|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ THAM KHẢO**  **THEO MINH HỌA MỚI**  **ĐỀ 1** | **ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**  **Môn : TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian phát đề* |

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**PLAN YOUR NEXT VACATION**

Dreaming of a perfect vacation? Look no further! Our travel agency offers (1)\_\_\_\_\_ vacation packages tailored to your needs. Whether you want to relax on a tropical beach, (2)\_\_\_\_\_ ancient ruins, or experience a bustling city, we have the perfect trip for you. Our packages include flights, accommodation, and guided tours to make sure you have an unforgettable experience. With our easy booking system, you can plan your dream vacation in just a few clicks. Don't miss (3)\_\_\_\_\_, start planning today and (4)\_\_\_\_\_ exclusive deals on top destinations. Vacations have never been (5) \_\_\_\_\_! Book now and (6) \_\_\_\_\_  the world with us.

**Question 1**: A. customizable  B. customizes        C. customize                D. customizing

**Question 2**: A. learning            B. exploring        C. seeing                D. going

**Question 3**: A. with                    B. at                C. in                        D. out

**Question 4**: A. recharge            B. get                C. sell                        D. lose

**Question 5**: A. easier            B. easy                C. the easiest                D. most easy

**Question 6**: A. experience            B. begin                C. explore                D. know

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Improving Focus and Concentration**

Want to sharpen your focus and be more productive? These strategies can help you stay on track.

**Challenges:** It's estimated that 60% of people (7)\_\_\_\_\_ with distractions during the day, which affects their ability to concentrate on important tasks.

**Proven Techniques:**

* Limit distractions! Turn off notifications and (8)\_\_\_\_\_ a quiet space to work in.
* Break tasks into smaller parts! This method helps maintain (9)\_\_\_\_\_ focus and prevents burnout.
* Take regular breaks! (10)\_\_\_\_\_ working non-stop for hours, allow yourself short breaks to recharge and (11)\_\_\_\_\_ your mental energy.
* Get enough sleep! A well-rested mind is better able to focus and handle daily (12)\_\_\_\_\_.

**Question 7**: A. agree                 B. fight                 C. struggle                 D. manage  
**Question 8**: A. explore                 B. create                 C. organize                 D. provide  
**Question 9**: A. weak                B. distracted                 C. minimal                 D. strong  
**Question 10**: A. Together with         B. Rather than         C. While                D. On account of  
**Question 11**: A. refresh                 B. reduce                 C. drain                 D. control  
**Question 1**2. A. meals                B. breaks                 C. tasks                 D. news

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13.** a. John: Really? I’ve been meaning to watch it this weekend.

b. John: Hey, Mike! Have you seen the new movie that came out last week?  
c. Mike: Hi, John! Yes, I saw it yesterday. It was incredible!

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

**Question 14.** a. Jake: That’s awesome! What kind of dishes are you learning?  
                     b. Sarah: I’m starting with simple recipes like pasta and soups.  
                     c. Sarah: I’ve been learning how to cook recently.  
                     d. Jake: That sounds delicious!  
                     e. Sarah: Yeah, it’s been fun experimenting with new ingredients.

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

**Question 15.** Hi Claire,  
                     a. It was such a fantastic read!  
                     b. I finished it in just a few days because I couldn’t put it down.

c. I just wanted to thank you for recommending that book to me.  
d. Hope to chat soon.

e. Let me know if you have any more suggestions like that!  
Best,  
Laura

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

**Question 16.** a. This simple habit has made a huge difference in how I feel.  
                     b. It’s a great way to stay focused and calm throughout the day.

                      c. Practicing mindfulness has helped me reduce stress.  
                     d. I try to take at least 10 minutes every day to meditate.  
                     e. I highly recommend it to anyone looking to improve their mental well-being.

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

**Question 17.** a. Many residents have already signed up and started using the service.  
                     b. It’s a great step towards making the city greener and more sustainable.

c. The city has launched a new bike-sharing program to reduce traffic congestion.  
d. People can now rent bikes from different stations around the city.  
e. This initiative aims to promote eco-friendly transportation.

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

***Read the following passage about urbanization and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Urbanization, the process of increasing urban population and the expansion of urban areas, is a significant global trend. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. As more and more people migrate to cities in search of opportunities, urban centers are growing at an unprecedented rate.

Urbanization can bring numerous benefits, such as economic growth, cultural exchange, and access to education and healthcare. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Cities can serve as hubs of innovation, attracting talented individuals and fostering creativity.

However, rapid urbanization also presents challenges, including overcrowding, pollution, and social inequality. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Inadequate infrastructure, such as transportation and sanitation systems, can strain urban resources.

To address these challenges, sustainable urban planning is essential. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By creating green spaces, promoting public transportation, and investing in renewable energy, cities can reduce their environmental impact and improve the quality of life for their residents.

Ultimately, the success of urbanization depends on our ability to balance economic growth with social and environmental sustainability. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By adopting sustainable practices and prioritizing the well-being of urban dwellers, we can shape cities that are both vibrant and resilient.

**Question 18.** A. However, urbanization can also lead to negative consequences.

B. Urbanization is a natural process that has been occurring for centuries.

C. Many people are moving from rural to urban areas.

 D. Cities are becoming increasingly diverse.

**Question 19.** A. Cities can provide a wide range of opportunities for individuals.

B. Urbanization can lead to social isolation and loneliness.

C. Cities can be overcrowded and stressful.

D. Urbanization can contribute to climate change.

**Question 20.** A. Urbanization can lead to increased economic inequality.

B. Cities are often centers of culture and innovation.

C. Urbanization can improve access to education and healthcare.

D. Urbanization can reduce poverty and inequality.

**Question 21.** A. Urban planners should prioritize economic growth.

B. Cities should focus on attracting foreign investment.

C. Urban planners should consider the environmental and social impacts of development.

D. Cities should promote car ownership to improve mobility.

**Question 22.** A. By embracing technology, cities can become more efficient and sustainable.

B. Cities should focus on attracting businesses and industries.

C. Urbanization is inevitable and should be embraced.

D. Cities should prioritize economic growth over environmental sustainability.

***Read the following passage about artificial intelligence and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Artificial intelligence (AI) refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think and learn like humans. AI has become an ***integral*** part of modern technology, impacting various sectors such as healthcare, finance, education, and transportation. By analyzing vast amounts of data, AI systems can identify patterns, make decisions, and even predict future outcomes. These capabilities make AI a powerful tool for solving complex problems and improving efficiency.

One of the most significant applications of AI is in healthcare. AI algorithms can analyze medical data to assist in diagnosing diseases, recommending treatments, and predicting patient outcomes. This can lead to more accurate diagnoses and personalized treatment plans, ultimately improving patient care. Additionally, AI-powered robots can perform surgeries with precision and consistency, reducing the risk of human error.

In the financial sector, AI is used for fraud detection, risk management, and algorithmic trading. By analyzing transaction patterns and identifying ***anomalies***, AI systems can detect fraudulent activities in real-time, protecting both consumers and financial institutions. AI also enables more effective risk management by predicting market trends and potential risks, allowing businesses to make informed decisions.

Education is another area ***where***AI is making a significant impact. AI-powered educational tools can provide personalized learning experiences, adapting to the needs and learning styles of individual students. This can enhance student engagement and improve learning outcomes. Moreover, AI can automate administrative tasks, allowing educators to focus more on teaching and less on paperwork.

Despite its many benefits, AI also poses several challenges. Ethical concerns arise regarding data privacy, algorithmic bias, and the potential for job displacement. As AI systems become more prevalent, it is crucial to address these issues and ensure that AI is developed and implemented responsibly.

**Question 23.**Which of the following is NOT mentioned as a sector impacted by AI?

A. Healthcare         B. Finance                 C. Education                 D. Agriculture

**Question 24.**The word ***"integral***" in paragraph 1 is closest in meaning to:

A. unnecessary         B. essential                 C. optional                 D. separate

**Question 25.**The word ***where***" in paragraph 2 refers to:

 A.  medical data                                 B. education

C. healthcare                                         D. patient care

**Question 26.**The word "***anomalies***" in paragraph 3 could be best replaced by:

A. errors                 B. patterns                 C. transactions         D. uncertainties

**Question 27.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. AI in education is limited to administrative tasks.

B. AI tools provide the same learning experience for all students.

C. Personalized learning with AI adapts to individual student needs.

D. AI in education does not affect student engagement.

**Question 28.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. AI-powered robots are not used in surgeries.

B. AI can help detect fraudulent activities in real-time.

C. AI has no impact on risk management in finance.

D. AI is not beneficial in the education sector.

**Question 29.**In which paragraph does the writer mention ethical concerns related to AI?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 4         D. Paragraph 5

**Question 30.**In which paragraph does the writer explore the impact of AI on healthcare?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

***Read the following passage about the benefits and limitations of renewable energy and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Renewable energy sources, such as solar, wind, and hydroelectric power, have gained global popularity as a sustainable alternative to fossil fuels. [II] Unlike coal and oil, renewable energy generates electricity without releasing harmful emissions, making ***it*** a cleaner option for the environment (Jacobson et al., 2017). [III] However, despite the advantages of renewable energy, there are still notable challenges that need to be addressed for it to fully replace traditional energy sources (Ellabban et al., 2014). [IV]

One major advantage of renewable energy is its sustainability. Renewable resources, unlike fossil fuels, are naturally replenished and do not deplete over time. For instance, solar power harnesses energy from sunlight, which is ***virtually endless***. In addition, renewable energy contributes to reducing greenhouse gas emissions, which helps combat climate change. Many countries are increasingly investing in renewable technologies to decrease their carbon footprint and meet international climate goals.

However, renewable energy has certain limitations. One significant issue is its***intermittent*** nature; for example, solar and wind power depend on weather conditions, making it difficult to generate a consistent power supply. This variability can disrupt the energy grid, which relies on a steady supply of electricity to meet demand. Another challenge is the high initial cost of setting up renewable energy facilities. Although prices have decreased in recent years, installing solar panels or wind turbines still requires substantial upfront investment (IRENA, 2019).

Despite these challenges, advancements in technology are gradually making renewable energy more efficient and accessible. Improved energy storage systems, such as batteries, allow excess power generated during favorable conditions to be stored and used later, ensuring a more reliable energy supply. As technology and infrastructure improve, renewable energy may eventually **Question 31.**Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**These sources of energy have numerous environmental and economic benefits.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.**The phrase ***"virtually endless***" in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. limited                B. infinite                C. renewable                D. temporary

**Question 33.**The word "***it***" in paragraph 1 refers to \_\_\_\_.

A. fossil fuels        B. the environment        C. renewable energy                D. electricity

**Question 34.**According to paragraph 2, which of the following is NOT an advantage of renewable energy?

A. Reducing greenhouse gas emissions        B. Decreasing dependency on fossil fuels  
C. Maintaining a steady energy supply        D. Contributing to climate change goals

**Question 35.**Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Renewable energy can fully replace fossil fuels without any major challenges.  
B. Renewable energy is limited by inconsistent supply and high installation costs.  
C. Renewable energy is currently too expensive to implement globally.  
D. Renewable energy sources are reliable and cost-effective for all countries.

**Question 36.**The word ***"intermittent"*** in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. irregular                B. constant                C. continuous        D. beneficial

**Question 37.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Renewable energy produces harmful emissions like fossil fuels.  
B. Solar power is a reliable energy source regardless of weather conditions.  
C. Renewable energy is increasingly viable thanks to technological advances.  
D. Fossil fuels are a more sustainable energy source than renewable energy.

**Question 38.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Technology makes it harder to store energy produced during unfavorable conditions.  
B. Technological improvements enhance the reliability and accessibility of renewable energy.  
C. Technological advancements increase the cost and complexity of renewable energy.  
D. Technology is not crucial for the global adoption of renewable energy.

**Question 39.**Which of the following can be inferred from the passage?

A. Fossil fuels will remain the primary energy source indefinitely.  
B. Renewable energy is unlikely to become widely adopted due to its limitations.  
C. With better storage solutions, renewable energy could become a consistent power source.  
D. Renewable energy is currently more economical than fossil fuels for all applications.

**Question 40.**Which of the following best summarizes the passage?

A. Renewable energy is a sustainable alternative to fossil fuels with benefits for the environment, though it faces challenges like inconsistency and setup costs.  
B. Renewable energy is replacing fossil fuels rapidly with no significant challenges.  
C. Renewable energy sources are only useful in certain climates where resources are available.  
D. The environmental impact of renewable energy is negligible, and it is readily available.

