| **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** **KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT**  **HÀ NỘI THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018**  Môn thi: **TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề*  (Đề thi gồm 04 trang) **Mã đề: 04** |
| --- |

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

**Question 1.** **A.** burden **B.** curtain **C.** turtle **D.** curriculum

**Question 2.** **A.** though **B.** tough **C.** thought **D.** through

**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 primary stress in following questions.**

**Question 3.** **A.** apology **B.** canoeing **C.** industry **D.** disaster

**Question 4.** **A.** cosmopolitan **B.** communication **C.** multicultural **D.** metropolitan

**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.** Our teacher asked us to write a short **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** about our summer vacation and share it with the class.  
**A.** story **B.** essay **C.** report **D.** paragraph

**Question 6.** By 2050, more people **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** English as a global language.

**A.** will be speaking **B.** spoke **C.** was speaking **D.** speak

**Question 7.** The new mall is **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** than the old one, offering more stores and cafes.

**A.** more modern **B.** most modern **C.** the modernist **D.** so modern

**Question 8.** If it **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** tomorrow morning, we **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** at home and watch movies instead of going out.

**A.** rains/will stay **B.** rain/stay **C.** will rain/stays **D.** raining/will stay

**Question 9.** Nam and Toni ore chatting after school.  
- Nam: “Let's go swimming this afternoon"

– Tom: "**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**”

**A.** Never mind**.** **B.** It’s my pleasure. **C.** That's a good idea**.** **D.** Thank you.

**Question 10.** Mike: We’re looking for a talented artist for the music program next month.  
Sarah: My friend Anna, **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** sings folk songs very well, may be suitable.

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

**Question 11.** He feels very **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** to pass the coming exam easily because he has studied hard for a long time.

**A.** nervous **B.** disappointed **C.** bored **D.** confident

**Question 12.** I’ve got so **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** spare time now I’m thinking of taking in a new hobby like stamp collecting.

**A.** few **B.** much **C.** little **D.** a lot of

**Read the following 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 13 to 16.**

| **TIME MANAGEMENT**   1. Plan your day **(13)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ahead to stay organized**.** 2. Avoid distractions when working on important tasks. 3. Set **(14)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** clear goals for each study session. 4. Prioritize tasks based on the urgency. 5. **(15)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** to deadlines and manage your time efficiently. 6. Allocate **(16)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** breaks to avoid burnout. |
| --- |

**Question 13:** **A.** on **B.** with **C.** for **D.** by

**Question 14:** **A.** x **B.** a **C.** the **D.** an

**Question 15:** **A.** Listen **B.** Pay attention **C.** Focus **D.** Ignore

**Question 16:** **A.** rest s **B.** rested **C.** resting **D.** restful

**Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 17 to 18.**

**Question 17:** Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.

We decided to help at the local community center last month. Everything didn’t go as planned**.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.  
**a.** To our surprise, we were asked to paint the walls of the community center.  
**b.** We were excited to help, but the day before, we learned we had to bring our own paint.  
**c.** At first, we were happy to join the event.

**A.** c-b-a **B.** a-c-b **C.** b-a-c **D.** a-b-c

**Question 18:** Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most appropriately.

**A.** After finishing the painting, we felt very happy with our work.  
**B.** We later found out that the community center was already painted**.**  
**C.** We then realized that we had forgotten to buy the paint.  
**D.** The center’s staff were very happy with our help.

**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 19 to 24.**

         Moc Chau has recently become a popular tourist attraction that draws travellers throughout the year. People are attracted to this lovely town to admire its endless hills. The picturesque scenery here is unlike anything else in Viet Nam. **(19)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** remain untouched by people. Apart from its fabulous scenery, Moc Chau is also famous for its local dishes, which are new to outsiders. People usually **(20)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** tem out of curiosity and end up falling in love with their amazing taste. The town is known for having **(21)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** beauty to captivate anyone who visits. **(22)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, another attraction of this small town is its honest and friendly people. Visiting small villages in Moc Chau, tourists are welcomed into the local homes and treated with **(23)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. The warm and open hospitality of the people here has made it a delightful experience for domestic as well as **(24)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** visitors.

**Question 19:** **A.** Another places **B.** Many places **C.** Others places **D.** Any places

**Question 20: A.** try **B.** are trying **C.** trys **D.** is trying

**Question 21: A.** not enough natural **B.** enough natural

**C.** natural enough **D.** not natural enough

**Question 22: A.** Because **B.** Moreover **C.** Although **D.** Since

**Question 23: A.** com wine handmade **B.** homemade com wine

**C.** homemade wine com **D.** wine handmade com

**Question 24: A.** internal **B.** internation **C.** international **D.** internationally

**Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.**

**Question 25:**It was unfair that Paul failed the driving test.

**A.** Paul was not fair in doing the driving test. **B.** It was unfair of Paul to fail the driving test.

**C.** Paul didn't deserve to fail the driving test. **D.** Paul failed the driving test because he was unfair.

**Question 26:**“I have never eaten such delicious food before,” said the guest.

**A.** The guest said that he had never eaten such delicious food before.  
**B.** The guest said that he had never eaten such delicious food**.**  
**C.** The guest said that he has never eaten such delicious food before.  
**D.** The guest said that he never ate such delicious food before.

**Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.**

**Question 27:**millions /people / watch /popular TV programme / every week

**A.** Millions people watch the popularTV programme every week.

**B.** Millions of people are watching popular TV programme every week.

**C.** Millions of people watch this popular TV programme every week.

**D.** Millions people watched that popularTV programme every week.

**Question 28:**know/telephone number/give her/ring

**A.** Knowing her telephone number, I didn't give her a ring. **B.** To know her telephone number, I don't give her a ring.

**C.** I know her telephone number, I would give her a ring. **D.** If I knew her telephone number, I would give her a ring.


**Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.**

**Question 29.** What does the sign mean?



**A.** Crossroads ahead**.** **B.** Road widens **C.** Residential areas **D.** Opening bridge ahead**.**

**Question 30.** What does this notice say?



**A.** It always costs £20 to park here. **B.** You will be fined £20 if you park here.

**C.** You must pay £20 if you lose your tickets. **D.** You can park for free if you lose your ticket.

**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 following questions from 31 to 36.**

         When another old cave is discovered in the south of France, it is not usually news. Rather, it is an ordinary event. Such discoveries are so frequent these days that hardly anybody pays heed to them.

         However, when the Lascaux cave complex was discovered in 1940, the world was amazed**.** Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. The scenes show people hunting animals, such as bison or wild cats. Other images depict birds and, most noticeably, horses, which appear in more than 300 wall images, by far outnumbering all other animals.

         Early artists drawing these animals accomplished a **monumental** and difficult task. They did not limit themselves to the easily accessible walls but earned their painting materials to spaces that required climbing steep walls or crawling into narrow passages in the Lascaux complex. Unfortunately, the paintings have been exposed to the destructive action of water and temperature changes, which easily wear the images away. Because the Lascaux caves have many entrances, air movement has also **damaged** the images inside. Although they are not out in the open air, where natural light would have destroyed them long ago, many of the images have deteriorated and are barely recognizable. To prevent further damage, the site was closed to tourists in 1963, 23 years after it was discovered**.**

*(*[*https://www.ets.org/toefl,junior/prepare/standard****\_****sample****\_***](https://www.ets.org/toefl,junior/prepare/standard_sample_)*questions/reading****\_****comprehension)*

**Question 31.** Which title best summarizes the main idea of the passage?

**A.** Hidden prehistoric paintings          **B.** Wild animals in art

**C.** Exploring caves respectfully       **D.** Determining the age of French caves

**Question 32.** The word “damaged” in the passage is CLOSEST in meaning to **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**A.** repaired **B.** created **C.** destroyed **D.** built

**Question 33.** What surprised the world about the Lascaux cave when it was discovered?

**A.** The caves contained many entrances. **B.** The walls were covered in paintings of ancient life.  
**C.** The caves were difficult to access. **D.** The images depicted only wild cats and bison.

**Question 34.** What kind of animals are shown most frequently in the Lascaux cave paintings?  
**A.** Birds **B.** Horses **C.** Bison **D.** Wild cats

**Question 35.** The word **"**monumental**"** in paragraph 2 is OPPOSITE in meaning to:  
**A.** impressive **B.** small **C.** gigantic **D.** overwhelming

**Question 36.** Why were the Lascaux caves closed to tourists in 1963?  
**A.** The paintings were exposed to air, water, and temperature changes.  
**B.** The paintings were stolen.  
**C.** The caves were not safe for visitors.  
**D.** The caves were too crowded with tourists.

**Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, 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 37 to 40.**

        Community service is when you work for free to **(37)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. Usually, students choose to do community service as volunteers, meaning that they **(38)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. Community service is important for many reasons. Taking part in volunteering teaches compassion and understanding. You can volunteer for something you really believe and have an interest in, and can volunteer as much as you'd like or have time for. Community service develops a sense of social responsibility - a global view of society and a heart for "giving back" and helping others. It also provides an opportunity to apply what you have learnt to real life events, and to develop life skills. Furthermore, **(40)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. It also helps you to improve the quality of life.

**A.** it allows you to build relationships with peers and adults

**B.** choose to help out because they want to do it

**C.** you really believe and have an interest in it

**D.** help benefit the public or your community

**Question 37.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. **Question 38.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. **Question 39.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. **Question 40.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**HẾT**

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

**Question 1.** **A.** burden **B.** curtain **C.** turtle **D.** curriculum

| **A.** burden /ˈbɜːrdən/  **B.** curtain /ˈkɜːrtən/  **C.** turtle /ˈtɜːrtl/  **D.** curriculum /kəˈrɪkjələm/  Đáp án: **D.** Curriculum |
| --- |

**Question 2.** **A.** though **B.** tough **C.** thought **D.** through

| **A.** though /ðoʊ/ **B.** tough /tʌf/ **C.** thought /θɔːt/ **D.** through /θruː/  Đáp án: **B.** tough  “gh” ở **B.** tough được phát âm /f/, trong khi ở những từ khác “gh” là âm câm “không được phát âm”. |
| --- |

