extraordinary scale and length – and spectacular **(29)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rivers, Phong Nha is a speleologists’ heaven on earth.

 The Phong Nha region is changing fast. Son Trach town (population 3000) is the main centre, with an ATM, a growing range **(30)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_accommodation and eating options, and improving transport links with other parts of central Vietnam.

 The caves are the region's absolute highlights, but the above-ground **(31)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_of forest trekking, the area's war history, and rural mountain biking mean it deserves a stay of around three days.

**Question 27.**

 **A.** by  **B.** on  **C.** in  **D.** from

**Question 28.**

 **A.** millions  **B.** million **C.** milions  **D.** a million

**Question 29.**

 **A.** underground  **B.** under  **C.** submarine  **D.** underwater

**Question 30.**

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

**Question 31.**

 **A.** attraction  **B.** attractions  **C.** seeing  **D.** seeings

**VIII. Read and choose the correct answer.**

**THE TRAM SYSTEM IN HANOI: NOW AND THEN**

 Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the city for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians. Since it was convenient and cheap to get around the city and to the suburban areas by tram, the system was very popular. However, due to the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

 Now, after more than 20 years, the population of Ha Noi has risen from about two million people to more than six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically. To meet the increasing travel demands, Ha Noi is launching its first sky train system, connecting Cat Linh and Ha Dong. he system is expected to begin operations by 2016, with initial four-compartment sky trains. Furthermore, a new rail system project including around eight kilometers of sky train rail and four kilometers of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected to be completed in a few years.

**Question 32.** The tram system was built in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **A.** the 18th century  **B.** the 19th century

 **C.** the 20th century  **D.** the 21st century

**Question 33.** The population of Ha Noi has risen by over \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ after more than 20 years.

 **A.** two million people  **B.** four million people

 **C.** five million people  **D.** three million people

**Question 34.** Hanoians were deeply attached to their \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **A.** tram system  **B.** train system

 **C.** sky train system  **D.** subway system

**Question 35.** Which one is NOT true about a new rail system project, connecting Ha Noi Central Station and Nhon?

 **A.** It has been running for two years.

 **B.** It is under construction.

 **C.** It is expected to be completed in a few years.

 **D.** It includes a sky train and a subway.

**IX. Rewrite the following sentences based on the given words.**

**Question 36.** I went to university in early 2010. My elder brother went to study abroad in 2006.

⇨ By \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Question 37.** Nowadays, people tend to be rather indifferent to each other. I think it is not good at all.

⇨ I wish \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Question 38.** She didn’t lock the door when she left the room. She was so careless.

⇨ It was \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Question 39.** They often visited us at weekends, but they are now too busy to make it. (used to)

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

**Question 40.** “It took me nearly three days to finish this special ceramic vase.”, said the craftsman.

⇨ The craftsman said that \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question 1 | **13** | Question 13 | **D** | Question 25 | **marriage** |
| Question 2 | **11th** | Question 14 | **B** | Question 26 | **illiterate** |
| Question 3 | **families** | Question 15 | **D** | Question 27 | **C** |
| Question 4 | **690** | Question 16 | **A** | Question 28 | **B** |
| Question 5 | **Farley** | Question 17 | **A** | Question 29 | **A** |
| Question 6 | **D** | Question 18 | **A** | Question 30 | **A** |
| Question 7 | **B** | Question 19 | **B** | Question 31 | **B** |
| Question 8 | **C** | Question 20 | **A** | Question 32 | **B** |
| Question 9 | **C** | Question 21 | **B** | Question 33 | **B** |
| Question 10 | **B** | Question 22 | **A** | Question 34 | **A** |
| Question 11 | **A** | Question 23 | **C** | Question 35 | **A** |
| Question 12 | **C** | Question 24 | **B** |  |

**Question 36.** By the time I went to university in early 2010, my elder brother had gone to study abroad in 2006.

**Question 37.** I wish people weren’t indifferent to each other.

**Question 38.** It was so careless of her not to lock the door when she left the room.

**Question 39.** They used to visit us at weekends.

**Question 40.** The craftsman said that it had taken him nearly three days to finish that special ceramic vase.

**Question 1. 13**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Học viên phải 13 tuổi trở lên.

**Thông tin:** M: Fine. Our holiday courses are for teenagers. We take students from the age of thirteen but most are a little older.

