# NGHE (0.2 điểm/câu)

## I. Chọn đáp án đúng (6 câu)

1. B

2. B

3. C

4. A

5. B

6. A

## II. Điền từ (9 câu)

7. world language

8. voyages of discovery

9. two (2) factors

10. mother tongue

11. determine

12. inherently

13. objective standards

14. (highly) complex

15. dependent

# NGỮ ÂM (0.2 điểm/câu)

## I. Chọn từ có cách phát âm khác (5 câu)

1. B

2. C

3. C

4. A

5. D

## II. Chọn từ có cách dấu trọng âm khác (5 câu)

1. B

2. C

3. C

4. D

5. D

# TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP (0.1 điểm/câu)

## I. Chọn phương án đúng (15 câu)

1. D

2. A

3. B

4. C

5. D

6. B

7. C

8. B

9. D

10. C

11. D

12. A

13. B

14. B

15. C

## II. Chọn từ đồng nghĩa (2 câu)

1. D

2. B

## III. Chọn từ trái nghĩa (2 câu)

1. C

2. D

## IV. Viết dạng đúng của từ (8 câu)

1. irrespective

2. layering

3. impermeable

4. moisture

5. suitable

6. specifically

7. slippery

8. lightened

## V. Điền cụm từ (8 câu)

1. wolf down

2. backs onto

3. paper over

4. gloat over

5. waters down

6. was beavering away

7. ferret out

8. is (always) rabbiting on

## VI. Điền 1 từ vào 3 chỗ trống (5 câu)

1. sense

2. process

3. grounds

4. fed

5. figures

# ĐỌC (0.2 điểm/câu)

## I. Chọn đáp án đúng (10 câu)

1. C

2. D

3. C

4. A

5. B

6. B

7. D

8. B

9. C

10. A

## II. Điền đoạn văn vào chỗ trống (10 câu)

1. D

2. A

3. G

4. E

5. B

6. C

## III. Viết đáp án đúng (10 câu)

1. YES

2. YES

3. NO

4. NOT GIVEN

5. NOT GIVEN

6. NO

7. (their) behaviour/ activities

8. turn-taking

9. interruptions

10. belong

11. distress levels

12. rejection

13. agreement

14. content

# VIẾT - Bài I, II: 0.2 điểm x 10 = 2.0 điểm, Bài III viết luận: 3.0 điểm

## I.

1. I’d never have a photograph of my children used in an advertisement.

2. The union is/ are (very) likely/ almost certain to/ will probably take industrial action.

3. Not until two weeks had passed did the letter arrive.

4. George is widely assumed to have been wrongly accused.

5. All students at the sports centre are presented with a certificate of attendance when they leave.

## II.

1. At last she resigned herself to the low sales of her novel.

2. We have taken umbrellas lest the weather should get worse.

3. I am partial to musicals, and this one brought a lump to my throat.

4. If only she didn’t have/ were not having (any) qualms about changing her job.

5. She is streets ahead of me at skating.

## III. Viết Luận

• Introduction (2-3 sentences) 0.5 điểm

• Body (2-3 paragraphs) 2.0 điểm

• Conclusion (2-3 sentences) 0.5 điểm

---------- **HẾT** ----------