**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 primary stress in following questions.**

**Question 3.** **A.** apology **B.** canoeing **C.** industry **D.** disaster

| Question 3: **A.** apology, **B.** canoeing, **C.** industry, **D.** disaster  **A.** apology /əˈpɒlədʒi/  **B.** canoeing /kəˈnuːɪŋ/  **C.** industry /ˈɪndəstri/  **D.** disaster /dɪˈzɑːstə/  Khác biệt: **C.** industry (Trọng âm ở âm tiết đầu tiên) |
| --- |

**Question 4.** **A.** cosmopolitan **B.** communication **C.** multicultural **D.** metropolitan

| Question 4: **A.** cosmopolitan, **B.** communication, **C.** multicultural, **D.** metropolitan  **A.** cosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlɪtən/  **B.** communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/  **C.** multicultural /ˌmʌltɪˈkʌltʃərəl/  **D.** metropolitan /ˌmɛtrəˈpɒlɪtən/  Khác biệt: **B.** communication (Trọng âm ở âm tiết thứ tư) |
| --- |

**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.** Our teacher asked us to write a short **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** about our summer vacation and share it with the class.  
**A.** story **B.** essay **C.** report **D.** paragraph

| **Question 5. Our teacher asked us to write a short \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ about our summer vacation and share it with the class.**  **A. story** (câu chuyện)  **B. essay** (bài tiểu luận)  **C. report** (báo cáo)  **D. paragraph** (đoạn văn)  **Đáp án:** **B. essay**  **Giải thích:** "Essay" (bài tiểu luận) là một bài viết ngắn về một chủ đề cụ thể, phù hợp khi mô tả kỳ nghỉ hè trong bối cảnh lớp họ**c.** |
| --- |

**Question 6.** By 2050, more people **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** English as a global language.

**A.** will be speaking **B.** spoke **C.** was speaking **D.** speak

| **Question 6. By 2050, more people \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ English as a global language.**   1. **will be speaking** 2. **spoke** 3. **was speaking** 4. **speak**   **Đáp án:** **A. will be speaking**  **Giải thích:** Thì tương lai tiếp diễn ("will be speaking") diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Dấu hiệu nhận biết ở đây là "By 2050" (vào năm 2050), biểu thị một thời điểm cụ thể trong tương lai. |
| --- |

**Question 7.** The new mall is **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** than the old one, offering more stores and cafes.

**A.** more modern **B.** most modern **C.** the modernist **D.** so modern

| **The new mall is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ than the old one, offering more stores and cafes.** (Trung tâm mua sắm mới **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** hơn cái cũ, với nhiều cửa hàng và quán cà phê hơn.)  **A. more modern** - hiện đại hơn  **B. most modern** - hiện đại nhất  **C. the modernist** - nhà hiện đại nhất (không đúng ngữ cảnh)  **D. so modern** - rất hiện đại  **Giải thích:** Ở đây cần một từ so sánh hơn vì đang so sánh giữa hai trung tâm mua sắm, do đó "more modern" là đúng. |
| --- |

**Question 8.** If it **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** tomorrow morning, we **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** at home and watch movies instead of going out.

**A.** rains/will stay **B.** rain/stay **C.** will rain/stays **D.** raining/will stay

| **A. rains/will stay** (Nếu trời **mưa** vào sáng mai, chúng ta **sẽ ở** nhà và xem phim thay vì ra ngoài.)  Cấu trúc: **If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V (nguyên mẫu)**. |
| --- |

**Question 9.** Nam and Toni ore chatting after school.  
- Nam: “Let's go swimming this afternoon"

– Tom: "**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**”

**A.** Never mind**.** **B.** It’s my pleasure. **C.** That's a good idea**.** **D.** Thank you.

| **Nam và Toni:** "Hãy đi bơi chiều nay."  **A. Không có gì.**  **B. Rất vui được giúp.**  **C. Đó là một ý tưởng hay.**  **D. Cảm ơn.**  **Tom:** **C. Đó là một ý tưởng hay.** **Giải thích:** Đây là phản hồi tích cực và đồng tình với ý kiến của Nam. |
| --- |

**Question 10.** Mike: We’re looking for a talented artist for the music program next month.  
Sarah: My friend Anna, **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** sings folk songs very well, may be suitable.

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

| **Sarah: My friend Anna, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sings folk songs very well, may be suitable.** **D. who**  **Cấu trúc**: Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clause) dùng "who" để chỉ người là chủ ngữ.  **Giải thích**: "Who" được dùng để thay thế cho "Anna", là người chủ động hát rất hay. (Anna là chủ ngữ). |
| --- |

**Question 11.** He feels very **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** to pass the coming exam easily because he has studied hard for a long time.

**A.** nervous **B.** disappointed **C.** bored **D.** confident

| **He feels very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to pass the coming exam easily because he has studied hard for a long time.**  **Dịch:** Anh ấy cảm thấy rất **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** để dễ dàng vượt qua kỳ thi sắp tới vì anh đã học hành chăm chỉ trong thời gian dài.  **A.** nervous (lo lắng)  **B.** disappointed (thất vọng)  **C.** bored (nhàm chán)  **D.** confident (tự tin)  **Đáp án:** **D.** confident  **Giải thích:** "Confident" (tự tin) là cảm giác đúng khi nói về việc sẵn sàng vượt qua kỳ thi. |
| --- |

**Question 12.** I’ve got so **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** spare time now I’m thinking of taking in a new hobby like stamp collecting.