**Tạm dịch:** M: Tốt. Các khóa học vào kỳ nghỉ của chúng tôi là dành cho thanh thiếu niên. Chúng tôi nhận học sinh từ mười ba tuổi nhưng hầu hết đều lớn hơn một chút.

**Đáp án: 13. Hoặc: thirteen**

**Question 2. 11th**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Ngày bắt đầu: ngày 11 tháng 7

**Thông tin:** M: It begins on 11th July and finishes on 29th.

**Tạm dịch:** M: Nó bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 và kết thúc vào ngày 29.

**Đáp án: 11th. Hoặc: the eleventh**

**Question 3. families**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Học viên ở cùng với các gia đình người Anh.

**Thông tin:** M: Not on these courses. We put the teenagers with English families in their homes. Our teachers think it’s better. That way they speak more English and learn about English life.

**Tạm dịch:** M: Không phải với các khóa học này. Chúng tôi đưa thanh thiếu niên đến nhà các gia đình người Anh. Giáo viên của chúng tôi nghĩ rằng nó tốt hơn. Bằng cách đó học viên nói tiếng Anh nhiều hơn và tìm hiểu về cuộc sống của người Anh.

**Đáp án: families**

**Question 4. 690**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Giá của khóa học: 690 bảng

**Thông tin:**

W: Good idea. How much does the course cost?

M: It’s 690 pounds. That’s for everything.

**Tạm dịch:**

W: Đó là ý hay. Khóa học này bao nhiêu tiền?

M: Nó là 690 bảng. Cho tất cả mọi thứ.

**Đáp án: 690**

**Question 5. Farley**

**Kiến thức:** Nghe hiểu

**Giải thích:**

Trường đại học ở: phố Farley

**Thông tin:**

W: And where exactly is the college?

M: It’s in the Farley street.

**Tạm dịch:**

W: Và chính xác thì trường đại học ở đâu?

M: Nó ở đường Farley.

**Đáp án: Farley. Hoặc: the Farley**

**Transcript:**

M: W College.

W: Oh, hello. Could you tell me about your Holiday English Courses, please?

M: Yes. They are in our college in Oxford.

W: It’s for my friend’s daughter. She’s fifteen and comes from Poland.

M: Fine. Our holiday courses are for teenagers. We take students from the age of thirteen but most are a little older.

W: Oh good. How long is the course?

M: It begins on 11th July and finishes on 29th.

W: That’s three weeks, isn’t it? Do the students live in the college?

M: Not on these courses. We put the teenagers with English families in their homes. Our teachers think it’s better. That way they speak more English and learn about English life.

W: Good idea. How much does the course cost?

M: It’s 690 pounds. That’s for everything.

W: And where exactly is the college?

M: It’s in the Farley street.

W: How do you spell that?

M: That’s F-A-R-L-E-Y.

W: Thanks. Could you send me a booking form?

M: Certainly. What’s your name ...

**Dịch bài nghe:**

M: Đại học W.

W: Ồ, xin chào. Bạn có thể cho tôi biết về các khóa học tiếng Anh vào kỳ nghỉ của trường được không?

M: Vâng. Chúng ở trường đại học của chúng tôi ở Oxford.

W: Nó dành cho con gái của bạn tôi. Cô bé mười lăm tuổi và đến từ Ba Lan.

M: Tốt. Các khóa học vào kỳ nghỉ của chúng tôi là dành cho thanh thiếu niên. Chúng tôi nhận học sinh từ mười ba tuổi nhưng hầu hết đều lớn hơn một chút.

W: Ồ tốt. Khóa học dài bao lâu?

M: Nó bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 và kết thúc vào ngày 29.

W: Vậy là ba tuần, phải không? Các học viên sống trong trường đại học phải không?

M: Không phải với các khóa học này. Chúng tôi đưa thanh thiếu niên đến các nhà các gia đình người Anh.

Giáo viên của chúng tôi nghĩ rằng nó tốt hơn. Bằng cách đó học viên nói tiếng Anh nhiều hơn và tìm hiểu về cuộc sống của người Anh.