**---------HẾT---------**

**LỜI GIẢI CHI TIẾT**

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**PLAN YOUR NEXT VACATION**

Dreaming of a perfect vacation? Look no further! Our travel agency offers (1)\_customizable\_ vacation packages tailored to your needs. Whether you want to relax on a tropical beach, (2)\_exploring\_\_\_\_ ancient ruins, or experience a bustling city, we have the perfect trip for you. Our packages include flights, accommodation, and guided tours to make sure you have an unforgettable experience. With our easy booking system, you can plan your dream vacation in just a few clicks. Don't miss (3)\_out\_\_, start planning today and (4)\_\_get\_\_\_ exclusive deals on top destinations. Vacations have never been (5) \_\_easier\_\_\_! Book now and (6) \_explore\_\_  the world with us.

**Question 1**: A. customizable  B. customizes        C. customize                D. customizing

**Question 2**: A. learning            B. exploring        C. seeing                D. going

**Question 3**: A. with                    B. at                C. in                        D. out

**Question 4**: A. recharge            B. get                C. sell                        D. lose

**Question 5**: A. easier            B. easy                C. the easiest                D. most easy

**Question 6**: A. experience            B. begin                C. explore                D. know

***Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra lựa chọn phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6:***

**LÊN KẾ HOẠCH CHO KỲ NGHỈ TIẾP THEO CỦA BẠN**

Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ hoàn hảo? Không cần tìm đâu xa! Công ty lữ hành của chúng tôi cung cấp (1)\_các gói kỳ nghỉ tuyệt vời \_ phù hợp với nhu cầu của bạn. Cho dù bạn muốn thư giãn trên một bãi biển nhiệt đới, (2)\_ khám phá \_\_\_\_ tàn tích cổ đại hay trải nghiệm một thành phố nhộn nhịp, chúng tôi đều có chuyến đi hoàn hảo dành cho bạn. Các gói của chúng tôi bao gồm các chuyến bay, chỗ ở và các tour du lịch có hướng dẫn để đảm bảo bạn có một trải nghiệm khó quên. Với hệ thống đặt phòng dễ dàng của chúng tôi, bạn có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ trong mơ của mình chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Đừng bỏ lỡ (3)\_ ra \_\_ , hãy bắt đầu lên kế hoạch ngay hôm nay và (4)\_\_ nhận \_\_\_ ưu đãi độc quyền tại các điểm đến hàng đầu. Kỳ nghỉ chưa bao giờ (5) \_\_ dễ dàng hơn \_\_\_! Đặt ngay và (6) \_ khám phá \_\_ thế giới cùng chúng tôi.

**Câu hỏi 1**: A. có thể tùy chỉnh       B. tùy chỉnh         C. tùy chỉnh                 D. tùy chỉnh

**Câu hỏi 2**: A. học tập                     B. khám phá         C. nhìn thấy                 D. đi

**Câu hỏi 3**: A. với                              B. tại                 C. trong                 D. ra

**Câu hỏi 4**: A. nạp tiền                     B. có được                    C. bán                 D. mất

**Câu hỏi 5**: A. dễ hơn                      B. dễ                 C. dễ nhất                 D. dễ nhất

**Câu hỏi 6**: A. trải nghiệm                 B. bắt đầu                 C. khám phá                 D. biết

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Improving Focus and Concentration**

Want to sharpen your focus and be more productive? These strategies can help you stay on track.

**Challenges:** It's estimated that 60% of people (7)\_\_struggle\_\_\_ with distractions during the day, which affects their ability to concentrate on important tasks.

**Proven Techniques:**

* Limit distractions! Turn off notifications and (8)\_create\_\_ a quiet space to work in.
* Break tasks into smaller parts! This method helps maintain (9)\_strong\_\_ focus and prevents burnout.
* Take regular breaks! (10)\_Rather than\_ working non-stop for hours, allow yourself short breaks to recharge and (11)\_refresh\_ your mental energy.
* Get enough sleep! A well-rested mind is better able to focus and handle daily (12)\_tasks\_\_\_.

**Question 7**: A. agree                 B. fight                 C. struggle                 D. manage  
**Question 8**: A. explore                 B. create                 C. organize                 D. provide  
**Question 9**: A. weak                B. distracted                 C. minimal                 D. strong  
**Question 10**: A. Together with         B. Rather than         C. While                D. On account of  
**Question 11**: A. refresh                 B. reduce                 C. drain                 D. control  
**Question 1**2. A. meals                B. breaks                 C. tasks                 D. News

***Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 .***

**Cải thiện sự tập trung và chú ý**

Bạn muốn tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn? Những chiến lược này có thể giúp bạn đi đúng hướng.

**Thách thức:**Người ta ước tính rằng 60% mọi người (7)\_\_ phải vật lộn với những thứ gây mất tập trung trong ngày, điều này ảnh hưởng đến khả năng tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng.

**Kỹ thuật đã được chứng minh:**

* Hạn chế sự xao nhãng! Tắt thông báo và (8)\_ tạo \_\_ một không gian yên tĩnh để làm việc.
* Chia nhỏ nhiệm vụ thành nhiều phần nhỏ hơn! Phương pháp này giúp duy trì (9)\_ sự tập trung mạnh mẽ và ngăn ngừa kiệt sức.
* Nghỉ giải lao thường xuyên! (10)\_ Thay vì \_ làm việc liên tục trong nhiều giờ, hãy cho phép bản thân nghỉ giải lao ngắn để nạp lại năng lượng và (11) \_ làm mới \_ năng lượng tinh thần của bạn.
* • Ngủ đủ giấc! Một tâm trí được nghỉ ngơi đầy đủ có thể tập trung và xử lý tốt hơn (12 các nhiệm vụ  \_\_ hàng ngày.

**Câu hỏi 7**: A. đồng ý                 B. chiến đấu                 C. đấu tranh                 D. quản lý  
**Câu hỏi 8**: A. khám phá                 B. tạo ra                 C. tổ chức                 D. cung cấp  
**Câu hỏi 9**: A. yếu                            B. mất tập trung         C. tối thiểu                 D. mạnh  
**Câu hỏi 1 0**: A. Cùng với                    B. Thay vì                    C. Trong khi                 D. Vì  
**Câu hỏi 1 1**: A. làm mới                 B. giảm                 C. thoát nước         D. kiểm soát  
**Câu hỏi 1**2. A. bữa ăn                 B. nghỉ ngơi                 C. nhiệm vụ                 D. tin tức

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13.** a. John: Really? I’ve been meaning to watch it this weekend.

b. John: Hey, Mike! Have you seen the new movie that came out last week?  
c. Mike: Hi, John! Yes, I saw it yesterday. It was incredible!

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

**Question 14.** a. Jake: That’s awesome! What kind of dishes are you learning?  
                     b. Sarah: I’m starting with simple recipes like pasta and soups.  
                     c. Sarah: I’ve been learning how to cook recently.  
                     d. Jake: That sounds delicious!  
                     e. Sarah: Yeah, it’s been fun experimenting with new ingredients.

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

**Question 15.** Hi Claire,  
                     a. It was such a fantastic read!  
                     b. I finished it in just a few days because I couldn’t put it down.

c. I just wanted to thank you for recommending that book to me.  
d. Hope to chat soon.

e. Let me know if you have any more suggestions like that!  
Best,  
Laura

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

**Question 16.** a. This simple habit has made a huge difference in how I feel.  
                     b. It’s a great way to stay focused and calm throughout the day.

                      c. Practicing mindfulness has helped me reduce stress.  
                     d. I try to take at least 10 minutes every day to meditate.  
                     e. I highly recommend it to anyone looking to improve their mental well-being.

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

**Question 17.** a. Many residents have already signed up and started using the service.  
                     b. It’s a great step towards making the city greener and more sustainable.

c. The city has launched a new bike-sharing program to reduce traffic congestion.  
d. People can now rent bikes from different stations around the city.  
e. This initiative aims to promote eco-friendly transportation.

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

***Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 .***

**Câu hỏi 13.**a. John: Thật sao? Tôi định xem nó vào cuối tuần này.

b. John: Này, Mike! Bạn đã xem bộ phim mới ra mắt tuần trước chưa?  
c. Mike: Chào John! Vâng, tôi đã xem nó ngày hôm qua. Thật không thể tin được!

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

**Câu hỏi 14.**a. Jake: Tuyệt quá! Bạn đang học những món ăn nào?  
                    b. Sarah: Tôi đang bắt đầu với những công thức đơn giản như mì ống và súp.  
                    c. Sarah: Gần đây tôi đang học nấu ăn.  
                    d. Jake: Nghe có vẻ ngon!  
                    e. Sarah: Đúng vậy, thử nghiệm với những nguyên liệu mới rất thú vị.

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

**Câu hỏi 15.**Xin chào Claire,  
                     a. Đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời!  
                     b. Tôi đã đọc xong chỉ trong vài ngày vì tôi không thể đặt nó xuống.

c. Tôi chỉ muốn cảm ơn bạn vì đã giới thiệu cuốn sách đó cho tôi.  
d. Hy vọng sớm được trò chuyện.

e. Hãy cho tôi biết nếu bạn có thêm bất kỳ gợi ý nào như thế!  
Thân ái, Laura

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

**Câu hỏi 16.**a. Thói quen đơn giản này đã tạo nên sự khác biệt lớn trong cảm giác của tôi.  
                   b. Đây là cách tuyệt vời để duy trì sự tập trung và bình tĩnh suốt cả ngày.

c. Thực hành chánh niệm đã giúp tôi giảm căng thẳng.  
d. Tôi cố gắng dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để thiền.  
e. Tôi thực sự khuyên bạn nên thực hành nếu muốn cải thiện sức khỏe tinh thần.

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

**Câu hỏi 17.**a. Nhiều cư dân đã đăng ký và bắt đầu sử dụng dịch vụ.  
                    b. Đây là bước tiến lớn hướng tới mục tiêu làm cho thành phố xanh hơn và bền vững hơn.

c. Thành phố đã triển khai chương trình chia sẻ xe đạp mới để giảm tắc nghẽn giao thông.  
d. Hiện tại, mọi người có thể thuê xe đạp từ nhiều trạm khác nhau trong thành phố.e. Sáng kiến này nhằm mục đích thúc đẩy phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

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

***Read the following passage about urbanization and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Urbanization, the process of increasing urban population and the expansion of urban areas, is a significant global trend. (18) \_ Many people are moving from rural to urban areas\_\_. As more and more people migrate to cities in search of opportunities, urban centers are growing at an unprecedented rate.

Urbanization can bring numerous benefits, such as economic growth, cultural exchange, and access to education and healthcare. (19)\_ Cities can provide a wide range of opportunities for individuals\_. Cities can serve as hubs of innovation, attracting talented individuals and fostering creativity.

However, rapid urbanization also presents challenges, including overcrowding, pollution, and social inequality. (20) \_\_\_. Urbanization can lead to increased economic inequality\_\_. Inadequate infrastructure, such as transportation and sanitation systems, can strain urban resources.

To address these challenges, sustainable urban planning is essential. (21)\_ Urban planners should consider the environmental and social impacts of development\_. By creating green spaces, promoting public transportation, and investing in renewable energy, cities can reduce their environmental impact and improve the quality of life for their residents.

Ultimately, the success of urbanization depends on our ability to balance economic growth with social and environmental sustainability. (22) \_ By embracing technology, cities can become more efficient and sustainable\_. By adopting sustainable practices and prioritizing the well-being of urban dwellers, we can shape cities that are both vibrant and resilient.

