**Unit 3: MUSIC**

**TEST 1**

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation in each of the following questions.***

**Question 1:** **A.** comment **B.** concert **C.** compete **D.** popular

A. comment/'kɒm.ent/

B. concert / 'kɒn.sət/

C. compete /kəm'pi:t

D. popular /'pɒp.jə.lər/

**Question 2:** **A.** single **B.** social **C.** music **D.** artist

A. single /'siŋ.gəl/

B. social /'səʊ.∫əl/

C. music /'mju:.zɪk/

D. artist /'ɑ:.tɪst/

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.***

**Question 3:** **A.** social **B.** trumpet **C.** talent **D.** delay

A. social /'səʊ.∫əl/

B. trumpet /'trʌm.pɪt/

C. talent /'tæl.ənt/

D. delay /dɪ'leɪ/

**Question 4:** **A.** performance **B.** instrument **C.** decorate **D.** location

A. beautiful /'bju:.tɪ.fəl/

B. instrument /'ɪn.strə.mənt/

C. decorate /'dek.ə.reɪt/

D. location /ləʊ' keɪ.∫ən/

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.***

**Question 5:** Amme has recently impressed her \_\_\_\_\_\_\_ by releasing a new song - “Mộng Yu” on YouTube.

**A.** spectators **B.** viewers **C.** watchers **D.** passer-by

A. spectators - Người xem một sự kiện trực tiếp, chẳng hạn như trận đấu thể thao hoặc buổi biểu diễn.

B. viewers - Người xem TV hoặc video trực tuyến.

C. watcher - người quan sát một thứ gì đó/ai đó một cách có chủ đích, thường xuyên và tập trung

D. passer-by - Người đi ngang qua mà không nhất thiết dừng lại.

**Question 6:** SPACESPEAKERS Group is \_\_\_\_\_\_ search of new rappers to collaborate in their new MV.

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

Cụm từ "**in search of**" nghĩa là đang tìm kiếm hoặc tìm tòi một điều gì đó.

**Question 7:** Do you know except for singing, can Taylor Swift play any \_\_\_\_\_\_? – Yes, she can play guitar.

**A.** art instruments **B.** musical devices **C.** musical instruments **D.** musical machines

Thuật ngữ "**musical instruments**" là thuật ngữ chính xác để chỉ các công cụ dùng để tạo nhạc, như guitar, piano, v.v.

**Question 8:** This wooden instrument is the ancestor of all instruments, \_\_\_\_\_\_\_\_ it is also the ancestor of this modern metal flute.

**A.** and **B.** or **C.** yet **D.** so

Dịch nghĩa: Nhạc cụ bằng gỗ này là tổ tiên của tất cả các nhạc cụ, CHO NÊN nó cũng là tổ tiên của chiếc sáo gỗ hiện đại này.

**Question 9:** Hoang Dung began \_\_\_\_\_\_\_\_\_ since he was a teenager.

**A.** to play **B.** played **C.** to playing **D.** plays

Begin + To V0/V-ing: bắt đầu

***Read the following advertisement/announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 10 to 12.***

|  |
| --- |
| **🎜 BUY OUR NEW DIGITAL ALBUM! 🎜**  *Get Your Digital Album Today:*   * **10 amazing songs:** Enjoy a mix of **(10)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, rock, and jazz. * **Listen anywhere:** On your phone, tablet, **(11)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** computer * **Easy (12)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**: Quick and simple process.   **✆** Download Today and Enjoy the Music! 🎧  Spotify Stock Illustrations – 1,158 Spotify Stock Illustrations, Vectors &  Clipart - Dreamstime https://soundcloud.com  https://open.spotify.com |

**Question 10:** **A.** live **B.** judge **C.** pop **D.** trumpet

Ngữ cảnh đang đề cập đến các thể loại nhạc 🡪 C là hợp ngữ cảnh nhất.

**Question 11:** **A.** and **B.** or **C.** so **D.** yet

Liệt kê các lựa chọn 🡪 dùng "or" trước lựa chọn cuối.