W: Đó là ý hay. Khóa học này bao nhiêu tiền?

M: Nó là 690 bảng. Cho tất cả mọi thứ.

W: Và chính xác thì trường đại học ở đâu?

M: Nó ở đường Farley.

W: Bạn đánh vần nó như thế nào?

M: F-A-R-L-E-Y.

W: Cảm ơn. Bạn có thể gửi cho tôi đơn đăng ký được không?

M: Chắc chắn rồi. Bạn tên là gì ...

**Question 6. D**

**Kiến thức:** Phát âm “s”

**Giải thích:**

Cách phát âm đuôi “s”:

+ Đuôi “s” được phát âm là /s/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/,/k/,/p/,/f/,/θ/

+ Đuôi “s” được phát âm là /iz/ khi động từ có phát âm kết thúc là /ʃ/,/s/,/tʃ/,/z/,/dʒ/,/ʒ/

+ Đuôi “s” được phát âm là /z/ với các trường hợp còn lại

 **A.** roofs /ruːfs/ **B.** tickets /ˈtɪkɪts/

 **C.** books /bʊks/ **D.** chickens /ˈtʃɪkɪnz/

Phần gạch chân đáp án D phát âm là /z/, còn lại là /s/.

**Chọn D**

**Question 7. B**

**Kiến thức:** Phát âm “-ed”

**Giải thích:**

Cách phát âm đuôi “-ed”:

+ Đuôi “-ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/, /p/, /f/

+ Đuôi “-ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/, /d/

+ Đuôi “-ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại

 **A.** prayed /preɪd/ **B.** impressed /ɪmˈprest/

 **C.** designed /dɪˈzaɪnd/ **D.** arrived /əˈraɪvd/

Phần gạch chân đáp án B phát âm là /t/, còn lại là /d/.

**Chọn B**

**Question 8. C**

**Kiến thức:** Phát âm “oo”

**Giải thích:**

 **A.** poor /pʊə(r)/ **B.** sure /ʃʊə(r)/

 **C.** floor /flɔː(r)/ **D.** tourist /ˈtʊərɪst/

Phần gạch chân đáp án phát âm là /ɔː/, còn lại là /ʊə/.

**Chọn C**

**Question 9. C**

**Kiến thức:** Phát âm “ure”

**Giải thích:**

 **A.** picture /ˈpɪktʃə(r)/ **B.** future /ˈfjuːtʃə(r)/

 **C.** sure /ʃʊə(r)/ **D.** furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/

Phần gạch chân đáp án C phát âm là /ʊə/, còn lại là /ə/.

**Chọn C**

**Question 10. B**

**Kiến thức:** Phát âm “ng”

**Giải thích:**

 **A.** ring /rɪŋ/ **B.** anger /ˈæŋɡə(r)/

 **C.** strong /strɒŋ/ **D.** singer /ˈsɪŋə(r)/

Phần gạch chân đáp án B phát âm là /ŋg/, còn lại là /ŋ/.

**Chọn B**

**Question 11. A**

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

**Giải thích:**

 **A.** highlight /ˈhaɪlaɪt/ **B.** enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

 **C.** reverse /rɪˈvɜːs/ **D.** review /rɪˈvjuː/

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

**Chọn A**

**Question 12. C**

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

**Giải thích:**

 **A.** transfer (v) /trænsˈfɜː(r)/ **B.** hotel /həʊˈtel/

 **C.** bedroom /ˈbedruːm/ **D.** resource /rɪˈsɔːs/

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

**Chọn C**

**Question 13. D**

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

**Giải thích:**

 **A.** mathematics /ˌmæθəˈmætɪks/ **B.** engineering /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/

 **C.** scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ **D.** laboratory /ləˈbɒrətri/ hoặc /ˈlæbrətɔːri/

Trọng âm đáp án D vào âm tiết thứ hai (hoặc thứ 1), còn lại vào âm tiết thứ ba.

**Chọn D**

**Question 14. B**

**Kiến thức:** Trọng âm từ có 5, 6 âm tiết

**Giải thích:**

 **A.** qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ **B.** disappointingly /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋli/

 **C.** responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ **D.** recommendation /ˌrekəmenˈdeɪʃn/

Trọng âm đáp án B vào âm tiết thứ ba, còn lại vào âm tiết thứ tư.