**Question 18.** A. However, urbanization can also lead to negative consequences.

B. Urbanization is a natural process that has been occurring for centuries.

C. Many people are moving from rural to urban areas.

 D. Cities are becoming increasingly diverse.

**Question 19.** A. Cities can provide a wide range of opportunities for individuals.

B. Urbanization can lead to social isolation and loneliness.

C. Cities can be overcrowded and stressful.

D. Urbanization can contribute to climate change.

**Question 20.** A. Urbanization can lead to increased economic inequality.

B. Cities are often centers of culture and innovation.

C. Urbanization can improve access to education and healthcare.

D. Urbanization can reduce poverty and inequality.

**Question 21.** A. Urban planners should prioritize economic growth.

B. Cities should focus on attracting foreign investment.

C. Urban planners should consider the environmental and social impacts of development.

D. Cities should promote car ownership to improve mobility.

**Question 22.** A. By embracing technology, cities can become more efficient and sustainable.

B. Cities should focus on attracting businesses and industries.

C. Urbanization is inevitable and should be embraced.

D. Cities should prioritize economic growth over environmental sustainability.

***Đọc đoạn văn sau về quá trình đô thị hóa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 18 đến 22 .***

Đô thị hóa, quá trình gia tăng dân số đô thị và mở rộng các khu vực đô thị, là một xu hướng toàn cầu quan trọng. ( 18 ) \_ Nhiều người đang di chuyển từ vùng nông thôn đến các khu vực đô thị \_\_. Khi ngày càng nhiều người di cư đến các thành phố để tìm kiếm cơ hội, các trung tâm đô thị đang phát triển với tốc độ chưa từng có.

Đô thị hóa có thể mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế, giao lưu văn hóa và tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe. ( 19 )\_ Các thành phố có thể cung cấp nhiều cơ hội cho các cá nhân \_. Các thành phố có thể đóng vai trò là trung tâm đổi mới, thu hút những cá nhân tài năng và thúc đẩy sự sáng tạo.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng đặt ra những thách thức, bao gồm tình trạng quá tải, ô nhiễm và bất bình đẳng xã hội. (20) \_\_\_ . Đô thị hóa có thể dẫn đến bất bình đẳng kinh tế gia tăng \_\_. Cơ sở hạ tầng không đầy đủ, chẳng hạn như hệ thống giao thông và vệ sinh, có thể gây căng thẳng cho các nguồn tài nguyên đô thị.

Để giải quyết những thách thức này, quy hoạch đô thị bền vững là điều cần thiết. (21)\_ Các nhà quy hoạch đô thị nên xem xét các tác động về môi trường và xã hội của phát triển \_. Bằng cách tạo ra không gian xanh, thúc đẩy giao thông công cộng và đầu tư vào năng lượng tái tạo, các thành phố có thể giảm tác động đến môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Cuối cùng, sự thành công của quá trình đô thị hóa phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với tính bền vững về mặt xã hội và môi trường. (22) \_ Bằng cách áp dụng công nghệ, các thành phố có thể trở nên hiệu quả và bền vững hơn \_. Bằng cách áp dụng các hoạt động bền vững và ưu tiên phúc lợi của cư dân thành thị, chúng ta có thể định hình các thành phố vừa sôi động vừa kiên cường.

**Câu hỏi 18. A. Tuy nhiên, đô thị**hóa cũng có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực.

B. Đô thị hóa là một quá trình tự nhiên đã diễn ra trong nhiều thế kỷ.

C. Nhiều người đang di chuyển từ vùng nông thôn ra thành thị.

D. Các thành phố ngày càng trở nên đa dạng hơn.

**Câu hỏi 19 .** A. Các thành phố có thể cung cấp nhiều cơ hội cho cá nhân.

B. Đô thị hóa có thể dẫn đến sự cô lập xã hội và cô đơn.

C. Các thành phố có thể quá đông đúc và căng thẳng.

D. Đô thị hóa có thể góp phần gây ra biến đổi khí hậu.

**Câu hỏi 20 .** A. Đô thị hóa có thể dẫn đến gia tăng bất bình đẳng kinh tế.

B. Các thành phố thường là trung tâm văn hóa và đổi mới.

C. Đô thị hóa có thể cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

D. Đô thị hóa có thể giảm nghèo đói và bất bình đẳng.

**Câu hỏi 21. A.**Các nhà quy hoạch đô thị nên ưu tiên tăng trưởng kinh tế.

B. Các thành phố nên tập trung thu hút đầu tư nước ngoài.

C. Các nhà quy hoạch đô thị nên xem xét các tác động về môi trường và xã hội của phát triển.

D. Các thành phố nên khuyến khích sở hữu ô tô để cải thiện khả năng di chuyển.

**Câu hỏi 22 .** A. Bằng cách áp dụng công nghệ, các thành phố có thể trở nên hiệu quả và bền vững hơn.

B. Các thành phố nên tập trung thu hút doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

C. Đô thị hóa là điều tất yếu và cần được chấp nhận.

D. Các thành phố nên ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là tính bền vững của môi trường.

***Read the following passage about artificial intelligence and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Artificial intelligence (AI) refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think and learn like humans. AI has become an ***integral*** part of modern technology, impacting various sectors such as healthcare, finance, education, and transportation. By analyzing vast amounts of data, AI systems can identify patterns, make decisions, and even predict future outcomes. These capabilities make AI a powerful tool for solving complex problems and improving efficiency.

One of the most significant applications of AI is in healthcare. AI algorithms can analyze medical data to assist in diagnosing diseases, recommending treatments, and predicting patient outcomes. This can lead to more accurate diagnoses and personalized treatment plans, ultimately improving patient care. Additionally, AI-powered robots can perform surgeries with precision and consistency, reducing the risk of human error.

In the financial sector, AI is used for fraud detection, risk management, and algorithmic trading. By analyzing transaction patterns and identifying ***anomalies***, AI systems can detect fraudulent activities in real-time, protecting both consumers and financial institutions. AI also enables more effective risk management by predicting market trends and potential risks, allowing businesses to make informed decisions.

Education is another area ***where***AI is making a significant impact. AI-powered educational tools can provide personalized learning experiences, adapting to the needs and learning styles of individual students. This can enhance student engagement and improve learning outcomes. Moreover, AI can automate administrative tasks, allowing educators to focus more on teaching and less on paperwork.

Despite its many benefits, AI also poses several challenges. Ethical concerns arise regarding data privacy, algorithmic bias, and the potential for job displacement. As AI systems become more prevalent, it is crucial to address these issues and ensure that AI is developed and implemented responsibly.

**Question 23.**Which of the following is NOT mentioned as a sector impacted by AI?

A. Healthcare         B. Finance                 C. Education                 D. Agriculture

**Question 24.**The word ***"integral***" in paragraph 1 is closest in meaning to:

A. unnecessary         B. essential                 C. optional                 D. separate

**Question 25.**The word ***where***" in paragraph 2 refers to:

 A.  medical data                                 B. education

C. healthcare                                         D. patient care

**Question 26.**The word "***anomalies***" in paragraph 3 could be best replaced by:

A. errors                 B. patterns                 C. transactions         D. uncertainties

**Question 27.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. AI in education is limited to administrative tasks.

B. AI tools provide the same learning experience for all students.

C. Personalized learning with AI adapts to individual student needs.

D. AI in education does not affect student engagement.

**Question 28.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. AI-powered robots are not used in surgeries.

B. AI can help detect fraudulent activities in real-time.

C. AI has no impact on risk management in finance.

D. AI is not beneficial in the education sector.

**Question 29.**In which paragraph does the writer mention ethical concerns related to AI?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 4         D. Paragraph 5

**Question 30.**In which paragraph does the writer explore the impact of AI on healthcare?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

***Read the following passage about the benefits and limitations of renewable energy and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Renewable energy sources, such as solar, wind, and hydroelectric power, have gained global popularity as a sustainable alternative to fossil fuels. [II] Unlike coal and oil, renewable energy generates electricity without releasing harmful emissions, making ***it*** a cleaner option for the environment (Jacobson et al., 2017). [III] However, despite the advantages of renewable energy, there are still notable challenges that need to be addressed for it to fully replace traditional energy sources (Ellabban et al., 2014). [IV]

One major advantage of renewable energy is its sustainability. Renewable resources, unlike fossil fuels, are naturally replenished and do not deplete over time. For instance, solar power harnesses energy from sunlight, which is ***virtually endless***. In addition, renewable energy contributes to reducing greenhouse gas emissions, which helps combat climate change. Many countries are increasingly investing in renewable technologies to decrease their carbon footprint and meet international climate goals.

However, renewable energy has certain limitations. One significant issue is its***intermittent*** nature; for example, solar and wind power depend on weather conditions, making it difficult to generate a consistent power supply. This variability can disrupt the energy grid, which relies on a steady supply of electricity to meet demand. Another challenge is the high initial cost of setting up renewable energy facilities. Although prices have decreased in recent years, installing solar panels or wind turbines still requires substantial upfront investment (IRENA, 2019).

Despite these challenges, advancements in technology are gradually making renewable energy more efficient and accessible. Improved energy storage systems, such as batteries, allow excess power generated during favorable conditions to be stored and used later, ensuring a more reliable energy supply. As technology and infrastructure improve, renewable energy may eventually **Question 31.**Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**These sources of energy have numerous environmental and economic benefits.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.**The phrase ***"virtually endless***" in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. limited                B. infinite                C. renewable                D. temporary

**Question 33.**The word "***it***" in paragraph 1 refers to \_\_\_\_.

A. fossil fuels        B. the environment        C. renewable energy                D. electricity

**Question 34.**According to paragraph 2, which of the following is NOT an advantage of renewable energy?

A. Reducing greenhouse gas emissions        B. Decreasing dependency on fossil fuels  
C. Maintaining a steady energy supply        D. Contributing to climate change goals

**Question 35.**Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Renewable energy can fully replace fossil fuels without any major challenges.  
B. Renewable energy is limited by inconsistent supply and high installation costs.  
C. Renewable energy is currently too expensive to implement globally.  
D. Renewable energy sources are reliable and cost-effective for all countries.

**Question 36.**The word ***"intermittent"*** in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. irregular                B. constant                C. continuous        D. beneficial

**Question 37.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Renewable energy produces harmful emissions like fossil fuels.  
B. Solar power is a reliable energy source regardless of weather conditions.  
C. Renewable energy is increasingly viable thanks to technological advances.  
D. Fossil fuels are a more sustainable energy source than renewable energy.

**Question 38.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Technology makes it harder to store energy produced during unfavorable conditions.  
B. Technological improvements enhance the reliability and accessibility of renewable energy.  
C. Technological advancements increase the cost and complexity of renewable energy.  
D. Technology is not crucial for the global adoption of renewable energy.

**Question 39.**Which of the following can be inferred from the passage?

A. Fossil fuels will remain the primary energy source indefinitely.  
B. Renewable energy is unlikely to become widely adopted due to its limitations.  
C. With better storage solutions, renewable energy could become a consistent power source.  
D. Renewable energy is currently more economical than fossil fuels for all applications.

**Question 40.**Which of the following best summarizes the passage?

A. Renewable energy is a sustainable alternative to fossil fuels with benefits for the environment, though it faces challenges like inconsistency and setup costs.  
B. Renewable energy is replacing fossil fuels rapidly with no significant challenges.  
C. Renewable energy sources are only useful in certain climates where resources are available.  
D. The environmental impact of renewable energy is negligible, and it is readily available.

***Đọc đoạn văn sau về trí tuệ nhân tạo và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30.***

Trí tuệ nhân tạo (AI) là mô phỏng trí thông minh của con người trong các máy móc được lập trình để suy nghĩ và học hỏi như con người. AI đã trở thành một phần ***không thể thiếu***của công nghệ hiện đại, tác động đến nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, tài chính, giáo dục và giao thông vận tải. Bằng cách phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, các hệ thống AI có thể xác định các mẫu, đưa ra quyết định và thậm chí dự đoán kết quả trong tương lai. Những khả năng này biến AI thành một công cụ mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề phức tạp và cải thiện hiệu quả.

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của AI là trong chăm sóc sức khỏe. Thuật toán AI có thể phân tích dữ liệu y tế để hỗ trợ chẩn đoán bệnh, đề xuất phương pháp điều trị và dự đoán kết quả của bệnh nhân. Điều này có thể dẫn đến chẩn đoán chính xác hơn và kế hoạch điều trị được cá nhân hóa, cuối cùng là cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Ngoài ra, robot hỗ trợ AI có thể thực hiện phẫu thuật với độ chính xác và nhất quán, giảm nguy cơ lỗi của con người.

Trong lĩnh vực tài chính, AI được sử dụng để phát hiện gian lận, quản lý rủi ro và giao dịch thuật toán. Bằng cách phân tích các mô hình giao dịch và xác định ***các điểm bất thường***, hệ thống AI có thể phát hiện các hoạt động gian lận theo thời gian thực, bảo vệ cả người tiêu dùng và các tổ chức tài chính. AI cũng cho phép quản lý rủi ro hiệu quả hơn bằng cách dự đoán xu hướng thị trường và rủi ro tiềm ẩn, cho phép các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt.