**Question 12:** **A.** to download **B.** downloading **C.** to downloading **D.** download

Tính từ + to V0

|  |
| --- |
| **UPCOMING MUSIC FESTIVAL**  We are excited to announce our upcoming Music Festival!  *Here are the details:*   * **(13)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**: The central schoolyard. * Time: Saturday, August 20th, 4:00 PM - 9:00 PM   *Special Highlights:*   * **(14)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** performances by trendy artists from Vietnam. * Fun games and activities for all ages * Opportunity to meet and **(15)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** pictures with the artists   Let’s make this event memorable and have a great time together! |

**Question 13:** **A.** Concert **B.** Comment **C.** Single **D.** Location

Đứng sau là một địa điểm 🡪 dùng Location (địa điểm)

**Question 14:** **A.** live **B.** lively **C.** livable **D.** living

Live (adj) trực tiếp

Live performance: buổi biểu diễn trực tiếp

**Question 15:** **A.** have **B.** see **C.** buy **D**. take

**Take pictures: chụp hình**

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph/letter in each of the following questions.***

### Question 16:

i. Next, we can go to concerts or listen to music with friends and family, making it a social activity.

ii. Listening to music is very important because it can make our lives better and the world more beautiful.

iii. First, we should try different kinds of music to enjoy and learn more.

iv. Additionally, we can learn to play instruments and make our own music to express ourselves and share joy.

v. Together, these actions help us appreciate music more and enrich our lives.

**A.** ii – iv – iii – i - v **B.** ii – iv – i – iii – v  
**C.** v – iii – i – iv – v **D.** ii – iii – i – iv – v

**Đáp án**

ii. Listening to music is very important because it can make our lives better and the world more beautiful.

iii. First, we should try different kinds of music to enjoy and learn more.

i. Next, we can go to concerts or listen to music with friends and family, making it a social activity.

iv. Additionally, we can learn to play instruments and make our own music to express ourselves and share joy.

v. Together, these actions help us appreciate music more and enrich our lives.

**Dựa vào nghĩa để giải thích:**

ii. Nghe nhạc rất quan trọng vì nó có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và thế giới trở nên tươi đẹp hơn.

iii. Đầu tiên, chúng ta nên thử nhiều loại nhạc khác nhau để thưởng thức và học hỏi thêm.

i. Tiếp theo, chúng ta có thể đi xem các buổi hòa nhạc hoặc nghe nhạc cùng bạn bè và gia đình, biến nó thành một hoạt động xã hội.

iv. Ngoài ra, chúng ta có thể học chơi nhạc cụ và tự tạo ra âm nhạc để thể hiện bản thân và chia sẻ niềm vui.

v. Cùng với nhau, những hành động này giúp chúng ta trân trọng âm nhạc hơn và làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta.

### Question 17:

i. We learned to play instruments, sing, and understand music theory.

ii. Love.

iii. Hi Alica, I'm learning about a new music program at school and it's really cool!

iv. Hope you will share your music experiences with me too!

v. My school just started it 2 weeks ago.

vi. We also explored different genres like classical, rock, and pop.

**A.** ii – iii – v – i – vi – iv **B.** iii – v – vi – iv – i – ii  
**C.** iii – v – i – vi – iv – ii **D.** iii – v – vi – i – iv – ii

**Đáp án**

iii. Hi Alica, I'm learning about a new music program at school and it's really cool!

v. My school just started it 2 weeks ago.

i. We learned to play instruments, sing, and understood music theory.

vi. We also explored different genres like classical, rock, and pop.

iv. Hope you will share your music experiences with me too!

ii. Love.

**Dựa vào nghĩa:**

iii. Chào Alica, mình đang học về một chương trình âm nhạc mới ở trường và nó thật sự rất tuyệt!

v. Trường mình vừa bắt đầu khóa học đó cách đây 2 tuần.

i. Chúng mình đã học chơi nhạc cụ, hát, và hiểu lý thuyết âm nhạc.

vi. Chúng mình cũng khám phá các thể loại nhạc khác nhau như cổ điển, rock, và pop.

iv. Hy vọng bạn cũng sẽ chia sẻ những trải nghiệm âm nhạc của bạn với mình nhé!

ii. Yêu.

***Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 23.***

V-pop, or Vietnamese pop music, is becoming very popular both in Vietnam and around the world. It mixes traditional Vietnamese music with modern styles like pop, hip-hop, and electronic dance music. This makes V-pop unique and interesting. V-pop started gaining attention in the 1990s, **(18)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. Famous artists like Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, and Noo Phước Thịnh are known for their **(19)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. **(20)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** are also very creative and colorful, which many people enjoy. A special thing about V-pop is how it combines old Vietnamese music with new styles. Many V-pop songs use traditional instruments like the đàn tranh (a type of zither) and the đàn bầu (a one-stringed instrument). This mix of old and new sounds makes V-pop different from other kinds of pop music.