**A.** few **B.** much **C.** little **D.** a lot of

| **I’ve got so \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ spare time now I’m thinking of taking in a new hobby like stamp collecting.**  **Đáp án:** **B.** much  **Cấu trúc:** "so much + danh từ không đếm được"  **Giải thích:** "Much" được dùng với danh từ không đếm được (spare time).  **Dịch:** Tôi có rất nhiều thời gian rảnh, bây giờ tôi đang nghĩ đến việc bắt đầu một sở thích mới như sưu tập tem. |
| --- |

**Read the following 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 13 to 16.**

| **TIME MANAGEMENT**   1. Plan your day **(13)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ahead to stay organized**.** 2. Avoid distractions when working on important tasks. 3. Set **(14)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** clear goals for each study session. 4. Prioritize tasks based on the urgency. 5. **(15)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** to deadlines and manage your time efficiently. 6. **(16)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** rest time to avoid burnout. |
| --- |

**Question 13:** **A.** on **B.** with **C.** for **D.** by

**Question 14:** **A.** x **B.** a **C.** the **D.** an

**Question 15:** **A.** Listen **B.** Pay attention **C.** Focus **D.** Ignore

**Question 16:** **A.** Allocate **B.** Allocation **C.** Allocating **D.** Allocates

| **Câu:** "Plan your day **(13)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ahead to stay organize**d.**" (Lập kế hoạch cho ngày của bạn trước để giữ sự ngăn nắp.)  **Giải thích:** Cụm từ chính xác là "Plan your day **for** ahead," nghĩa là "lập kế hoạch cho một ngày trước đó." Ở đây cần dùng giới từ "for" để diễn đạt đúng nghĩa**.** Đáp án đúng là **C. for**.  Plan for: Lập kế hoạch “chi tiết” cho cái gì đó  **Câu 14:**  **Câu:** "Set **(14)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** clear goals for each study session." (Đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mỗi buổi họ**c.**)  **Giải thích:** Ở đây nói về một trường hợp chung, các mục tiêu rõ ràng (clear goals), không cần dùng mạo từ. Vì vậy đáp án đúng là **A. x (không mạo từ)**.  **Câu 15:**  **Câu:** "**(15)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** to deadlines and manage your time efficiently." (Chú ý đến thời hạn và quản lý thời gian của bạn hiệu quả.)  **Giải thích:** Cụm từ thích hợp ở đây là "Pay attention to deadlines" (Chú ý đến thời hạn), vì nói về việc phải để ý tới các thời hạn công việ**c.** Đáp án đúng là **B. Pay attention**.  **Câu 16:**  **Câu:** "**(16)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** rest time to avoid burnout." (Phân bổ thời gian nghỉ ngơi để tránh kiệt sứ**c.**)  **Giải thích:** **Allocate** là động từ, và trong câu này, nó được sử dụng để chỉ hành động phân bổ thời gian nghỉ ngơi. |
| --- |

**Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 17 to 18.**

**Question 17:** Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.

We decided to help at the local community center last month. Everything didn’t go as planned**.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.  
**a.** To our surprise, we were asked to paint the walls of the community center.  
**b.** We were excited to help, but the day before, we learned we had to bring our own paint.  
**c.** At first, we were happy to join the event.

**A.** c-b-a **B.** a-c-b **C.** b-a-c **D.** a-b-c

**Question 18:** Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most appropriately.

**A.** After finishing the painting, we felt very happy with our work.  
**B.** We later found out that the community center was already painted**.**  
**C.** We then realized that we had forgotten to buy the paint.  
**D.** The center’s staff were very happy with our help.

**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 19 to 24.**

         Moc Chau has recently become a popular tourist attraction that draws travellers throughout the year. People are attracted to this lovely town to admire its endless hills. The picturesque scenery here is unlike anything else in Viet Nam. **(19)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** remain untouched by people. Apart from its fabulous scenery, Moc Chau is also famous for its local dishes, which are new to outsiders. People usually **(20)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** tem out of curiosity and end up falling in love with their amazing taste. The town is known for having **(21)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** beauty to captivate anyone who visits. **(22)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, another attraction of this small town is its honest and friendly people. Visiting small villages in Moc Chau, tourists are welcomed into the local homes and treated with **(23)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. The warm and open hospitality of the people here has made it a delightful experience for domestic as well as **(24)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** visitors.