Giáo dục là một lĩnh vực khác ***mà***AI đang tạo ra tác động đáng kể. Các công cụ giáo dục hỗ trợ AI có thể cung cấp trải nghiệm học tập được cá nhân hóa, thích ứng với nhu cầu và phong cách học tập của từng học sinh. Điều này có thể tăng cường sự tham gia của học sinh và cải thiện kết quả học tập. Hơn nữa, AI có thể tự động hóa các nhiệm vụ hành chính, cho phép các nhà giáo dục tập trung nhiều hơn vào việc giảng dạy và ít hơn vào giấy tờ.

Mặc dù có nhiều lợi ích, AI cũng đặt ra một số thách thức. Các mối quan ngại về đạo đức nảy sinh liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, thiên vị thuật toán và khả năng thay thế việc làm. Khi các hệ thống AI trở nên phổ biến hơn, điều quan trọng là phải giải quyết các vấn đề này và đảm bảo rằng AI được phát triển và triển khai một cách có trách nhiệm.

**Câu hỏi 23.**Lĩnh vực nào sau đây KHÔNG được đề cập là chịu tác động của AI **?**

A. Y tế                   B. Tài chính                 C. Giáo dục                 D. Nông nghiệp

**Câu hỏi 24.**Từ ***"integral***" ở đoạn 1 có nghĩa gần nhất với:

A. không cần thiết         B. thiết yếu                 C. tùy chọn                 D. riêng biệt

**Câu 25.**Từ ***where***" ở đoạn 2 đề cập đến:

A. dữ liệu y tế                                 B. giáo dục

C. chăm sóc sức khỏe                         D. chăm sóc bệnh nhân

**Câu hỏi 26.**Từ “ ***anomalies***” trong đoạn 3 có thể được thay thế tốt nhất bằng:

A. lỗi                 B. các mô hình                 C. các giao dịch         D. sự không chắc chắn

**Câu hỏi 27.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu gạch chân ở đoạn 4?

A. AI trong giáo dục chỉ giới hạn ở các nhiệm vụ hành chính.

B. Công cụ AI cung cấp trải nghiệm học tập như nhau cho tất cả học sinh.

C. Học tập cá nhân hóa với AI có thể thích ứng với nhu cầu của từng học sinh.

D. AI trong giáo dục không ảnh hưởng đến sự tham gia của học sinh.

**Câu hỏi 28.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Robot sử dụng AI không được sử dụng trong phẫu thuật.

B. AI có thể giúp phát hiện các hoạt động gian lận theo thời gian thực.

C. AI không có tác động đến quản lý rủi ro trong tài chính.

D. AI không có lợi trong lĩnh vực giáo dục.

**Câu hỏi 29.**Đoạn văn nào tác giả đề cập đến những lo ngại về mặt đạo đức liên quan đến AI?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 4         D. Đoạn 5

**Câu hỏi 30.**Đoạn văn nào của tác giả đề cập đến tác động của AI đối với chăm sóc sức khỏe?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 4

***Đọc đoạn văn sau về những lợi ích và hạn chế của năng lượng tái tạo và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 31 đến 40.***

[I] Các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện, đã trở nên phổ biến trên toàn cầu như một giải pháp thay thế bền vững cho nhiên liệu hóa thạch. [II] Không giống như than và dầu, năng lượng tái tạo tạo ra điện mà không thải ra khí thải độc hại, khiến ***nó***trở thành một lựa chọn sạch hơn cho môi trường (Jacobson và cộng sự, 2017). [III] Tuy nhiên, bất chấp những lợi thế của năng lượng tái tạo, vẫn còn những thách thức đáng kể cần được giải quyết để nó có thể thay thế hoàn toàn các nguồn năng lượng truyền thống (Ellabban và cộng sự, 2014). [IV]

Một lợi thế lớn của năng lượng tái tạo là tính bền vững của nó. Các nguồn tài nguyên tái tạo, không giống như nhiên liệu hóa thạch, được bổ sung tự nhiên và không cạn kiệt theo thời gian. Ví dụ, năng lượng mặt trời khai thác năng lượng từ ánh sáng mặt trời, ***gần như vô tận***. Ngoài ra, năng lượng tái tạo góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giúp chống lại biến đổi khí hậu. Nhiều quốc gia đang ngày càng đầu tư vào các công nghệ tái tạo để giảm lượng khí thải carbon và đáp ứng các mục tiêu khí hậu quốc tế.

Tuy nhiên, năng lượng tái tạo có một số hạn chế nhất định. Một vấn đề quan trọng là bản chất ***không liên tục***của nó; ví dụ, năng lượng mặt trời và gió phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khiến việc tạo ra nguồn cung cấp điện ổn định trở nên khó khăn. Sự thay đổi này có thể làm gián đoạn lưới điện, vốn phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện ổn định để đáp ứng nhu cầu. Một thách thức khác là chi phí ban đầu cao để thiết lập các cơ sở năng lượng tái tạo. Mặc dù giá đã giảm trong những năm gần đây, việc lắp đặt tấm pin mặt trời hoặc tua bin gió vẫn đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu đáng kể (IRENA, 2019).

Bất chấp những thách thức này, những tiến bộ trong công nghệ đang dần làm cho năng lượng tái tạo trở nên hiệu quả và dễ tiếp cận hơn . Các hệ thống lưu trữ năng lượng được cải thiện, chẳng hạn như pin, cho phép năng lượng dư thừa được tạo ra trong điều kiện thuận lợi được lưu trữ và sử dụng sau đó, đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy hơn. Khi công nghệ và cơ sở hạ tầng được cải thiện, năng lượng tái tạo cuối cùng có thể **Câu hỏi 31.**Câu sau đây phù hợp nhất ở đâu trong đoạn I?

**Những nguồn năng lượng này mang lại nhiều lợi ích về mặt môi trường và kinh tế.**

A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                 D. [IV]

**Câu hỏi 32.**Cụm từ ***"hầu như vô tận***" ở đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_.

A. hữu hạn                 B. vô hạn                 C. tái tạo                 D. tạm thời

**Câu hỏi 33.**Từ " ***it***" ở đoạn 1 đề cập đến \_\_\_\_.

A. nhiên liệu hóa thạch         B. môi trường         C. năng lượng tái tạo                 D. điện

**Câu hỏi 34.**Theo đoạn 2, câu nào sau đây KHÔNG phải là lợi thế của năng lượng tái tạo?

A. Giảm phát thải khí nhà kính         B. Giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch  
C. Duy trì nguồn cung cấp năng lượng ổn định         D. Góp phần vào mục tiêu biến đổi khí hậu

**Câu hỏi 35.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

A. Năng lượng tái tạo có thể thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch mà không gặp bất kỳ thách thức lớn nào.  
B. Năng lượng tái tạo bị hạn chế bởi nguồn cung không ổn định và chi phí lắp đặt cao.  
C. Năng lượng tái tạo hiện quá đắt để triển khai trên toàn cầu. D. Các nguồn năng lượng tái tạo đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cho tất cả các quốc gia.

**Câu hỏi 36.**Từ ***"intermittent"***ở đoạn 3 có nghĩa GẦN NHẤT với \_\_\_\_.

A. không đều                 B. hằng số                 C. liên tục         D. có lợi

**Câu hỏi 37.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Năng lượng tái tạo tạo ra khí thải độc hại như nhiên liệu hóa thạch.  
B. Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng đáng tin cậy bất kể điều kiện thời tiết.  
C. Năng lượng tái tạo ngày càng khả thi nhờ những tiến bộ công nghệ.  
D. Nhiên liệu hóa thạch là nguồn năng lượng bền vững hơn năng lượng tái tạo.

**Câu hỏi 38.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 4?

A. Công nghệ làm cho việc lưu trữ năng lượng được tạo ra trong điều kiện bất lợi trở nên khó khăn hơn.  
B. Những cải tiến về công nghệ nâng cao độ tin cậy và khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo.  
C. Những tiến bộ về công nghệ làm tăng chi phí và tính phức tạp của năng lượng tái tạo. D. Công nghệ không phải là yếu tố quyết định đối với việc áp dụng năng lượng tái tạo trên toàn cầu.

**Câu hỏi 39.**Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

A. Nhiên liệu hóa thạch sẽ vẫn là nguồn năng lượng chính vô thời hạn.  
B. Năng lượng tái tạo khó có thể được áp dụng rộng rãi do những hạn chế của nó.  
C. Với các giải pháp lưu trữ tốt hơn, năng lượng tái tạo có thể trở thành nguồn năng lượng ổn định.  
D. Năng lượng tái tạo hiện đang tiết kiệm hơn nhiên liệu hóa thạch cho mọi ứng dụng.

**Câu hỏi 40.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Năng lượng tái tạo là một giải pháp thay thế bền vững cho nhiên liệu hóa thạch, mang lại lợi ích cho môi trường, mặc dù nó phải đối mặt với những thách thức như sự không nhất quán và chi phí thiết lập.  
B. Năng lượng tái tạo đang thay thế nhiên liệu hóa thạch một cách nhanh chóng mà không có thách thức đáng kể nào. C. Các nguồn năng lượng tái tạo chỉ hữu ích ở một số vùng khí hậu nhất định nơi có sẵn tài nguyên. D. Tác động môi trường của năng lượng tái tạo là không đáng kể và nó có sẵn.

---------HẾT---------

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

*- Giám thị không giải thích gì thêm.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ THAM KHẢO**  **THEO MINH HỌA MỚI**  **ĐỀ 2** | **ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**  **Môn : TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian phát đề* |

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**DISCOVER HEALTHY EATING**

Want to eat better but don’t know where to start? Our healthy eating app (1)\_\_\_\_\_ you with recipes, meal plans, and shopping lists that are easy to follow. Whether you’re (2)\_\_\_\_\_ to lose weight, gain muscle, or just improve your overall well-being, we’ve got you covered. You can customize your meals based on your dietary preferences, and all our recipes (3)\_\_\_\_\_ natural, whole foods. Start today and see how (4)\_\_\_\_\_ a few small changes can make a big difference. Sign (5)\_\_\_\_\_ for free, and gain access to hundreds of healthy recipes. Eating well has never been (6)\_\_\_\_\_!

**Question 1**: A. guides        B. guided                C. had guided        D. has guided

**Question 2**: A. teaching        B. being                C. kissing                D. hoping

**Question 3**: A. uses                B. using                C. use                        D. used

**Question 4**: A. exciting        B. confusing                C. easy                D. difficult

**Question 5**: A. off                B. with                C. up                        D. on

**Question 6**: A. simple        B. simplest                C. simpler                D. more simple

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Stress Management Tips**

 Feeling overwhelmed? Managing stress is crucial for maintaining both mental and physical health.

**Stress Facts:** Did you know that over 50% of people (7)\_\_\_\_\_ from high levels of stress? Chronic stress can affect your overall well-being and lead to fatigue.

**Steps to Manage Stress:**

* Practice deep breathing! This simple technique can (8)\_\_\_\_\_ calmness and lower anxiety.
* Stay active! Exercise helps reduce stress by releasing endorphins and boosting (9)\_\_\_\_\_ mood.
* Get organized! (10)\_\_\_\_\_ letting stress build up, manage your time and tasks effectively to (11)\_\_\_\_\_ feeling overwhelmed.
* Seek support! Talk to friends or a counselor if you're feeling (12)\_\_\_\_\_ by stress.

**Question 7**. A. suffer                 B. enjoy                 C. recover                 D. lower  
**Question 8**. A. protect                B. promote                 C. avoid                 D. decrease  
**Question 9**. A. overall                 B. temporary                 C. low                 D. minimal  
**Question 10**. A. On account of         B. Despite                 C. Instead of                D. Due to  
**Question 11**. A. avoid                 B. beg                        C. delay                D. postpone  
**Question 12**. A. defeated                 B. distracted                 C. relieved                 D. relaxed

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13**. a. James: Hi, Lily! I’ve been doing great, just got a new job recently.

b. Lily: Hi, James! How have you been?  
c. Lily: Really? That’s awesome! What are you doing now?

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

**Question 14**. a. Tom: That’s a wonderful idea! Have you thought about what kind of pet you want?  
                     b. Jane: I’m thinking about adopting a pet.  
                     c. Tom: Dogs are great companions!  
                     d. Jane: Yes, I think they’ll fit perfectly with my lifestyle.

                      e. Jane: I’m leaning towards adopting a dog.