**Chọn B**

**Question 15. D**

**Kiến thức:** Từ loại

**Giải thích:**

Sau mạo từ “The” cần điền một danh từ.

 **A.** recycle (v): tái chế

 **B.** recyclable (adj): có thể tái chế được

 **C.** recyclement: không có từ “recyclement”

 **D.** recycling (n): việc tái chế, sự tái chế

**Tạm dịch:** Việc tái chế giấy vụn có thể tiết kiệm một lượng lớn bột gỗ.

**Chọn D**

**Question 16. A**

**Kiến thức:** Cụm động từ

**Giải thích:**

 **A.** turn off (v): tắt đi **B.** turn on (v): bật lên

 **C.** turn up (v): bật to lên **D.** turn down (v): bật nhỏ xuống

**Tạm dịch:** Bà Nga đã quên tắt vòi nước khi bà ấy rời khỏi nhà để đi làm.

**Chọn A**

**Question 17. A**

**Kiến thức:** To V/ V-ing

**Giải thích:**

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

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

Vế sau: “when he was young” (khi anh ấy còn trẻ) => vế trước chỉ hành động thường xuyên làm trước đây

**Tạm dịch:** Tâm đã từng đi câu cá với anh trai khi anh ấy còn trẻ.

**Chọn A**

**Question 18. A**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

 **A.** effective (adj): hiệu quả

 **B.** dangerous (adj): nguy hiểm

 **C.** interested + in something (adj): thích cái gì

 **D.** happy (adj): hạnh phúc, vui vẻ

**Tạm dịch:** Gửi thư điện tử là một cách thức hiệu quả để giao tiếp với những người khác.

**Chọn A**

**Question 19. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

 **A.** give up (v): từ bỏ

 **B.** take up (v): bắt đầu làm gì (sở thích, thú vui, ...)

 **C.** make (v): tạo ra

 **D.** play (v): chơi

**Tạm dịch:** Nhiều người bắt đầu tập yoga để thư giãn và cải thiện sức khỏe.

**Chọn B**

**Question 20. A**

**Kiến thức:** To V/ V-ing

**Giải thích:**

Cấu trúc: S + suggested + that + S + (should) + V-infinitive: Ai nói rằng ai đó nên làm gì

**Tạm dịch:** Anh ấy nói rằng chúng ta nên đi đến rạp hát thay vì ở nhà.

**Chọn A**

**Question 21. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

 **A.** manufacture (v): sản xuất **B.** establish (v): thành lập, thiết lập

 **C.** control (v): kiểm soát **D.** restore (v): trả lại, hồi phục

**Tạm dịch:** Người quản lý mới giải thích cho các nhân viên rằng cô ấy hi vọng sẽ thiết lập các thủ tục mới để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

**Chọn B**

**Question 22. A**

**Kiến thức:** To V/ V-ing

**Giải thích:**

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

Sửa: going => go

**Tạm dịch:** John đã từng đi học bằng xe buýt, nhưng bây giờ anh ấy đi bằng xe đạp.

**Chọn A**

**Question 23. C**

**Kiến thức:** Câu bị động

**Giải thích:**

Dấu hiệu:

- “is going to + V “ => thì tương lai gần

- Chủ ngữ: “A new school” (Một trường học mới), động từ “build” => câu bị động thì tương lai gần

Câu bị động ở thì tương lai gần: S + am/ is/ are + going to + be + P2

Sửa: to build => to be built

**Tạm dịch:** Một ngôi trường mới sẽ được xây dựng trong khu tôi ở.

**Chọn C**

**Question 24. B**

**Kiến thức:** Câu ước ở hiện tại

**Giải thích:**

Cách dùng: Câu ước ở hiện tại diễn tả một điều ước, một mong muốn trái với thực tế ở hiện tại.