Social media and music streaming platforms like YouTube, Spotify, and TikTok have helped V-pop become popular worldwide. These platforms let Vietnamese artists share their music with people everywhere, gaining many fans. Because of this, V-pop artists sometimes work with international musicians, which makes the music even better. V-pop is not only about music; **(21)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** Many Vietnamese pop stars are fashion icons, setting new trends **(22)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

In short, V-pop is a fun and unique style of music that blends Vietnam's cultural history with modern trends. Its growing popularity shows **(23)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** and how much people enjoy their music. As V-pop continues to grow, it will attract even more fans around the world.

*Inspired by: https://music.apple.com*

**Question 18:** **A.** but it has grown a lot recently **B.** so it has developed much lately

**C.** and it has grown a lot recently **D.** or it has developed much lately

Dựa vào nghĩa:

V-pop started gaining attention in the 1990s, **but it has grown a lot recently**. (V-pop bắt đầu được chú ý vào những năm 1990, nhưng gần đây mới phát triển mạnh mẽ.)

A. nhưng gần đây nó đã phát triển mạnh mẽ. B. vì vậy nó đã phát triển rất nhiều gần đây

C. và gần đây nó đã phát triển rất nhiều D. hoặc nó đã phát triển rất nhiều gần đây

**Question 19:** **A.** talented musical instrument’s ability

**B.** exciting competitions and judgement  
**C.** catchy songs and exciting performances

**D.** beautiful decoration and valuable comment

A. Khả năng chơi nhạc cụ tài năng

B. Cuộc thi và đánh giá thú vị

C. Bài hát hấp dẫn và màn trình diễn thú vị

D. Trang trí đẹp và bình luận có giá trị

**Dựa vào nghĩa:**

Famous artists like Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, and Noo Phước Thịnh are known for their catchy songs and exciting performances. Their music videos are also very creative and colorful, which many people enjoy. (Những nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh được biết đến với những bài hát hấp dẫn và **những màn trình diễn sôi động**. Các video âm nhạc của họ cũng rất sáng tạo và đầy màu sắc, được nhiều người yêu thích.)

**Question 20:** **A.** These music videos **B.** His lively albums

**C.** Her lively albums **D.** Their music videos

Đại từ sở hữu phù hợp với ngữ cảnh chỉ có 🡪 their

**Question 21:** **A.** so it also includes fashion and lifestyle. **B.** but it also includes fashion and lifestyle.  
**C.** but it even includes fashion and lifestyle. **D.** so it even includes fashion and lifestyle.

**Cấu trúc:** not only ... but also

**Question 22:** **A.** which their fans adore to follow. **B.** that their fans love to follow.

**C.** which their fans hate to follow. **D.** that their fans enjoy to follow.

Các đáp án khác đều sai do chỉ có: **love/hate + to V0/V-ing**, đáp án C sai nghĩa

Các động từ trong các câu còn lại + V-ing

**Question 23:** **A.** how talent the artists are **B.** how talents do they have

**C.** how talented the artists are **D.** how talentless the artists can be

How + adj + S + V (cảm thán)

***Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 24 to 28.***

Music is a big part of our lives because it makes us happy and helps us relax. There are many types of music, such as pop, rock, classical, **(24)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** jazz. Everyone has their favorite kind of music. For example, some people like to listen to music when they are sad, and it makes them feel better. Others, on the other hand, like to listen to music when they are happy and want to dance. Additionally, learning to **(25)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** an instrument is also very fun. Many people learn to play the guitar, piano, or drums. Furthermore, playing music with friends can be a great way **(26)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** time together. Similarly, singing is another way to enjoy music. You can sing alone or in a group, like a choir. Moreover, there are many famous **(27)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** and bands. Some of them travel around the world to perform concerts. Going to a concert is an exciting experience because you can see your favorite musicians live and enjoy the music with many other fans. **(28)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, music is also important in movies and TV shows. It helps to create the mood and makes the story more interesting.