                      A. a-b-c-d-e                B: b-a-e-c-d.                C. a-d-c-b-e                D. a-b-d-c-e

**Question 15**. Hi Alex,  
                      a. I feel much more confident about presenting it now.  
                      b. I hope we can work together again in the future!  
                      c. Let me know if you’re available for another collaboration soon.

                       d. Thanks so much for your help with the project last week.  
                      e. Your suggestions really improved the final outcome.  
                      Best,  
                      Catherine

                 A. a-b-c-d-e                B. a-c-b-d-e                C. d-e-a-b-c.                D. a-d-b-c-e

**Question 16**. a. I usually start by writing down the most important tasks in the morning.  
                     b. This helps me prioritize and avoid procrastination.  
                     c. Planning ahead is key to staying organized throughout the day.  
                     d. By doing so, I can ensure that I meet deadlines without feeling overwhelmed.  
                     e. It’s a habit that has made me more efficient at work and in life.

                      A. a-b-c-d-e                B. a-d-b-c-e                C. c-a-b-d-e.                D. b-a-c-d-e

**Question 17**. a. The town recently installed new solar-powered streetlights.  
                     b. Residents have also expressed positive feedback about the brighter streets at night.  
                     c. Overall, it’s a great step towards sustainability.

d. These lights are more energy-efficient and reduce the town’s electricity bill.  
e. The local government hopes this initiative will encourage other cities to follow suit.

A. a-b-d-e-c                B. a-b-c-d-e                C. a-d-c-b-e                D. a-d-b-e-c.

**Read the following passage about language learning and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.**

Learning a new language can be a transformative experience, opening doors to new cultures and perspectives. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. It enhances cognitive skills and increases career opportunities. The process of acquiring a new language also helps individuals understand and appreciate the nuances of different cultures. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. This cultural insight fosters empathy and broadens one’s worldview.

One of the most significant benefits of language learning is its impact on communication. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Language learners can connect with people from diverse backgrounds, facilitating friendships and professional relationships. This exchange of ideas enriches our lives and promotes a more inclusive society.

To succeed in language learning, consistency and practice are key. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Engaging with native speakers, consuming media in the target language, and practicing speaking can accelerate proficiency. Language learning is not just about memorizing vocabulary; it’s about immersing oneself in the language.

Finally, sharing the knowledge gained through language learning can empower others. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By teaching what we've learned, we contribute to a community of learners and foster a culture of understanding and collaboration.

**Question 18**. A. Language learning is often tedious.

B. Learning a language can be beneficial.

C. Only children can learn new languages.

D. Language skills are overrated.

**Question 19**. A. Understanding cultures is unnecessary.

B. Cultural knowledge can hinder communication.

C. Language learning promotes cultural understanding.

D. Culture is irrelevant to language learning.

**Question 20**. A. Language learning isolates individuals.

B. Communication skills are not affected by language learning.

C. Language learning can enhance interpersonal communication.

D. Learning a language is a solitary process.

**Question 21**. A. Consistent practice is essential for language learning.

B. Language learners should avoid native speakers.

C. Practicing in isolation is effective.

D. Memorizing vocabulary is the only requirement.

**Question 22**. A. Sharing knowledge hinders language acquisition.

B. Teaching others can strengthen our own skills.

C. Language skills are only for personal use.

D. Only experts can share their knowledge.

***Read the following passage about green living and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30***

Green living refers to a lifestyle that promotes sustainability and environmental consciousness. This way of life encourages individuals to make choices that reduce their carbon footprint and conserve natural resources. Practices such as recycling, using renewable energy sources, and reducing waste are fundamental aspects of green living. By adopting these practices, individuals can contribute to the preservation of the environment and promote a healthier planet for future generations.

One significant component of green living is the use of ***renewable*** energy sources. Solar, wind, and hydroelectric power are examples of renewable energy that can replace fossil fuels. Using renewable energy reduces greenhouse gas emissions and dependence on non-renewable resources. Additionally, renewable energy sources are often more sustainable and have less impact on the environment.

Another important aspect of green living is sustainable consumption. This involves choosing products that are environmentally friendly and responsibly sourced. For example, buying locally produced food reduces the carbon footprint associated with transportation. Moreover, opting for products made from recycled materials helps***conserve*** resources and reduce waste.

Green living also emphasizes the importance of conserving water and energy. Simple actions such as turning off lights when not in use, fixing leaks, and using energy-efficient appliances can significantly reduce energy and water consumption. These practices not only benefit the environment but also save money on utility bills.

Education and awareness play a crucial role in promoting green living. By educating individuals about the benefits of sustainable practices and how to implement ***them***, communities can foster a culture of environmental responsibility. Awareness campaigns, workshops, and educational programs are effective ways to encourage people to adopt green living practices.

**Question 23**. Which of the following is NOT mentioned as a practice of green living?

A. Recycling                 B. Using renewable energy         C. Reducing waste         D. Driving more

**Question 24**. The word "***renewable***" in paragraph 2 is closest in meaning to:

 A. finite                 B. endless                 C. temporary                 D. limited

**Question 25**. The word "***them***" in paragraph 5 refers to:

A. sustainable practices                                        B. non-renewable resources

C. renewable energy sources                                 D. greenhouse gas emissions

**Question 26**. The word ***"conserve"*** in paragraph 3 could be best replaced by:

A. save                 B. waste                 C. deplete                 D. increase

**Question 27**. Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Conserving water and energy is not important.

B. Simple actions can lead to significant reductions in consumption.

C. Turning off lights has no impact on energy consumption.

D. Fixing leaks is the only way to conserve water.

**Question 28**. Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Renewable energy sources are less sustainable than fossil fuels.

B. Sustainable consumption involves choosing environmentally friendly products.

C. Green living does not emphasize water conservation.

D. Education has no role in promoting green living.

**Question 29**. In which paragraph does the writer mention the economic benefits of green living practices?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

**Question 30**. In which paragraph does the writer explore the role of education in green living?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 5

***Read the following passage about the benefits and challenges of remote work and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] The rise of remote work has transformed the modern workplace, offering flexibility and a better ***work-life balance*** for employees around the world (Bloom et al., 2015). [II] This trend, accelerated by technological advancements and the COVID-19 pandemic, allows employees to work from home or any location with internet access (Gajendran & Harrison, 2007). [III] While remote work provides numerous benefits, it also presents challenges that organizations and employees must address to remain productive and engaged. [IV]

One of the main benefits of remote work is increased flexibility. Employees can manage ***their***time more effectively, which often leads to higher job satisfaction and reduced stress. Furthermore, remote work eliminates the need for daily commutes, saving time and reducing transportation expenses. Many employees report feeling more empowered to control their schedules, allowing them to better balance personal and professional responsibilities.

However, remote work also comes with significant challenges. Isolation is a common issue, as employees miss out on face-to-face interactions and team bonding, which are important for mental well-being and collaboration. Studies have shown that prolonged isolation can lead to feelings of loneliness, reducing job satisfaction and affecting mental health (Ozcelik & Barsade, 2018). Additionally, remote workers may struggle to maintain boundaries between work and personal life, leading to overwork and burnout.

To make remote work successful, companies need to implement strategies that support employee well-being and productivity. Providing tools for virtual collaboration, setting clear work-life boundaries, and encouraging regular team check-ins can help ***mitigate*** the challenges of remote work. By balancing flexibility with structured support, organizations can create a sustainable remote work environment that benefits both employers and employees (Larson & DeChurch, 2020).

                (Adapted from *Remote Work and Employee Well-being* by Bloom, Ozcelik, and others)

**Question 31**. Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Remote work has become more popular due to advancements in digital communication tools.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32**. The phrase ***"work-life balance"*** in paragraph 1 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. career advancement                                B. professional success  
C. equilibrium between work and personal life        D. job security

**Question 33**. The word "***their"*** in paragraph 2 refers to \_\_\_\_.

A. employees                B. responsibilities        C. schedules                D. expenses

**Question 34**. According to paragraph 2, which of the following is NOT a benefit of remote work?

A. Increased flexibility                                B. Higher transportation costs  
C. Improved work-life balance                        D. Reduced stress

**Question 35**. Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Remote work challenges employees with isolation and blurred boundaries, leading to potential overwork and mental health concerns.  
B. The advantages of remote work significantly outweigh any challenges employees might face.  
C. Isolation is easily managed by virtual collaboration tools in a remote work setting.  
D. Remote work eliminates work-related stress and improves collaboration.

**Question 36**. The word "***mitigate***" in paragraph 4 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. worsen                B. intensify                C. reduce                D. acknowledge

**Question 37**. Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Remote work reduces social interactions, which can lead to feelings of loneliness.  
B. Daily commuting is essential for remote workers to maintain productivity.  
C. Companies are not responsible for supporting remote employees' well-being.  
D. Remote work always leads to overwork and burnout.

**Question 38**. Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Companies must avoid setting boundaries for employees' work-life balance.  
B. Employers should support remote work by providing resources and encouraging a structured environment.  
C. Employees need minimal guidance from companies to manage remote work challenges.  
D. Employers should prevent remote employees from accessing collaboration tools.

**Question 39**. Which of the following can be inferred from the passage?

A. Remote work completely eliminates the need for personal life boundaries.  
B. The lack of face-to-face interaction is a minor issue in remote work.  
C. Effective remote work requires a combination of flexibility and organizational support.  
D. Remote work only benefits employees, not organizations.

**Question 40**. Which of the following best summarizes the passage?

A. Remote work offers flexibility and convenience but can cause isolation and work-life imbalance, which companies must address to ensure employee well-being.  
B. Remote work requires employees to spend more time commuting to improve productivity.  
C. Companies benefit from remote work as employees are more isolated and less engaged.  
D. Remote work allows complete freedom for employees without any challenges.

**---------HẾT---------**

**LỜI GIẢI CHI TIẾT**

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**DISCOVER HEALTHY EATING**

Want to eat better but don’t know where to start? Our healthy eating app (1)\_\_\_\_\_ you with recipes, meal plans, and shopping lists that are easy to follow. Whether you’re (2)\_\_\_\_\_ to lose weight, gain muscle, or just improve your overall well-being, we’ve got you covered. You can customize your meals based on your dietary preferences, and all our recipes (3)\_\_\_\_\_ natural, whole foods. Start today and see how (4)\_\_\_\_\_ a few small changes can make a big difference. Sign (5)\_\_\_\_\_ for free, and gain access to hundreds of healthy recipes. Eating well has never been (6)\_\_\_\_\_!

**Question 1**: A. guides        .           B. guided                C. had guided        .           D. has guided

**Question 2**: A. teaching        B. being                C. kissing                D. hoping

**Question 3**: A. uses                B. using                C. use                        D. used

**Question 4**: A. exciting        B. confusing                C. easy                .           D. difficult

**Question 5**: A. off                B. with                .           C. up                        D. on

**Question 6**: A. simple        B. simplest                C. simpler                D. more simple

***Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6:***

**KHÁM PHÁ ĂN UỐNG LÀNH MẠNH**

Bạn muốn ăn uống lành mạnh hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Ứng dụng ăn uống lành mạnh của chúng tôi (1)\_\_\_\_\_ cung cấp cho bạn các công thức nấu ăn, kế hoạch bữa ăn và danh sách mua sắm dễ thực hiện. Cho dù bạn (2)\_\_\_\_\_ muốn giảm cân, tăng cơ hay chỉ muốn cải thiện sức khỏe tổng thể, chúng tôi đều có thể đáp ứng. Bạn có thể tùy chỉnh bữa ăn của mình dựa trên sở thích ăn kiêng của mình và tất cả các công thức nấu ăn của chúng tôi (3)\_\_\_\_\_ đều là thực phẩm tự nhiên, nguyên chất. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và xem (4)\_\_\_\_\_ một vài thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn như thế nào. Đăng ký (5)\_\_\_\_\_ miễn phí và truy cập vào hàng trăm công thức nấu ăn lành mạnh. Ăn uống lành mạnh chưa bao giờ là (6)\_\_\_\_\_!