**Question 19:** **A.** Another places **B.** Many places **C.** Others places **D.** Any places

**Question 20: A.** try **B.** are trying **C.** trys **D.** is trying

**Question 21: A.** not enough natural **B.** enough natural

**C.** natural enough **D.** not natural enough

**Question 22: A.** Because **B.** Moreover **C.** Although **D.** Since

**Question 23: A.** com wine handmade **B.** homemade com wine

**C.** homemade wine com **D.** wine handmade com

**Question 24: A.** internal **B.** internation **C.** international **D.** internationally

| Mộc Châu gần đây đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách quanh năm. Mọi người bị thu hút đến thị trấn đáng yêu này để chiêm ngưỡng những ngọn đồi bất tận của nó. Phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở đây không giống bất cứ nơi nào khác ở Việt Nam. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vẫn không bị ảnh hưởng bởi mọi người. Ngoài phong cảnh tuyệt đẹp, Mộc Châu còn nổi tiếng với những món ăn địa phương còn mới lạ với người ngoài. Mọi người thường (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vì tò mò và cuối cùng phải lòng hương vị tuyệt vời của chúng. Thị trấn được biết đến vì có (21) vẻ đẹp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ để quyến rũ bất cứ ai ghé thăm. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, một điểm thu hút khác của thị trấn nhỏ này là những con người trung thực và thân thiện. Đến thăm những ngôi làng nhỏ ở Mộc Châu, khách du lịch được chào đón vào những ngôi nhà địa phương và được đối xử với (23) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Sự hiếu khách nồng nhiệt và cởi mở của người dân ở đây đã làm cho nó trở thành một trải nghiệm thú vị cho du khách trong nước cũng như (24) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **Câu 19:**  **Câu: "The town is known for having (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ beauty to captivate anyone who visits."**  **Đáp án: B. Many places**  **Giải thích:**  "Many places" (nhiều nơi) là cụm danh từ dùng để chỉ số lượng. Trong ngữ cảnh này, nó nhấn mạnh rằng có nhiều nơi trong Moc Chau vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị ảnh hưởng bởi con người.  **Câu 20:**  **Câu: "People usually (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ them out of curiosity and end up falling in love with their amazing taste."**  **Đáp án: A. try**  **Giải thích:**  "Try" (thử) là động từ nguyên thể, phù hợp với cấu trúc câu. Câu này dùng để chỉ thói quen của mọi người, do đó cần động từ ở dạng nguyên thể.  **Câu 21:**  **Câu: "The town is known for having (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ beauty to captivate anyone who visits."**  **Đáp án: C. natural enough**  **Giải thích:**  "Natural enough" có nghĩa là vẻ đẹp tự nhiên của thị trấn đủ hấp dẫn để thu hút du khách.  Cấu trúc "adjective + enough" (tính từ + đủ) thường dùng để chỉ ra rằng một điều gì đó đạt đến mức độ cần thiết.  Các lựa chọn khác không chính xác về ngữ pháp hoặc không phù hợp với ý nghĩa.  **Câu 22:**  **Câu: "(22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, another attraction of this small town is its honest and friendly people."**  **Đáp án: B. Moreover**  **Giải thích:**  "Moreover" (hơn nữa) là liên từ dùng để thêm thông tin. Nó thường được dùng để kết nối hai ý tưởng liên quan.  Cấu trúc: "Moreover + [một câu]" cho thấy rằng điều được nói đến tiếp theo là một bổ sung cho ý trước đó.  **Câu 23:**  **Câu: "Visiting small villages in Moc Chau, tourists are welcomed into the local homes and treated with (23) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_."**  **Đáp án: B. homemade com wine**  **Giải thích:**  "Homemade com wine" (rượu ngô làm tại nhà) là cách diễn đạt tự nhiên để chỉ loại rượu địa phương.  "Homemade" là tính từ mô tả cách thức sản xuất, và "com wine" là danh từ chỉ loại rượu. Cấu trúc này đúng và hợp lý.  **Câu 24:**  **Câu: "The warm and open hospitality of the people here has made it a delightful experience for domestic as well as (24) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ visitors."**  **Đáp án: C. international**  **Giải thích:**  "International" (quốc tế) là tính từ miêu tả khách du lịch từ các quốc gia khác.  Cấu trúc "as well as" dùng để kết nối hai danh từ, và "international" là lựa chọn phù hợp để diễn tả những khách du lịch từ nước ngoài. |
| --- |

**Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.**

**Question 25:**It was unfair that Paul failed the driving test.

**A.** Paul was not fair in doing the driving test. **B.** It was unfair of Paul to fail the driving test.

**C.** Paul didn't deserve to fail the driving test. **D.** Paul failed the driving test because he was unfair.

**Question 26:**“I have never eaten such delicious food before,” said the guest.

**A.** The guest said that he had never eaten such delicious food before.  
**B.** The guest said that he had never eaten such delicious food**.**  
**C.** The guest said that he has never eaten such delicious food before.  
**D.** The guest said that he never ate such delicious food before.

| **Question 25: It was unfair that Paul failed the driving test. -** Thật không công bằng khi Paul trượt bài kiểm tra lái xe.  **A. Paul was not fair in doing the driving test.** (Không phù hợp về nghĩa.)  **B. It was unfair of Paul to fail the driving test.** (Ý không đúng, Paul không phải là người gây ra sự bất công.)  **C. Paul didn't deserve to fail the driving test.** (Đúng, câu này diễn đạt rằng Paul không đáng bị trượt, phù hợp với nghĩa gốc.)  **D. Paul failed the driving test because he was unfair.** (Ý không phù hợp với câu gốc.)  **Đáp án: C. Paul didn't deserve to fail the driving test.**  **Question 26: “I have never eaten such delicious food before,” said the guest. -** Vị khách nói: “Tôi chưa bao giờ ăn món ăn ngon như vậy trước đây”.  **A. The guest said that he had never eaten such delicious food before.** (Câu này đúng vì nó sử dụng thì quá khứ hoàn thành phù hợp với câu tường thuật.)  **B. The guest said that he had never eaten such delicious food.** (Thiếu từ “before,” không hoàn toàn đúng.)  **C. The guest said that he has never eaten such delicious food before.** (Sử dụng sai thì, "has" không đúng trong câu tường thuật quá khứ.)  **D. The guest said that he never ate such delicious food before.** (Sử dụng thì quá khứ đơn thay vì quá khứ hoàn thành, không phù hợp.)  **Đáp án: A. The guest said that he had never eaten such delicious food before.** |
| --- |

**Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.**

**Question 27:**millions /people / watch /popular TV programme / every week

**A.** Millions people watch the popularTV programme every week.

**B.** Millions of people are watching popular TV programme every week.

**C.** Millions of people watch this popular TV programme every week.

**D.** Millions people watched that popularTV programme every week.

**Question 28:**know/telephone number/give her/ring

**A.** Knowing her telephone number, I didn't give her a ring. **B.** To know her telephone number, I don't give her a ring.

**C.** I know her telephone number, I would give her a ring. **D.** If I knew her telephone number, I would give her a ring.

| **Question 27: millions /people / watch / popular TV programme / every week**  **A. Millions people watch the popular TV programme every week.** (Thiếu giới từ "of".)  **B. Millions of people are watching popular TV programme every week.** (Dùng sai thì, không đúng với cấu trúc của câu.)  **C. Millions of people watch this popular TV programme every week.** (Đúng, sử dụng "Millions of people" và thì hiện tại đơn phù hợp.)  **D. Millions people watched that popular TV programme every week.** (Thiếu "of" và sử dụng sai thì.)  **Đáp án: C. Millions of people watch this popular TV programme every week.**  **Câu 28: know/telephone number/give her/ring**  **Phân tích cấu trúc câu:** Dựa trên các từ gợi ý "know," "telephone number," "give her," và "ring," đây là câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2 sử dụng khi muốn diễn đạt điều không có thật hoặc khó xảy ra ở hiện tại. Cấu trúc chuẩn sẽ là:  **If + S + V (quá khứ đơn), S + would + V (nguyên mẫu)**. Nội dung câu muốn nói là nếu biết số điện thoại của cô ấy, tôi sẽ gọi cho cô ấy.  **Lựa chọn đáp án:**  **A. Knowing her telephone number, I didn't give her a ring.** (Câu này không phù hợp vì nó dùng thì quá khứ và không khớp với cấu trúc câu điều kiện loại 2.)  **B. To know her telephone number, I don't give her a ring.** (Câu này không có nghĩa và không đúng ngữ pháp.)  **C. I know her telephone number, I would give her a ring.** (Cấu trúc sai, vì "I know" không phù hợp với điều kiện giả định ở hiện tại, cần sử dụng quá khứ "knew.")  **D. If I knew her telephone number, I would give her a ring.** (Đúng, câu này sử dụng đúng cấu trúc điều kiện loại 2: "If I knew... I would give...")  **Đáp án đúng: D. If I knew her telephone number, I would give her a ring.** |
| --- |

**Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.**


**Question 29.** What does the sign mean?



**A.** Crossroads ahead**.** **B.** Road widens **C.** Residential areas **D.** Opening bridge ahead**.**

| **Biển báo cầu mở phía trước:**  Câu hỏi: Biển báo này có ý nghĩa gì?  **A. Ngã tư phía trước.**  **B. Đường phía trước sẽ rộng hơn.**  **C. Khu dân cư phía trước.**  **D.** **Cầu mở phía trước.**  **Giải thích:** Biển báo này thông báo rằng sắp tới có cầu mở (cầu di động), người lái xe cần chú ý dừng lại khi cầu đang mở để đảm bảo an toàn. |
| --- |

**Question 30.** What does this notice say?



**A.** It always costs £20 to park here. **B.** You will be fined £20 if you park here.

**C.** You must pay £20 if you lose your tickets. **D.** You can park for free if you lose your ticket.

| **Nội dung của thông báo này là gì?**   * *Tất cả vé gửi xe bị mất sẽ phải trả phí £20.*   **Câu hỏi:**  **A.** Luôn phải trả £20 để đỗ xe ở đây. **B.** Bạn sẽ bị phạt £20 nếu đỗ xe ở đây. **C.** Bạn phải trả £20 nếu mất vé gửi xe. *(Đáp án đúng)* **D.** Bạn có thể đỗ xe miễn phí nếu mất vé.  **Giải thích:** Câu C là đúng vì nội dung thông báo nói rõ rằng nếu bạn làm mất vé gửi xe, bạn sẽ phải trả £20. |
| --- |

**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 following questions from 31 to 36.**

         When another old cave is discovered in the south of France, it is not usually news. Rather, it is an ordinary event. Such discoveries are so frequent these days that hardly anybody pays heed to them.

         However, when the Lascaux cave complex was discovered in 1940, the world was amazed**.** Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. The scenes show people hunting animals, such as bison or wild cats. Other images depict birds and, most noticeably, horses, which appear in more than 300 wall images, by far outnumbering all other animals.