*Reference: https://www.hollywoodreporter.com*

**Question 24:** **A.** and **B.** or **C.** yet **D.** so

Đang **liệt kê** các thể loại nhạc: dùng and

**Question 25:** **A.** have **B.** make **C.** take **D.** play

**Play an instrument: chơi nhạc cụ**

**Question 26:** **A.** spending **B.** to spend **C.** to spending **D.** spends

Dựa vào nghĩa, vế câu đang chỉ mục đích "để làm gì đó" 🡪 dùng to V0

**Question 27:** **A.** musics **B.** musical **C.** musicians **D.** musically

A. musics B. musical (adj) C. musicians (n) D. musically (adv)

Sau tính từ "famous" cần 1 danh từ

**Question 28:** **A.** Finally **B.** Secondly **C.** Thirdly **D.** Conversely

Dựa vào nghĩa, ý văn đang ở cuối vế câu 🡪 dùng finally.

***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 from 29 to 33.***

K-pop, or Korean pop music, has become very popular around the world. It started in South Korea and is known for its catchy songs, cool dances, and colorful music videos. Famous groups like BTS, BLACKPINK, and EXO have helped make K-pop popular everywhere. Social media has played a big role in spreading K-pop, which allowed fans to connect with **their** favorite artists and each other. This has helped K-pop become popular in many countries.

In addition, K-pop has changed the global music industry in many ways. K-pop artists often top music charts around the world, perform in big stadiums, and work with Western artists. The K-pop industry uses new technology and smart marketing, which influences how music is made and **posted**. Moreover, K-pop stars train hard to sing, dance, and look good, which also sets high standards for other performers. As K-pop grows, it will continue to shape the future of popular music and bring different cultures together.

*Reference: https://www.kpopmusic.co.uk*

**Question 29:** What is the main idea of the passage?

**A.** Explain why K-pop is popular **B.** Discuss information about K-pop

**C.** List out famous music groups **D.** Share opinions about K-pop

**Câu 29: Nội dung chính của đoạn văn là gì?**

A. Giải thích lý do tại sao K-pop phổ biến

B. Thảo luận về thông tin liên quan đến K-pop

C. Liệt kê các nhóm nhạc nổi tiếng

D. Chia sẻ ý kiến về K-pop

**Giải thích:** Đoạn văn nói về sự phổ biến của K-pop, cách mà nó lan rộng ra toàn thế giới, và tác động của nó đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Đáp án đúng là B.

**Question 30:** What does the word “**their**” in the 1st paragraph refer to?

**A.** K-pop groups’ **B.** artists’ **C.** fans’ **D.** people’s

Câu 30: Từ "their" trong đoạn 1 ám chỉ đến ai?

A. Các nhóm K-pop

B. Các nghệ sĩ

C. Người hâm mộ

D. Mọi người

**Giải thích:** Từ "their" trong câu "Social media has played a big role in spreading K-pop, which allowed fans to connect with their favorite artists..." ám chỉ đến "fans", tức là người hâm mộ. Đáp án đúng là C.

**Question 31:** The word “**posted**” in the 2nd paragraph is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** reached **B.** delayed **C.** uploaded **D.** eliminated

Câu 31: Từ "posted" trong đoạn 2 gần nghĩa nhất với từ nào sau đây?

A. Đạt được B. Trì hoãn C. Tải lên D. Loại bỏ

**Giải thích:** Từ "posted" trong ngữ cảnh "how music is made and posted" nghĩa là "được đăng tải", tức là "uploaded". Đáp án đúng là C.

**Question 32:** According to the passage, how has social media helped spread K-pop?

**A.** played a big role in making K-pop popular everywhere.

**B.** used catchy songs, cool dances, and colorful music videos

**C.** has helped K-pop become popular in many countries.

**D.** allowed fans to connect with their favorite artists

Theo đoạn văn, mạng xã hội đã giúp lan tỏa K-pop như thế nào?

A. Đóng vai trò lớn trong việc làm cho K -pop trở nên phổ biến ở khắp nơi.

B. Sử dụng các bài hát bắt tai, vũ đạo đẹp mắt, và video âm nhạc rực rỡ.

C. Đã giúp K-pop trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia.

D. Cho phép người hâm mộ kết nối với nghệ sĩ yêu thích của họ.

**Giải thích:** Social media has played a big role in spreading K-pop, which allowed fans to connect with **their** favorite artists and each other. This has helped K-pop become popular in many countries.