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

Sửa: has => had

**Tạm dịch:** Anh ấy ước rằng anh ấy có một cái đài để nghe tin tức.

**Chọn B**

**Question 25. marriage**

**Kiến thức:** Từ loại

**Giải thích:**

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

marry (v): kết hôn

=> marriage (n): hôn nhân

**Tạm dịch:** Cô ấy nói rằng hôn nhân từng được sắp xếp bởi cha mẹ ở làng của cô ấy.

**Đáp án: marriage**

**Question 26. illiterate**

**Kiến thức:** Từ loại, từ vựng

**Giải thích:**

Sau động từ “be” ta điền tính từ

literate (adj): biết chữ, biết đọc biết viết

=> illiterate (adj): mù chữ, thất học

**Tạm dịch:** Nhiều trẻ em ở làng chúng tôi vẫn mù chữ. Chúng không biết đọc hoặc viết.

**Đáp án: illiterate**

**Question 27. C**

**Kiến thức:** Giới từ

**Giải thích:**

 **A.** by + thời gian trong tương lai: thường dùng chỉ thời gian trong tương lai

 **B.** on + ngày/ thứ: vào

 **C.** in + năm: vào

 **D.** from: từ

Designated a UNESCO World Heritage site **(27) in** 2003,

**Tạm dịch:** Được xếp là Di sản Thế giới bởi UNESCO vào năm 2003,

**Chọn C**

**Question 28. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

Số + million: bao nhiêu triệu

millions of + something: hàng triệu cái gì

a million: một triệu (= one million)

the remarkable Phong Nha-Ke Bang National Park contains the oldest karst mountains in Asia, formed approximately 400 **(28) million** years ago.

**Tạm dịch:** Vườn quốc gia đặc biệt Phong Nha-Kẻ Bàng bao gồm những ngọn núi đá vôi cổ xưa nhất ở châu Á, được hình thành khoảng 400 triệu năm trước.

**Chọn B**

**Question 29. A**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

 **A.** underground (adj): ngầm, dưới mặt đất

 **B.** under (adj): dưới, bên dưới

 **C.** submarine (adj): dưới biển

 **D.** underwater (adj): dưới nước

Riddled with hundreds of cave systems – many of extraordinary scale and length – and spectacular **(29) underground** rivers, Phong Nha is a speleologists’ heaven on earth.

**Tạm dịch:** Gồm hàng trăm hệ thống hang động - nhiều cái có quy mô và chiều dài phi thường - và những dòng sông ngầm ngoạn mục, Phong Nha là một thiên đường cho các nhà nghiên cứu hang động trên trái đất.

**Chọn A**

**Question 30. A**

**Kiến thức:** Giới từ

**Giải thích:**

 **A.** of: của **B.** in: trong **C.** on: trên **D.** under: dưới

range of something: hàng loạt/ dãy của những cái gì

Son Trach town (population 3000) is the main centre, with an ATM, a growing range **(30) of** accommodation and eating options, and improving transport links with other parts of central Vietnam.

**Tạm dịch:** Thị trấn Sơn Trạch (dân số 3000 người) là trung tâm chính, với một máy ATM, một loạt các lựa chọn về nơi ăn và chỗ ở, và những mạng lưới giao thông với các khu vực khác của miền trung Việt Nam đang được cải thiện.

**Chọn A**

**Question 31. B**

**Kiến thức:** Từ vựng

**Giải thích:**

 **A.** attraction (n): điểm thu hút, điểm hấp dẫn (khách du lịch)

 **B.** attractions (n): những điểm thu hút, điểm hấp dẫn (khách du lịch)

 **C.** seeing (n): việc nhìn thấy (ai, cái gì)

The caves are the region's absolute highlights, but the above-ground **(31) attractions** of forest trekking, the area's war history, and rural mountain biking mean it deserves a stay of around three days.

**Tạm dịch:** Các hang động là điểm nổi bật tuyệt đối của khu vực, nhưng các điểm tham quan trên mặt đất ở tuyến đi bộ đường dài trong rừng, lịch sử chiến tranh của khu vực và tuyến xe đạp địa hình ở nông thôn cũng xứng đáng cho du khách lưu lại trong khoảng ba ngày.