**Câu hỏi 1**: A. hướng dẫn         B. hướng dẫn                 C. đã hướng dẫn          D. đã hướng dẫn

**Câu hỏi 2**: A. dạy học         B. là                 .           C. hôn                 .            D. hy vọng

**Câu hỏi 3**: A. sử dụng         B. sử dụng                 C. sử dụng                  D. sử dụng

**Câu hỏi 4**: A. thú vị         .           B. khó hiểu                 C. dễ                 .            D. khó

**Câu hỏi 5**: A. tắt                 B. có                 .           C. lên                          D. bật

**Câu hỏi 6**: A. đơn giản         B. đơn giản nhất         C. đơn giản hơn          D. đơn giản hơn

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Stress Management Tips**

 Feeling overwhelmed? Managing stress is crucial for maintaining both mental and physical health.

**Stress Facts:** Did you know that over 50% of people (7)\_\_\_\_\_ from high levels of stress? Chronic stress can affect your overall well-being and lead to fatigue.

**Steps to Manage Stress:**

* Practice deep breathing! This simple technique can (8)\_\_\_\_\_ calmness and lower anxiety.
* Stay active! Exercise helps reduce stress by releasing endorphins and boosting (9)\_\_\_\_\_ mood.
* Get organized! (10)\_\_\_\_\_ letting stress build up, manage your time and tasks effectively to (11)\_\_\_\_\_ feeling overwhelmed.
* Seek support! Talk to friends or a counselor if you're feeling (12)\_\_\_\_\_ by stress.

**Question 7**. A. suffer                 B. enjoy                 C. recover                 D. lower  
**Question 8**. A. protect                B. promote                 C. avoid                 D. decrease  
**Question 9**. A. overall                 B. temporary                 C. low                 D. minimal  
**Question 10**. A. On account of         B. Despite                 C. Instead of                D. Due to  
**Question 11**. A. avoid                 B. beg                        C. delay                D. postpone  
**Question 12**. A. defeated                 B. distracted                 C. relieved                 D. relaxed

***Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 .***

**Mẹo quản lý căng thẳng**

Bạn có cảm thấy quá tải không? Kiểm soát căng thẳng là điều quan trọng để duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất.

**Sự thật về căng thẳng:**Bạn có biết rằng hơn 50% số người (7)\_\_\_\_\_ bị căng thẳng ở mức độ cao không? Căng thẳng mãn tính có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn và dẫn đến mệt mỏi.

**Các bước để quản lý căng thẳng:**

* Thực hành hít thở sâu! Kỹ thuật đơn giản này có thể (8)\_\_\_\_\_ bình tĩnh và giảm lo lắng.
* Hãy luôn vận động! Tập thể dục giúp giảm căng thẳng bằng cách giải phóng endorphin và tăng cường (9) \_\_\_\_\_ tâm trạng.
* Hãy sắp xếp mọi thứ! (10)\_\_\_\_\_ để căng thẳng tích tụ, quản lý thời gian và nhiệm vụ của bạn một cách hiệu quả để (11)\_\_\_\_\_ không cảm thấy quá tải.
* Tìm kiếm sự hỗ trợ! Nói chuyện với bạn bè hoặc chuyên gia tư vấn nếu bạn cảm thấy (12)\_\_\_\_\_ căng thẳng.

**Câu hỏi 7**. A. đối mặt                 B. tận hưởng                 C. phục hồi                 D. hạ thấp  
**Câu hỏi 8**. A. bảo vệ                 .           B. thúc đẩy                 C. tránh                 D. giảm  
**Câu hỏi 9**. A. tổng thể                 B. tạm thời                 C. thấp                 D. tối thiểu  
**Câu hỏi 1 0**. A. Do         .                       B. Mặc dù                 C. Thay vì                 D. Do  
**Câu hỏi 1 1**. A. tránh                 B. cầu xin                         C. trì hoãn                 D. hoãn lại  
**Câu hỏi 1 2**. A. bị đánh bại                 B. mất tập trung                 C. nhẹ nhõm                 D. thư giãn

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13**. a. James: Hi, Lily! I’ve been doing great, just got a new job recently.

b. Lily: Hi, James! How have you been?  
c. Lily: Really? That’s awesome! What are you doing now?

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

**Question 14**. a. Tom: That’s a wonderful idea! Have you thought about what kind of pet you want?  
                     b. Jane: I’m thinking about adopting a pet.  
                     c. Tom: Dogs are great companions!  
                     d. Jane: Yes, I think they’ll fit perfectly with my lifestyle.

                      e. Jane: I’m leaning towards adopting a dog.

                      A. a-b-c-d-e                B: b-a-e-c-d.                C. a-d-c-b-e                D. a-b-d-c-e

**Question 15**. Hi Alex,  
                      a. I feel much more confident about presenting it now.  
                      b. I hope we can work together again in the future!  
                      c. Let me know if you’re available for another collaboration soon.

                       d. Thanks so much for your help with the project last week.  
                      e. Your suggestions really improved the final outcome.  
                      Best,  
                      Catherine

                 A. a-b-c-d-e                B. a-c-b-d-e                C. d-e-a-b-c.                D. a-d-b-c-e

**Question 16**. a. I usually start by writing down the most important tasks in the morning.  
                     b. This helps me prioritize and avoid procrastination.  
                     c. Planning ahead is key to staying organized throughout the day.  
                     d. By doing so, I can ensure that I meet deadlines without feeling overwhelmed.  
                     e. It’s a habit that has made me more efficient at work and in life.

                      A. a-b-c-d-e                B. a-d-b-c-e                C. c-a-b-d-e.                D. b-a-c-d-e

**Question 17**. a. The town recently installed new solar-powered streetlights.  
                     b. Residents have also expressed positive feedback about the brighter streets at night.  
                     c. Overall, it’s a great step towards sustainability.

d. These lights are more energy-efficient and reduce the town’s electricity bill.  
e. The local government hopes this initiative will encourage other cities to follow suit.

A. a-b-d-e-c                B. a-b-c-d-e                C. a-d-c-b-e                D. a-d-b-e-c.

***Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 .***

**Câu hỏi 13.**a. James: Chào Lily! Tôi vẫn ổn, gần đây tôi vừa có một công việc mới.

b. Lily: Chào James! Dạo này bạn thế nào?  
c. Lily: Thật sao? Tuyệt quá! Bây giờ bạn đang làm gì?

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

**Câu hỏi 14.**a. Tom: Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Bạn đã nghĩ đến việc nuôi thú cưng chưa?  
b. Jane: Tôi đang nghĩ đến việc nhận nuôi một con vật cưng.  
c. Tom: Chó là người bạn đồng hành tuyệt vời!  
d. Jane: Vâng, tôi nghĩ chúng sẽ phù hợp hoàn hảo với lối sống của tôi.

e. Jane: Tôi đang nghiêng về việc nhận nuôi một chú chó.

                      A. a-b-c-d-e                B: b-a-e-c-d.                C. a-d-c-b-e                D. a-b-d-c-e

**Câu hỏi 15.**Xin chào Alex,  
a. Tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều khi trình bày bài này.  
b. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác lại trong tương lai!  
c. Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể hợp tác thêm lần nữa sớm nhé.

d. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ dự án tuần trước.  
e. Những gợi ý của bạn thực sự đã cải thiện kết quả cuối cùng.  
Trân trọng,  
Catherine

                 A. a-b-c-d-e                B. a-c-b-d-e                C. d-e-a-b-c.                D. a-d-b-c-e

**Câu hỏi 16.**a. Tôi thường bắt đầu bằng cách viết ra những nhiệm vụ quan trọng nhất vào buổi sáng.  
b. Điều này giúp tôi ưu tiên và tránh trì hoãn. c. Lên kế hoạch trước là chìa khóa để duy trì sự ngăn nắp trong suốt cả ngày. d. Bằng cách đó, tôi có thể đảm bảo rằng mình đáp ứng được thời hạn mà không cảm thấy quá tải. e. Đây là thói quen giúp tôi làm việc và sống hiệu quả hơn.

                      A. a-b-c-d-e                B. a-d-b-c-e                C. c-a-b-d-e.                D. b-a-c-d-e

**Câu hỏi 17.**a. Thị trấn gần đây đã lắp đặt đèn đường năng lượng mặt trời mới.  
b. Người dân cũng bày tỏ phản hồi tích cực về những con đường sáng hơn vào ban đêm.  
c. Nhìn chung, đây là một bước tiến lớn hướng tới tính bền vững.

d. Những bóng đèn này tiết kiệm năng lượng hơn và giúp giảm hóa đơn tiền điện của thị trấn.  
e. Chính quyền địa phương hy vọng sáng kiến này sẽ khuyến khích các thành phố khác làm theo.

A. a-b-d-e-c                B. a-b-c-d-e                C. a-d-c-b-e                D. a-d-b-e-c.

**Read the following passage about language learning and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.**

Learning a new language can be a transformative experience, opening doors to new cultures and perspectives. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. It enhances cognitive skills and increases career opportunities. The process of acquiring a new language also helps individuals understand and appreciate the nuances of different cultures. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. This cultural insight fosters empathy and broadens one’s worldview.

One of the most significant benefits of language learning is its impact on communication. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Language learners can connect with people from diverse backgrounds, facilitating friendships and professional relationships. This exchange of ideas enriches our lives and promotes a more inclusive society.

To succeed in language learning, consistency and practice are key. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Engaging with native speakers, consuming media in the target language, and practicing speaking can accelerate proficiency. Language learning is not just about memorizing vocabulary; it’s about immersing oneself in the language.

Finally, sharing the knowledge gained through language learning can empower others. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By teaching what we've learned, we contribute to a community of learners and foster a culture of understanding and collaboration.

**Question 18**. A. Language learning is often tedious.

B. Learning a language can be beneficial.

C. Only children can learn new languages.

D. Language skills are overrated.

**Question 19**. A. Understanding cultures is unnecessary.

B. Cultural knowledge can hinder communication.

C. Language learning promotes cultural understanding.

D. Culture is irrelevant to language learning.

**Question 20**. A. Language learning isolates individuals.

B. Communication skills are not affected by language learning.

C. Language learning can enhance interpersonal communication.

D. Learning a language is a solitary process.

**Question 21**. A. Consistent practice is essential for language learning.

B. Language learners should avoid native speakers.

C. Practicing in isolation is effective.

D. Memorizing vocabulary is the only requirement.

**Question 22**. A. Sharing knowledge hinders language acquisition.

B. Teaching others can strengthen our own skills.

C. Language skills are only for personal use.

D. Only experts can share their knowledge.

**Đọc đoạn văn sau về việc học ngôn ngữ và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 18 đến 2 2 .**

Học một ngôn ngữ mới có thể là một trải nghiệm biến đổi, mở ra cánh cửa đến với những nền văn hóa và quan điểm mới. ( 18 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Nó nâng cao các kỹ năng nhận thức và tăng cơ hội nghề nghiệp. Quá trình tiếp thu một ngôn ngữ mới cũng giúp các cá nhân hiểu và đánh giá cao những sắc thái của các nền văn hóa khác nhau. ( 19 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Nhận thức văn hóa này nuôi dưỡng sự đồng cảm và mở rộng thế giới quan của một người.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc học ngôn ngữ là tác động của nó đến giao tiếp. (2 0 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Người học ngôn ngữ có thể kết nối với những người có xuất thân đa dạng, tạo điều kiện cho tình bạn và mối quan hệ chuyên nghiệp. Sự trao đổi ý tưởng này làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta và thúc đẩy một xã hội toàn diện hơn.

Để thành công trong việc học ngôn ngữ, sự nhất quán và thực hành là chìa khóa. (2 1 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Tương tác với người bản ngữ, sử dụng phương tiện truyền thông bằng ngôn ngữ đích và thực hành nói có thể đẩy nhanh trình độ thành thạo. Học ngôn ngữ không chỉ là ghi nhớ từ vựng; mà là đắm mình vào ngôn ngữ.

Cuối cùng, việc chia sẻ kiến thức thu được thông qua việc học ngôn ngữ có thể trao quyền cho người khác. (2 2 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách giảng dạy những gì chúng ta đã học, chúng ta đóng góp vào cộng đồng người học và thúc đẩy văn hóa hiểu biết và hợp tác.