🡪 Mạng xã hội đã giúp K-pop lan rộng bằng cách "cho phép người hâm mộ kết nối với nghệ sĩ yêu thích của họ", điều này giúp K-pop trở nên phổ biến hơn. Đáp án đúng là D.

**Question 33:** According to the passage, which of the following is **NOT** true?

**A.** K-pop artists often have a high rank in music charts.

**B.** K-pop industry uses new technology and smart marketing.

**C.** K-pop stars train hard to sing, dance, and look good.

**D.** K-pop will stop shaping the future of popular music.

Câu 33: Theo đoạn văn, điều nào sau đây là KHÔNG đúng?

A. Các nghệ sĩ K-pop thường có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc.

B. Ngành công nghiệp K-pop sử dụng công nghệ mới và chiến lược tiếp thị thông minh.

C. Các ngôi sao K-pop rèn luyện vất vả để hát, nhảy và trông đẹp.

D. K-pop sẽ ngừng định hình tương lai của âm nhạc phổ biến.

**Giải thích:** As K-pop grows, it will continue to shape the future of popular music and bring different cultures together.

🡪 Đoạn văn không nói rằng K-pop sẽ "ngừng định hình tương lai của âm nhạc phổ biến", mà ngược lại, nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đển tương lai của âm nhạc. Đáp án đúng là D.

***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 from 34 to 40.***

Chau Van singing, also known as "Hát Chầu Văn," is a traditional form of Vietnamese music that plays a vital role in the country's cultural and spiritual life. Originating from the northern regions of Vietnam, Chau Van is closely associated with the worship of spirits in the Đạo Mẫu religion. This music style combines chanting and folk songs with a variety of musical instruments, including drums, cymbals, and traditional Vietnamese stringed instruments like the đàn nguyệt (moon lute) and đàn nhị (two-string fiddle). The lyrics of Chau Van songs often praise deities, recount legends, and express the performers' reverence for the divine. Performances are typically vibrant and energetic, involving elaborate **costumes**, rhythmic drumming, and lively melodies that aim to evoke a **spiritual** atmosphere. Chau Van singing is not only an artistic expression but also a form of communication with the spiritual world, often performed during rituals to invoke spirits for blessings or to honor ancestors.

The music is characterized by its repetitive, rhythmic patterns and the call-and-response structure between the singer and the instrumental ensemble. Despite **its** deep roots in Vietnamese culture, Chau Van singing faces some challenges in the modern era, including competition from contemporary music genres and a decline in the number of young practitioners. Efforts are being made to preserve this traditional art form, including its recognition by UNESCO as an intangible cultural heritage, which helps raise awareness and appreciation among both locals and international audiences.

*Reference: https://vnexpress.net*

**Question 34:** What can be the best title for the passage?

**A.** The History of Vietnamese Folk Music.

**B.** The Spiritual Significance of Chau Van Singing.

**C.** Chau Van Singing: A Traditional Vietnamese Art Form.

**D.** Modern Challenges of Traditional Music in Vietnam

**Câu 34: Tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn là gì?**

A. Lịch sử của nhạc dân gian Việt Nam.

B. Ý nghĩa tâm linh của hát Chầu Văn.

C. Hát Chầu Văn: Một hình thức nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

D. Thách thức hiện đại đối với âm nhạc truyền thống ở Việt Nam.

**Giải thích:** Đoạn văn giới thiệu về hát Chầu Văn, một hình thức nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, từ nguồn gốc, ý nghĩa, đến các yếu tố đặc trưng và những thách thức hiện đại. Vì vậy, tiêu đề phù hợp nhất là C.

**Question 35:** The word “**costumes**” in the passage is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** instruments **B.** decorations **C.** clothes **D.** cultures

**Câu 35: Từ "costumes" trong đoạn văn gần nghĩa nhất với từ nào sau đây?**

A. Nhạc cụ B. Trang trí C. Trang phục D. Văn hóa

**Giải thích:** Từ "costumes" trong ngữ cảnh "involving elaborate costumes, rhythmic drumming" có nghĩa là "trang phục". Đáp án đúng là C.

**Question 36:** The word “**spiritual**” in the passage is opposite in meaning to \_\_\_\_\_\_.

**A.** physical **B.** psychological **C.** religious **D.** mental

**Câu 36: Từ "spiritual" trong đoạn văn trái nghĩa với từ nào?**

A. Vật chất B. Tâm lý C. Tôn giáo D. Tinh thần

**Giải thích:** Từ "spiritual" có nghĩa là "tinh thần, tâm linh", và từ trái nghĩa với nó trong các lựa chọn là "physical" (vật chất, thuộc về vật chất). Đáp án đúng là A.