**Chọn B**

**Dịch đoạn văn:**

 Được xếp là Di sản Thế giới bởi UNESCO vào năm 2003, Vườn quốc gia đặc biệt Phong Nha-Kẻ Bàng bao gồm những ngọn núi đá vôi cổ xưa nhất ở châu Á, được hình thành khoảng 400 triệu năm trước. Gồm hàng trăm hệ thống hang động - nhiều cái có quy mô và chiều dài phi thường - và những dòng sông ngầm ngoạn mục, Phong Nha là một thiên đường cho các nhà nghiên cứu hang động trên trái đất.

 Khu vực Phong Nha đang thay đổi nhanh chóng. Thị trấn Sơn Trạch (dân số 3000) là trung tâm chính, với một máy ATM, một loạt các lựa chọn về nơi ăn và chỗ ở, và những mạng lưới giao thông với các khu vực khác của miền trung Việt Nam đang được cải thiện.

 Các hang động là điểm nổi bật tuyệt đối của khu vực, nhưng các điểm tham quan trên mặt đất ở tuyến đi bộ đường dài trong rừng, lịch sử chiến tranh của khu vực và tuyến xe đạp địa hình ở nông thôn cũng xứng đáng cho du khách lưu lại trong khoảng ba ngày.

**Question 32. B**

**Kiến thức:** Đọc hiểu

**Giải thích:**

Hệ thống xe điện được xây dựng vào \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **A.** thế kỷ 18 **B.** thế kỷ 19 **C.** thế kỷ 20 **D.** thế kỷ 21

Năm 1900 thuộc thế kỉ thứ 19.

**Thông tin:** Ha Noi had its first tramways in 1900.

**Tạm dịch:** Hà Nội đã có xe điện đầu tiên vào năm 1900.

**Chọn B**

**Question 33. B**

**Kiến thức:** Đọc hiểu

**Giải thích:**

Dân số Hà Nội đã tăng hơn \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sau hơn 20 năm.

 **A.** hai triệu người **B.** bốn triệu người

 **C.** năm triệu người **D.** ba triệu người

**Thông tin:** Now, after more than 20 years, the population of Ha Noi has risen from about two million people to more than six million people

=> Từ 2 triệu người tăng lên đến hơn 6 triệu người => dân số đã tăng lên hơn 4 triệu người.

**Tạm dịch:** Bây giờ, sau hơn 20 năm, dân số Hà Nội đã tăng từ khoảng hai triệu người lên hơn sáu triệu người

**Chọn B**

**Question 34. A**

**Kiến thức:** Đọc hiểu

**Giải thích:**

Người Hà Nội đã gắn bó sâu sắc với \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **A.** hệ thống xe điện **B.** hệ thống tàu hỏa

 **C.** hệ thống tàu trên cao **D.** hệ thống tàu điện ngầm

**Thông tin:** The tram system was a major means of transport in the city for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

**Tạm dịch:** Hệ thống xe điện là phương tiện giao thông chính trong thành phố trong chín thập kỷ và do đó hình ảnh của xe điện và âm thanh kêu vang của nó đã đi sâu vào trái tim và khối óc của người Hà Nội.

**Chọn A**

**Question 35. A**

**Kiến thức:** Đọc hiểu

**Giải thích:**

Câu nào không đúng về dự án hệ thống đường ray mới kết nối nhà ga trung tâm Hà Nội và Nhổn?

 **A.** Nó đã hoạt động được hai năm.

 **B.** Nó vẫn đang được xây dựng.

 **C.** Nó dự kiến hoàn thành trong một vài năm tới.

 **D.** Nó bao gồm tàu trên cao và tàu điện ngầm.

**Thông tin:** Furthermore, a new rail system project including around eight kilometers of sky train rail and four kilometers of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected to be completed in a few years.

**Tạm dịch:** Hơn nữa, một dự án hệ thống đường ray mới bao gồm khoảng tám km đường ray tàu trên cao và bốn km đường ray tàu điện ngầm, nối từ ga trung tâm Hà Nội và Nhổn, cũng đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong vài năm nữa.