**Câu hỏi 18.**A. Học ngôn ngữ thường rất nhàm chán.

B. Học một ngôn ngữ có thể mang lại lợi ích.

C. Chỉ có trẻ em mới có thể học ngôn ngữ mới.

D. Kỹ năng ngôn ngữ được đánh giá quá cao.

**Câu hỏi 19.**A. Việc hiểu biết về các nền văn hóa là không cần thiết.

B. Kiến thức văn hóa có thể cản trở giao tiếp.

C. Học ngôn ngữ thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa.

D. Văn hóa không liên quan đến việc học ngôn ngữ.

**Câu hỏi 20.**A. Việc học ngôn ngữ làm cô lập cá nhân.

B. Kỹ năng giao tiếp không bị ảnh hưởng bởi việc học ngôn ngữ.

C. Học ngôn ngữ có thể tăng cường giao tiếp giữa các cá nhân.

D. Học một ngôn ngữ là một quá trình đơn độc.

**Câu hỏi 21.**A. Việc thực hành thường xuyên là điều cần thiết cho việc học ngôn ngữ.

B. Người học ngôn ngữ nên tránh người bản ngữ.

C. Thực hành một cách riêng lẻ sẽ có hiệu quả.

D. Ghi nhớ từ vựng là yêu cầu duy nhất.

**Câu hỏi 22.**A. Việc chia sẻ kiến thức cản trở việc tiếp thu ngôn ngữ.

B. Dạy người khác có thể củng cố kỹ năng của chúng ta.

C. Kỹ năng ngôn ngữ chỉ dùng cho mục đích cá nhân.

D. Chỉ có chuyên gia mới có thể chia sẻ kiến thức của mình.

***Read the following passage about green living and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30***

Green living refers to a lifestyle that promotes sustainability and environmental consciousness. This way of life encourages individuals to make choices that reduce their carbon footprint and conserve natural resources. Practices such as recycling, using renewable energy sources, and reducing waste are fundamental aspects of green living. By adopting these practices, individuals can contribute to the preservation of the environment and promote a healthier planet for future generations.

One significant component of green living is the use of ***renewable*** energy sources. Solar, wind, and hydroelectric power are examples of renewable energy that can replace fossil fuels. Using renewable energy reduces greenhouse gas emissions and dependence on non-renewable resources. Additionally, renewable energy sources are often more sustainable and have less impact on the environment.

Another important aspect of green living is sustainable consumption. This involves choosing products that are environmentally friendly and responsibly sourced. For example, buying locally produced food reduces the carbon footprint associated with transportation. Moreover, opting for products made from recycled materials helps***conserve*** resources and reduce waste.

Green living also emphasizes the importance of conserving water and energy. Simple actions such as turning off lights when not in use, fixing leaks, and using energy-efficient appliances can significantly reduce energy and water consumption. These practices not only benefit the environment but also save money on utility bills.

Education and awareness play a crucial role in promoting green living. By educating individuals about the benefits of sustainable practices and how to implement ***them***, communities can foster a culture of environmental responsibility. Awareness campaigns, workshops, and educational programs are effective ways to encourage people to adopt green living practices.

**Question 23**. Which of the following is NOT mentioned as a practice of green living?

A. Recycling                 B. Using renewable energy         C. Reducing waste         D. Driving more

**Question 24**. The word "***renewable***" in paragraph 2 is closest in meaning to:

 A. finite                 B. endless                 C. temporary                 D. limited

**Question 25**. The word "***them***" in paragraph 5 refers to:

A. sustainable practices                                        B. non-renewable resources

C. renewable energy sources                                 D. greenhouse gas emissions

**Question 26**. The word ***"conserve"*** in paragraph 3 could be best replaced by:

A. save                 B. waste                 C. deplete                 D. increase

**Question 27**. Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Conserving water and energy is not important.

B. Simple actions can lead to significant reductions in consumption.

C. Turning off lights has no impact on energy consumption.

D. Fixing leaks is the only way to conserve water.

**Question 28**. Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Renewable energy sources are less sustainable than fossil fuels.

B. Sustainable consumption involves choosing environmentally friendly products.

C. Green living does not emphasize water conservation.

D. Education has no role in promoting green living.

**Question 29**. In which paragraph does the writer mention the economic benefits of green living practices?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

**Question 30**. In which paragraph does the writer explore the role of education in green living?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 5

***Đọc đoạn văn sau về cuộc sống xanh và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30***

Sống xanh là lối sống thúc đẩy tính bền vững và ý thức bảo vệ môi trường. Lối sống này khuyến khích mọi người đưa ra những lựa chọn giúp giảm lượng khí thải carbon và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Các hoạt động như tái chế, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và giảm thiểu chất thải là những khía cạnh cơ bản của lối sống xanh. Bằng cách áp dụng các hoạt động này, mọi người có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy một hành tinh khỏe mạnh hơn cho các thế hệ tương lai.

Một thành phần quan trọng của cuộc sống xanh là sử dụng các nguồn năng lượng ***tái tạo***. Năng lượng mặt trời, gió và thủy điện là những ví dụ về năng lượng tái tạo có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch. Sử dụng năng lượng tái tạo giúp giảm phát thải khí nhà kính và sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái tạo. Ngoài ra, các nguồn năng lượng tái tạo thường bền vững hơn và ít tác động đến môi trường hơn.

Một khía cạnh quan trọng khác của lối sống xanh là tiêu dùng bền vững. Điều này liên quan đến việc lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường và có nguồn gốc có trách nhiệm. Ví dụ, mua thực phẩm sản xuất tại địa phương giúp giảm lượng khí thải carbon liên quan đến vận chuyển. Hơn nữa, lựa chọn các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế giúp ***bảo tồn***tài nguyên và giảm chất thải.

Sống xanh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn nước và năng lượng. Những hành động đơn giản như tắt đèn khi không sử dụng, sửa chữa rò rỉ và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và nước. Những hoạt động này không chỉ có lợi cho môi trường mà còn tiết kiệm tiền hóa đơn tiện ích.

Giáo dục và nhận thức đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lối sống xanh. Bằng cách giáo dục mọi người về lợi ích của các hoạt động bền vững và cách thực hiện ***chúng***, cộng đồng có thể thúc đẩy văn hóa trách nhiệm với môi trường. Các chiến dịch nâng cao nhận thức, hội thảo và chương trình giáo dục là những cách hiệu quả để khuyến khích mọi người áp dụng các hoạt động sống xanh.

**Câu hỏi 2 3.**Hành động nào sau đây KHÔNG được coi là thực hành sống xanh?

A. Tái chế                 B. Sử dụng năng lượng tái tạo         C. Giảm chất thải         D. Lái xe nhiều hơn

**Câu hỏi 2 4.**Từ “ ***renewable***” ở đoạn 2 gần nghĩa nhất với:

A. hữu hạn                 B. vô tận                 C. tạm thời                 D. có giới hạn

**Câu hỏi 2 5**. Từ "***chúng***"trong đoạn 5 đề cập đến:

A. các hoạt động bền vững                                         B. các nguồn tài nguyên không tái tạo

C. nguồn năng lượng tái tạo                                 D. khí thải nhà kính

**Câu hỏi 2 6.**Từ ***"conserve"***trong đoạn 3 có thể được thay thế tốt nhất bằng:

A. lưu                 B. lãng phí                 C. cạn kiệt                 D. tăng lên

**Câu hỏi 2 7.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu gạch chân trong đoạn 4?

A. Việc tiết kiệm nước và năng lượng không quan trọng.

B. Những hành động đơn giản có thể dẫn đến việc giảm đáng kể mức tiêu thụ.

C. Tắt đèn không ảnh hưởng đến mức tiêu thụ năng lượng.

D. Sửa chữa rò rỉ là cách duy nhất để tiết kiệm nước.

**Câu hỏi 2 8.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Các nguồn năng lượng tái tạo kém bền vững hơn nhiên liệu hóa thạch.

B. Tiêu dùng bền vững liên quan đến việc lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường.

C. Sống xanh không nhấn mạnh đến việc bảo tồn nước.

D. Giáo dục không có vai trò trong việc thúc đẩy lối sống xanh.

**Câu hỏi 2 9.**Đoạn văn nào tác giả đề cập đến lợi ích kinh tế của việc sống xanh?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 4

**Câu hỏi 30.**Trong đoạn văn nào, tác giả khám phá vai trò của giáo dục trong cuộc sống xanh?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 5

***Read the following passage about the benefits and challenges of remote work and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] The rise of remote work has transformed the modern workplace, offering flexibility and a better ***work-life balance*** for employees around the world (Bloom et al., 2015). [II] This trend, accelerated by technological advancements and the COVID-19 pandemic, allows employees to work from home or any location with internet access (Gajendran & Harrison, 2007). [III] While remote work provides numerous benefits, it also presents challenges that organizations and employees must address to remain productive and engaged. [IV]

One of the main benefits of remote work is increased flexibility. Employees can manage ***their***time more effectively, which often leads to higher job satisfaction and reduced stress. Furthermore, remote work eliminates the need for daily commutes, saving time and reducing transportation expenses. Many employees report feeling more empowered to control their schedules, allowing them to better balance personal and professional responsibilities.

However, remote work also comes with significant challenges. Isolation is a common issue, as employees miss out on face-to-face interactions and team bonding, which are important for mental well-being and collaboration. Studies have shown that prolonged isolation can lead to feelings of loneliness, reducing job satisfaction and affecting mental health (Ozcelik & Barsade, 2018). Additionally, remote workers may struggle to maintain boundaries between work and personal life, leading to overwork and burnout.

To make remote work successful, companies need to implement strategies that support employee well-being and productivity. Providing tools for virtual collaboration, setting clear work-life boundaries, and encouraging regular team check-ins can help ***mitigate*** the challenges of remote work. By balancing flexibility with structured support, organizations can create a sustainable remote work environment that benefits both employers and employees (Larson & DeChurch, 2020).

                (Adapted from *Remote Work and Employee Well-being* by Bloom, Ozcelik, and others)

**Question 31**. Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Remote work has become more popular due to advancements in digital communication tools.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32**. The phrase ***"work-life balance"*** in paragraph 1 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. career advancement                                B. professional success  
C. equilibrium between work and personal life        D. job security

**Question 33**. The word "***their"*** in paragraph 2 refers to \_\_\_\_.

A. employees                B. responsibilities        C. schedules                D. expenses

**Question 34**. According to paragraph 2, which of the following is NOT a benefit of remote work?

A. Increased flexibility                                B. Higher transportation costs  
C. Improved work-life balance                        D. Reduced stress

**Question 35**. Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Remote work challenges employees with isolation and blurred boundaries, leading to potential overwork and mental health concerns.  
B. The advantages of remote work significantly outweigh any challenges employees might face.  
C. Isolation is easily managed by virtual collaboration tools in a remote work setting.  
D. Remote work eliminates work-related stress and improves collaboration.

**Question 36**. The word "***mitigate***" in paragraph 4 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. worsen                B. intensify                C. reduce                D. acknowledge

**Question 37**. Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Remote work reduces social interactions, which can lead to feelings of loneliness.  
B. Daily commuting is essential for remote workers to maintain productivity.  
C. Companies are not responsible for supporting remote employees' well-being.  
D. Remote work always leads to overwork and burnout.

**Question 38**. Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Companies must avoid setting boundaries for employees' work-life balance.  
B. Employers should support remote work by providing resources and encouraging a structured environment.  
C. Employees need minimal guidance from companies to manage remote work challenges.  
D. Employers should prevent remote employees from accessing collaboration tools.

**Question 39**. Which of the following can be inferred from the passage?

A. Remote work completely eliminates the need for personal life boundaries.  
B. The lack of face-to-face interaction is a minor issue in remote work.  
C. Effective remote work requires a combination of flexibility and organizational support.  
D. Remote work only benefits employees, not organizations.

**Question 40**. Which of the following best summarizes the passage?

1. Remote work offers flexibility and convenience but can cause isolation and work-life imbalance, which companies must address to ensure employee well-being.  
   B. Remote work requires employees to spend more time commuting to improve productivity.  
   C. Companies benefit from remote work as employees are more isolated and less engaged.  
   D. Remote work allows complete freedom for employees without any challenges.