**Question 37:** Chau Van singing an important part of Vietnamese culture because it \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A.** helps entertain foreign visitors **B.** is performed at all public events.

**C.** plays a role in spiritual rituals and worship. **D.** is the most popular music style in Vietnam.

**Câu 37: Hát Chầu Văn là một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam vì nó \_\_\_\_\_\_**

A. Giúp giải trí cho du khách nước ngoài

B. Được biểu diễn tại tất cả các sự kiện công cộng.

C. Đóng vai trò trong các nghi lễ tâm linh và thờ cúng.

D. Là phong cách âm nhạc phổ biến nhất ở Việt Nam.

**Giải thích:** is a traditional form of Vietnamese music that plays a vital role in the country's cultural and spiritual life. Originating from the northern regions of Vietnam, Chau Van is closely associated with the worship of spirits in the Đạo Mẫu religion.

🡪 Đoạn văn cho biết hát Chầu Văn liên quan chặt chẽ đến các nghi lễ thờ cúng trong tôn giáo Đạo Mẫu và thường được biểu diễn trong các nghi thức để giao tiếp với thế giới tâm linh. Vì vậy, đáp án đúng là C.

**Question 38:** The word “**its**” in the passage refers to \_\_\_\_\_\_.

**A.** the music’s **B.** the singer’s **C.** the instrument’s **D.** the culture’s

**Câu 38: Từ "its" trong đoạn văn ám chỉ đến \_\_\_\_\_\_\_**

A. Âm nhạc B. Người hát C. Nhạc cụ D. Văn hóa

**Giải thích:** Từ "its" trong câu "The music is characterized by its repetitive, rhythmic patterns..." ám chỉ đến "the music", tức là âm nhạc. Đáp án đúng là A.

**Question 39:** Which of the following is **NOT** mentioned in the passage?

**A.** Chau Van singing is a form of communication with spirits.

**B.** Chau Van singing uses a variety of traditional instruments.

**C.** Chau Van singing is dealing with several modern challenges.

**D.** Chau Van singing is the oldest form of music in Vietnam.

**Câu 39: Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập trong đoạn văn?**

A. Hát Chầu Văn là một hình thức giao tiếp với các linh hồn.

B. Hát Chầu Văn sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống.

C. Hát Chầu Văn đang đối mặt với nhiều thách thức hiện đại.

D. Hát Chầu Văn là hình thức âm nhạc cổ nhất ở Việt Nam.

**Giải thích:** Đoạn văn không nói rằng hát Chầu Văn là hình thức âm nhạc cổ nhất ở Việt Nam, mà chỉ nói về tầm quan trọng của nó trong văn hóa và những thách thức hiện tại. Đáp án đúng là D.

**Question 40:** It can be inferred from the passage that \_\_\_\_\_\_.

**A.** Chau Van singing is losing its popularity among the young.

**B.** The Vietnamese government is ignoring Chau Van singing.

**C.** International recognition always helps preserve traditional arts.

**D.** Chau Van singing is mostly performed outside Vietnam.

**Câu 40: Có thể suy ra từ đoạn văn rằng \_\_\_\_\_\_.**

A. Hát Chầu Văn đang mất dần sự phổ biến trong giới trẻ.

B. Chính phủ Việt Nam đang bỏ qua hát Chầu Văn.

C. Sự công nhận quốc tế luôn giúp bảo tồn nghệ thuật truyền thống.

D. Hát Chầu Văn chủ yếu được biểu diễn ngoài Việt Nam.

**Giải thích:** Chau Van singing faces some challenges in the modern era, including competition from contemporary music genres and a decline in the number of young practitioners.

🡪 Đoạn văn đề cập đến việc số lượng người trẻ theo học hát Chầu Văn đang giảm dần, và rằng nghệ thuật này đang đối mặt với nhiều thách thức trong thời hiện đại. Do đó, có thể suy ra rằng hát Chầu Văn đang mất dần sự phổ biến trong giới trẻ. Đáp án đúng là A.

**------------------HẾT------------------**

*- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;*

*- Giám thị không giải thích gì thêm.*