         Early artists drawing these animals accomplished a **monumental** and difficult task. They did not limit themselves to the easily accessible walls but earned their painting materials to spaces that required climbing steep walls or crawling into narrow passages in the Lascaux complex. Unfortunately, the paintings have been exposed to the destructive action of water and temperature changes, which easily wear the images away. Because the Lascaux caves have many entrances, air movement has also **damaged** the images inside. Although they are not out in the open air, where natural light would have destroyed them long ago, many of the images have deteriorated and are barely recognizable. To prevent further damage, the site was closed to tourists in 1963, 23 years after it was discovered**.**

*(*[*https://www.ets.org/toefl,junior/prepare/standard****\_****sample****\_***](https://www.ets.org/toefl,junior/prepare/standard_sample_)*questions/reading****\_****comprehension)*

**Question 31.** Which title best summarizes the main idea of the passage?

**A.** Hidden prehistoric paintings          **B.** Wild animals in art

**C.** Exploring caves respectfully       **D.** Determining the age of French caves

**Question 32.** The word “damaged” in the passage is CLOSEST in meaning to **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**A.** repaired **B.** created **C.** destroyed **D.** built

**Question 33.** What surprised the world about the Lascaux cave when it was discovered?

**A.** The caves contained many entrances. **B.** The walls were covered in paintings of ancient life.  
**C.** The caves were difficult to access. **D.** The images depicted only wild cats and bison.

**Question 34.** What kind of animals are shown most frequently in the Lascaux cave paintings?  
**A.** Birds **B.** Horses **C.** Bison **D.** Wild cats

**Question 35.** The word **"**monumental**"** in paragraph 2 is OPPOSITE in meaning to:  
**A.** impressive **B.** small **C.** gigantic **D.** overwhelming

**Question 36.** Why were the Lascaux caves closed to tourists in 1963?  
**A.** The paintings were exposed to air, water, and temperature changes.  
**B.** The paintings were stolen.  
**C.** The caves were not safe for visitors.  
**D.** The caves were too crowded with tourists.

| Bài dịch:  Khi một hang động cổ khác được phát hiện ở miền Nam nước Pháp, điều đó thường không phải là tin tức gì mới. Đúng hơn, đó là một sự kiện bình thường. Những khám phá như vậy ngày nay diễn ra thường xuyên đến mức hầu như không ai để ý tới.  Tuy nhiên, khi phức hợp hang động Lascaux được phát hiện vào năm 1940, thế giới đã kinh ngạc. Được vẽ trực tiếp lên các bức tường là hàng trăm cảnh cho thấy cách con người sống hàng nghìn năm trước. Các cảnh này mô tả con người săn bắt động vật, như bò rừng hay mèo hoang. Những hình ảnh khác mô tả chim chóc, và nổi bật nhất là ngựa, xuất hiện trong hơn 300 bức vẽ trên tường, vượt xa về số lượng so với tất cả các loài động vật khác.  Các nghệ sĩ thời xưa vẽ những động vật này đã thực hiện một nhiệm vụ vĩ đại và khó khăn. Họ không chỉ giới hạn mình ở các bức tường dễ tiếp cận mà còn mang các vật liệu vẽ lên những không gian yêu cầu phải trèo lên các bức tường dốc hoặc bò vào các lối đi hẹp trong phức hợp Lascaux. Thật không may, những bức vẽ này đã bị phá hủy do tác động của nước và sự thay đổi nhiệt độ, những yếu tố dễ dàng làm mờ nhòe các hình ảnh. Do hang động Lascaux có nhiều lối vào, sự chuyển động của không khí cũng làm hư hại các hình ảnh bên trong. Mặc dù chúng không ở ngoài trời, nơi ánh sáng tự nhiên sẽ phá hủy chúng từ lâu, nhưng nhiều hình ảnh đã xuống cấp và gần như không còn nhận ra được. Để ngăn chặn thiệt hại thêm, khu vực này đã được đóng cửa với khách du lịch vào năm 1963, 23 năm sau khi nó được phát hiện.  **Câu 31: Tiêu đề nào tóm tắt ý chính của bài đọc?**  A. **Những bức tranh tiền sử ẩn giấu** B. Những loài động vật hoang dã trong nghệ thuật C. Khám phá hang động một cách tôn trọng D. Xác định niên đại của các hang động ở Pháp  **A. Những bức tranh tiền sử ẩn giấu** (Phần lớn bài viết tập trung vào việc phát hiện ra những bức tranh tiền sử trong hang Lascaux và tầm quan trọng của việc bảo vệ chúng. Đây là tiêu đề phù hợp nhất.)  **Câu 32: Từ “damaged” trong đoạn văn có nghĩa gần nhất với từ nào?**  A. Được sửa chữa B. Được tạo ra C. **Bị phá hủy** D. Được xây dựng  **C. destroyed (phá hủy)** (Trong ngữ cảnh này, "damaged" chỉ sự phá hủy do tác động của nước, không khí và sự thay đổi nhiệt độ lên các bức tranh, làm cho chúng xuống cấp.)  **Câu 33: Điều gì đã khiến thế giới kinh ngạc về hang động Lascaux khi nó được phát hiện?**  A. Hang động có nhiều lối vào. B. **Các bức tường được bao phủ bởi những bức tranh về cuộc sống cổ đại.** C. Hang động khó tiếp cận. D. Những bức tranh chỉ mô tả mèo hoang và bò rừng.  **B. Các bức tường được bao phủ bởi những bức tranh về cuộc sống cổ đại.** (Khi phát hiện ra phức hợp hang Lascaux, thế giới ngạc nhiên vì trên tường có rất nhiều hình ảnh về cách con người thời cổ sống và săn bắt.)  **Câu 34: Loài động vật nào xuất hiện thường xuyên nhất trong các bức tranh hang động Lascaux?**  A. Chim B. **Ngựa** C. Bò rừng D. Mèo hoang  **B. Ngựa** (Theo bài, ngựa xuất hiện trong hơn 300 bức tranh, nhiều hơn tất cả các loài động vật khác.)  **Câu 35: Từ “monumental” trong đoạn 2 có nghĩa trái ngược với từ nào?**  A. Ấn tượng B. **Nhỏ bé** C. Khổng lồ D. Quá tải  **B. small (nhỏ)** (“Monumental” có nghĩa là "vĩ đại" hoặc "đồ sộ," nên từ đối nghĩa sẽ là “small” - nhỏ bé.)  **Câu 36: Tại sao hang động Lascaux bị đóng cửa với khách du lịch vào năm 1963?**  A. **Các bức tranh bị phơi nhiễm với không khí, nước và sự thay đổi nhiệt độ.** B. Các bức tranh đã bị đánh cắp. C. Hang động không an toàn cho du khách. D. Hang động quá đông khách du lịch.  **A. Các bức tranh bị phơi nhiễm với không khí, nước và sự thay đổi nhiệt độ.** (Do tác động của các yếu tố tự nhiên như không khí, nước và sự thay đổi nhiệt độ, các bức tranh bắt đầu xuống cấp, nên chính quyền phải đóng cửa hang để bảo vệ chúng.) |
| --- |

**Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, 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 37 to 40.**

        Community service is when you work for free to **(37)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. Usually, students choose to do community service as volunteers, meaning that they **(38)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. Community service is important for many reasons. Taking part in volunteering teaches compassion and understanding. You can volunteer for something you really believe and have an interest in, and can volunteer as much as you'd like or have time for. Community service develops a sense of social responsibility - a global view of society and a heart for "giving back" and helping others. It also provides an opportunity to apply what you have learnt to real life events, and to develop life skills. Furthermore, **(40)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. It also helps you to improve the quality of life.

**A.** it allows you to build relationships with peers and adults

**B.** choose to help out because they want to do it

**C.** you really believe and have an interest in it

**D.** help benefit the public or your community

**Question 37.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. **Question 38.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. **Question 39.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. **Question 40.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

| **Bài dịch:**  **Dịch vụ cộng đồng** là khi bạn làm việc miễn phí để (37) **giúp mang lại lợi ích cho công chúng hoặc cộng đồng của bạn**. Thông thường, học sinh chọn làm dịch vụ cộng đồng như những tình nguyện viên, nghĩa là họ (38) **chọn giúp đỡ vì họ muốn làm điều đó**. Dịch vụ cộng đồng quan trọng vì nhiều lý do. Tham gia tình nguyện giúp dạy lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu. Bạn có thể tình nguyện cho điều mà bạn (39) **thực sự tin tưởng và có hứng thú**, và có thể tình nguyện bao nhiêu tùy thích hoặc khi có thời gian. Dịch vụ cộng đồng phát triển ý thức về trách nhiệm xã hội – một cái nhìn toàn cầu về xã hội và trái tim muốn "đền đáp" cũng như giúp đỡ người khác. Nó cũng mang lại cơ hội để áp dụng những gì bạn đã học vào các sự kiện trong đời thực và phát triển các kỹ năng sống. Hơn nữa, (40) **nó cho phép bạn xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và người lớn**. Nó cũng giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống.  **Câu 37: to + Vinf**  **D. giúp mang lại lợi ích cho cộng đồng hoặc công chúng** (Community service is when you work for free to *help benefit the public or your community* – Dịch vụ cộng đồng là khi bạn làm việc miễn phí để *giúp mang lại lợi ích cho công chúng hoặc cộng đồng của bạn*.)  **Câu 38: Loại trừ** **B. chọn giúp đỡ vì họ muốn làm điều đó** (Students choose to do community service as volunteers, meaning that they *choose to help out because they want to do so* – Học sinh chọn làm dịch vụ cộng đồng như những tình nguyện viên, nghĩa là họ *chọn giúp đỡ vì họ muốn làm điều đó*.)  **Câu 39:** **C. bạn thực sự tin tưởng và có hứng thú** (You can volunteer for something *you really believe and have an interest in it* – Bạn có thể tình nguyện cho điều mà *bạn thực sự tin tưởng và có hứng thú*.)  **Câu 40:** **A. nó cho phép bạn xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và người lớn** (Furthermore, *it allows you to build relationships with peers and adults* – Hơn nữa, *nó cho phép bạn xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và người lớn*.) |
| --- |