**Chọn A**

**Dịch bài đọc:**

 Hà Nội đã có xe điện đầu tiên vào năm 1900. Hệ thống xe điện là phương tiện giao thông chính trong thành phố trong chín thập kỷ và do đó hình ảnh của xe điện và âm thanh kêu vang của nó đã đi sâu vào trái tim và khối óc của người Hà Nội. Bởi vì rất thuận tiện và rẻ để đi vòng quanh thành phố và đến các khu vực ngoại thành bằng xe điện nên hệ thống này rất phổ biến. Tuy nhiên, do sự bùng nổ dân số và nhu cầu về một hệ thống đường xá rộng hơn, đường ray xe điện cuối cùng đã bị dỡ bỏ.

 Bây giờ, sau hơn 20 năm, dân số Hà Nội đã tăng từ khoảng hai triệu người lên hơn sáu triệu người; do đó, số lượng phương tiện trên đường đã tăng lên đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Hà Nội đang ra mắt hệ thống tàu trên cao đầu tiên, kết nối Cát Linh và Hà Đông. Hệ thống này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2016, với ban đầu là các tàu trên có cao bốn khoang. Hơn nữa, một dự án hệ thống đường ray mới bao gồm khoảng tám km đường ray tàu trên cao và bốn km đường ray tàu điện ngầm, nối từ ga trung tâm Hà Nội và Nhổn, cũng đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong vài năm nữa.

**Question 36.**

**Kiến thức:** Thì quá khứ hoàn thành

**Giải thích:**

- Cách dùng: Diễn tả một hành động đã xảy ra trước một thời điểm/ một hành động khác trong quá khứ.

- Công thức thì quá khứ hoàn thành: S + had + P2/ cột 3

by the time: vào thời điểm (nào đó) => nằm trong mệnh đề chứa hành động ở quá khứ đơn, hành động còn lại trong câu diễn ra trước hành động này (chia quá khứ hoàn thành)

go => went (V2) => gone (V3)

**Tạm dịch:** Tôi đã đi học đại học vào đầu năm 2010. Anh trai tôi đã đi du học vào năm 2006.

= Vào thời điểm tôi đi học đại học vào đầu năm 2010, anh trai tôi đã đi du học vào năm 2006.

**Đáp án: By the time I went to university in early 2010, my elder brother had gone to study abroad in 2006.**

**Question 37.**

**Kiến thức:** Câu ước ở hiện tại

**Giải thích:**

- Cách dùng: Câu ước ở hiện tại diễn tả mong muốn, điều ước trái với thực tế hiện tại

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

Tobe chia “were” cho tất cả các ngôi.

**Tạm dịch:** Ngày nay, mọi người có xu hướng khá thờ ơ với nhau. Tôi nghĩ nó không tốt chút nào.

= Tôi ước mọi người không thờ ơ với nhau.

**Đáp án: I wish people weren’t indifferent to each other.**

**Question 38.**

**Kiến thức:** Cấu trúc với tính từ

**Giải thích:**

It + be + adj + (of somebody) + to do something: Ai đó thật làm sao khi làm gì

**Tạm dịch:** Cô ấy đã không khóa cửa khi cô ấy rời khỏi phòng. Cô ấy đã thật bất cẩn.

= Cô ấy đã thật bất cẩn khi không khóa cửa khi cô ấy rời khỏi phòng.

**Đáp án: It was so careless of her not to lock the door when she left the room.**

**Question 39.**

**Kiến thức:** Cấu trúc với “used to”

**Giải thích:**

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

**Tạm dịch:** Họ đã thường xuyên thăm chúng tôi vào cuối tuần, nhưng bây giờ họ quá bận để làm việc đó.

= Họ đã từng thường xuyên thăm chúng tôi vào cuối tuần.

**Đáp án: They used to visit us at weekends.**

**Question 40.**

**Kiến thức:** Câu tường thuật

**Giải thích:**

Trong câu tường thuật: lùi thì quá khứ đơn => quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành: S + had + P2/V cột 3

Chuyển đại từ “me” => “him / her”, mạo từ “this” => “that”

**Tạm dịch:** “Tôi đã mất gần ba ngày để hoàn thành cái lọ gốm đặc biệt này.” Người thợ thủ công nói.

= Người thợ thủ công nói rằng anh ta đã mất gần ba ngày để hoàn thành cái lọ gốm đặc biệt đó.

**Đáp án: The craftsman said that it had taken him nearly three days to finish that special ceramic vase.**