**ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC**

**MÃ ĐỀ 001**

# *Phần I. Trắc nghiệm có nhiều lựa chọn (Thí sinh chỉ được lựa chọn duy nhất 0 1 phương án A hoặc B hoặc C hoặc D cho mỗi câu hỏi)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Đ/a | A | B | C | B | B | B | B | B | C | D | C | A |
| Câu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Đ/a | A | D | A | A | B | B | B | D | C | D | B | A |

# *Phần II. Trắc nghiệm đúng, sai*

|  |  |
| --- | --- |
| Câu | Thí sinh chỉ được lựa chọn duy nhất 01 phươn án Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi phương án trả lời A, B, C, D của mỗi câu hỏi. |
| A | B | C | D |
| 25 | SAI | ĐÚNG | SAI | ĐÚNG |
| 26 | SAI | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| 27 | ĐÚNG | SAI | SAI | ĐÚNG |
| 28 | SAI | SAI | ĐÚNG | ĐÚNG |

**MÃ ĐỀ 002**

# *Phần I. Trắc nghiệm có nhiều lựa chọn (Thí sinh chỉ được lựa chọn duy nhất 0 1 phương án A hoặc B hoặc C hoặc D cho mỗi câu hỏi)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Đ/a | C | D | C | A | A | D | A | A | B | B | B | D |
| Câu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Đ/a | C | A | B | C | B | B | B | B | B | D | B | A |

# *Phần II. Trắc nghiệm đúng, sai*

|  |  |
| --- | --- |
| Câu | Thí sinh chỉ được lựa chọn duy nhất 01 phươn án Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi phương án trả lời A, B, C, D của mỗi câu hỏi. |
| A | B | C | D |
| 25 | ĐÚNG | SAI | SAI | ĐÚNG |
| 26 | SAI | SAI | ĐÚNG | ĐÚNG |
| 27 | SAI | ĐÚNG | SAI | ĐÚNG |
| 28 | SAI | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |

**MÃ ĐỀ 003**

# *Phần I. Trắc nghiệm có nhiều lựa chọn (Thí sinh chỉ được lựa chọn duy nhất 0 1 phương án A hoặc B hoặc C hoặc D cho mỗi câu hỏi)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Đ/a | A | D | A | A | B | B | B | C | D | C | A | D |
| Câu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Đ/a | C | A | B | D | B | A | C | B | B | B | B | B |

# *Phần II. Trắc nghiệm đúng, sai*

|  |  |
| --- | --- |
| Câu | Thí sinh chỉ được lựa chọn duy nhất 01 phươn án Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi phương án trả lời A, B, C, D của mỗi câu hỏi. |
| A | B | C | D |
| 25 | SAI | SAI | ĐÚNG | ĐÚNG |
| 26 | SAI | ĐÚNG | SAI | ĐÚNG |
| 27 | ĐÚNG | SAI | SAI | ĐÚNG |
| 28 | SAI | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |

**MÃ ĐỀ 004**

# *Phần I. Trắc nghiệm có nhiều lựa chọn (Thí sinh chỉ được lựa chọn duy nhất 0 1 phương án A hoặc B hoặc C hoặc D cho mỗi câu hỏi)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Đ/a | B | B | B | B | A | D | A | A | B | B | B | C |
| Câu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Đ/a | D | D | B | A | C | C | A | D | C | A | B | B |

# *Phần II. Trắc nghiệm đúng, sai*

|  |  |
| --- | --- |
| Câu | Thí sinh chỉ được lựa chọn duy nhất 01 phươn án Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho mỗi phương án trả lời A, B, C, D của mỗi câu hỏi. |
| A | B | C | D |
| 25 | ĐÚNG | SAI | SAI | ĐÚNG |
| 26 | SAI | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
| 27 | SAI | SAI | ĐÚNG | ĐÚNG |
| 28 | SAI | ĐÚNG | SAI | ĐÚNG |