***Đọc đoạn văn sau về những lợi ích và thách thức của công việc từ xa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 31 đến 40.***

[I] Sự gia tăng của hình thức làm việc từ xa đã biến đổi nơi làm việc hiện đại, mang lại sự linh hoạt và ***cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống***cho nhân viên trên toàn thế giới (Bloom và cộng sự, 2015). [II] Xu hướng này, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ và đại dịch COVID-19, cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet (Gajendran & Harrison, 2007). [III] Mặc dù hình thức làm việc từ xa mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức mà các tổ chức và nhân viên phải giải quyết để duy trì năng suất và sự gắn kết. [IV]

Một trong những lợi ích chính của làm việc từ xa là tính linh hoạt được tăng lên. Nhân viên có thể quản lý thời gian ***của mình***hiệu quả hơn, điều này thường dẫn đến sự hài lòng trong công việc cao hơn và giảm căng thẳng. Hơn nữa, làm việc từ xa giúp loại bỏ nhu cầu đi lại hàng ngày, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại. Nhiều nhân viên báo cáo rằng họ cảm thấy có nhiều quyền hơn để kiểm soát lịch trình của mình, cho phép họ cân bằng tốt hơn giữa trách nhiệm cá nhân và công việc.

Tuy nhiên, làm việc từ xa cũng đi kèm với những thách thức đáng kể. Sự cô lập là một vấn đề phổ biến, vì nhân viên không được tương tác trực tiếp và gắn kết nhóm, vốn rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và sự hợp tác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự cô lập kéo dài có thể dẫn đến cảm giác cô đơn, làm giảm sự hài lòng trong công việc và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần (Ozcelik & Barsade, 2018). Ngoài ra, những người làm việc từ xa có thể gặp khó khăn trong việc duy trì ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân, dẫn đến làm việc quá sức và kiệt sức.

Để làm việc từ xa thành công, các công ty cần triển khai các chiến lược hỗ trợ sức khỏe và năng suất của nhân viên. Cung cấp các công cụ để cộng tác ảo, thiết lập ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống, và khuyến khích kiểm tra nhóm thường xuyên có thể giúp ***giảm thiểu***những thách thức của công việc từ xa. Bằng cách cân bằng tính linh hoạt với hỗ trợ có cấu trúc, các tổ chức có thể tạo ra một môi trường làm việc từ xa bền vững mang lại lợi ích cho cả người sử dụng lao động và nhân viên (Larson & DeChurch, 2020).

                (Trích từ *Remote Work and Employee Well-being*của Bloom, Ozcelik và những người khác)

**Câu hỏi 31.**Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn I?

**Làm việc từ xa ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự tiến bộ của các công cụ truyền thông kỹ thuật số.**

A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                 D. [IV]

**Câu hỏi 32.**Cụm từ ***"cân bằng giữa công việc và cuộc sống"***ở đoạn 1 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_.

A. thăng tiến trong sự nghiệp                                 B. thành công trong nghề nghiệp  
C. cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân         D. an ninh công việc

**Câu hỏi 33.**Từ “ ***they”***ở đoạn 2 đề cập đến \_\_\_\_.

A. nhân viên                 B. trách nhiệm         C. lịch trình                 D. chi phí

**Câu hỏi 34.**Theo đoạn 2, câu nào sau đây KHÔNG phải là lợi ích của làm việc từ xa?

A. Tăng tính linh hoạt                                 B. Chi phí vận chuyển cao hơn  
C. Cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống                         D. Giảm căng thẳng

**Câu hỏi 35.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

A. Làm việc từ xa thách thức nhân viên bằng sự cô lập và ranh giới mờ nhạt, dẫn đến nguy cơ làm việc quá sức và các vấn đề về sức khỏe tâm thần.  
B. Những lợi thế của làm việc từ xa lớn hơn đáng kể so với bất kỳ thách thức nào mà nhân viên có thể phải đối mặt. C. Sự cô lập dễ dàng được quản lý bằng các công cụ cộng tác ảo trong môi trường làm việc từ xa. D. Làm việc từ xa loại bỏ căng thẳng liên quan đến công việc và cải thiện sự cộng tác.

**Câu hỏi 36.**Từ " ***mitigate***" ở đoạn 4 có nghĩa GẦN NHẤT với \_\_\_\_.

A. tệ hơn                 B. tăng cường                 C. giảm                 D. thừa nhận

**Câu hỏi 37.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Làm việc từ xa làm giảm tương tác xã hội, có thể dẫn đến cảm giác cô đơn.  
B. Việc đi lại hàng ngày là điều cần thiết đối với những người làm việc từ xa để duy trì năng suất. C. Các công ty không có trách nhiệm hỗ trợ phúc lợi của nhân viên làm việc từ xa. D. Làm việc từ xa luôn dẫn đến làm việc quá sức và kiệt sức.

**Câu hỏi 38.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu gạch chân trong đoạn 4?

A. Các công ty phải tránh đặt ra ranh giới cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên.  
B. Người sử dụng lao động nên hỗ trợ làm việc từ xa bằng cách cung cấp các nguồn lực và khuyến khích một môi trường có cấu trúc .  
C. Nhân viên cần được hướng dẫn tối thiểu từ các công ty để quản lý các thách thức làm việc từ xa. D. Người sử dụng lao động nên ngăn cản nhân viên làm việc từ xa truy cập vào các công cụ cộng tác.

**Câu hỏi 39.**Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

A. Làm việc từ xa hoàn toàn loại bỏ nhu cầu về ranh giới cuộc sống cá nhân.  
B. Việc thiếu tương tác trực tiếp là một vấn đề nhỏ trong công việc từ xa.  
C. Làm việc từ xa hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa tính linh hoạt và hỗ trợ của tổ chức.  
D. Làm việc từ xa chỉ có lợi cho nhân viên, không phải tổ chức.

**Câu hỏi 40.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Làm việc từ xa mang lại sự linh hoạt và tiện lợi nhưng có thể gây ra sự cô lập và mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mà các công ty phải giải quyết để đảm bảo sức khỏe của nhân viên.  
B. Làm việc từ xa đòi hỏi nhân viên phải dành nhiều thời gian hơn để đi lại để cải thiện năng suất. C. Các công ty được hưởng lợi từ làm việc từ xa vì nhân viên bị cô lập hơn và ít gắn kết hơn. D. Làm việc từ xa cho phép nhân viên hoàn toàn tự do mà không có bất kỳ thách thức nào.

---------HẾT---------

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

*- Giám thị không giải thích gì thêm.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ THAM KHẢO**  **THEO MINH HỌA MỚI**  **ĐỀ 3** | **ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**  **Môn : TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian phát đề* |

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**MAKE MEMORIES WITH CUSTOM PHOTO BOOKS**

Are you tired of digital photos sitting on your phone or computer? Turn them into beautiful custom photo books with our easy-to-use platform. Our service (1)\_\_\_\_\_ you to upload, organize, and design your own photo book, creating a unique keepsake to treasure forever. You can (2)\_\_\_\_\_ between different layouts, themes, and covers to make your book truly special. With our high-quality printing, your memories will (3)\_\_\_\_\_ vibrant and long-lasting. Plus, our photo books make great gifts for family and friends. Don't (4)\_\_\_\_\_ your memories – capture them in a book you'll love to (5)\_\_\_\_\_ for years to come. Start designing today and (6)\_\_\_\_\_ 20% off your first order!

**Question 1**: A. offers                B. allows                C. tells                D. provides

**Question 2**: A. pick                        B. show                C. decide                D. select

**Question 3**:A. look                        B. say                        C. ignore                D. negotiate

**Question 4**:A. regret                B. keep                C. miss                D. erase

**Question 5**:A. check                B. browse                C. flip                        D. keep

**Question 6**:A. receive                B. offer                C. buy                        D. convince

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Boosting Your Confidence**

Looking to improve your self-esteem and feel more confident in your daily life? Here’s how you can make positive changes!

**Confidence Facts:** Studies show that only 35% of people report feeling confident in their abilities, while others (7)\_\_\_\_\_ with self-doubt. Building confidence can help improve your performance at work and in social situations.

**Tips to Boost Your Confidence:**

* Set realistic goals! Start small and (8)\_\_\_\_\_ yourself when you reach milestones.
* Surround yourself with positivity! Seek (9)\_\_\_\_\_  supportive friends and colleagues to boost your self-esteem.
* Focus on your strengths! (10)\_\_\_\_\_ dwelling on mistakes, concentrate on what you do well.
* Practice self-care! Taking time for yourself can (11)\_\_\_\_\_ your mood and confidence levels.
* Keep learning! Gaining new skills helps (12)\_\_\_\_\_ a sense of accomplishment.

**Question 7.**A. struggle                 B. succeed                         C. excel                 D. fight  
**Question 8.** A. encourage                 B. reward                         C. push                 D. remind  
**Question 9.**A. up                        B. out                                C. in                        D. about  
**Question 10.**A. In case of                 B. On account of                 C. Instead of                 D. Because of  
**Question 11.**A. reduce                B. lift                                 C. harm                 D. break  
**Question 12.**A. offer                 B. achieve                         C. increase                 D. create

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13.** a. Tom: Hi, Anna! Yeah, I’ve been going to the gym regularly.

b. Anna: Hi, Tom! Have you been working out? You look great!  
c. Anna: It shows! Keep it up, you’re doing awesome!

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

**Question 14.**        a. Lucy: Great! Graphic design is such a creative field.

b. Mark: I’m thinking about switching my career to graphic design.  
c. Lucy: That’s an interesting choice! Have you taken any courses?  
d. Mark: Yes, I’ve started some online classes to build my skills.  
e. Mark: I know, and I’m really excited to learn more about it.

A. b-a-d-c-e                B. a-c-b-d-e                C. b-c-d-a-e                D. a-d-c-b-e

**Question 15.** Hi Ben,  
                     a. I feel much stronger and more energized.

                      b. I’ve been following the workout routine you recommended, and it’s been amazing!  
                     c. The exercises are challenging but effective.

                      d. Thanks again for helping me get started on this journey!  
                     e. I appreciate your advice on staying consistent.  
                     Best,  
                      Michael

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

**Question 16.** a. This helps you focus on what matters most.  
                     b. Make sure to allocate time for breaks to avoid burnout.  
                     c. By the end of the day, you’ll feel more accomplished and less stressed.

d. Organizing your day can greatly improve productivity.  
e. Start by listing the most urgent tasks in the morning.

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

**Question 17.** a. Many people, especially students, have started using these resources.

b. The local library just opened a new section dedicated to environmental education.  
c. This section includes books, documentaries, and interactive exhibits about climate change and conservation.  
d. The goal is to raise awareness and encourage sustainable practices in the community.  
e. It’s a great initiative that will benefit both current and future generations.

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

***Read the following passage about lifelong learning and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from from 18 to 22.***

In today’s rapidly changing world, lifelong learning has become more important than ever. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. To stay relevant and competitive in the job market, individuals must continuously acquire new skills and knowledge.

One of the key benefits of lifelong learning is personal growth. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By exploring new subjects and hobbies, individuals can expand their horizons and discover new passions.

Lifelong learning can also lead to professional advancement. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By staying up-to-date with the latest trends and technologies, individuals can increase their value to employers and advance their careers.

However, lifelong learning can be challenging. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Balancing work, family, and personal commitments can make it difficult to find time for learning.

To make the most of lifelong learning, it is essential to set clear goals and create a personalized learning plan. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By breaking down larger goals into smaller, achievable steps, individuals can stay motivated and make progress.

**Question 18.** A. However, lifelong learning can be challenging.

B. It is important to balance work and personal life.

C. Technology has made it easier to access educational resources.

D. Lifelong learning is essential for personal and professional growth.

**Question 19.** A. Lifelong learning can lead to increased stress and anxiety.

B. It is important to focus on one's career goals.

C. By learning new things, individuals can boost their self-esteem and confidence. D. Lifelong learning can be expensive and time-consuming.

**Question 20.** A. Lifelong learning can lead to job loss.

B. By acquiring new skills, individuals can increase their employability.

C. Lifelong learning is only for those who are unemployed.

D. It is important to focus on traditional education.

**Question 21.** A. It is important to set realistic goals.

B. Lifelong learning can be expensive and time-consuming.

C. Technology has made it easier to access educational resources.

D. Lifelong learning is essential for personal and professional growth.

**Question 22.** A. It is important to find a balance between work and learning.

B. By breaking down larger goals into smaller, achievable steps, individuals can stay motivated and make progress.

C. Lifelong learning can lead to increased stress and anxiety.

D. It is important to focus on one's career goals.

***Read the following passage about cultural diversity and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Cultural diversity refers to the presence of multiple cultural groups and their practices within a society. It ***encompasses***various aspects such as language, traditions, beliefs, and values. Embracing cultural diversity can lead to a more inclusive and harmonious society, where individuals appreciate and respect differences. This diversity enriches communities by introducing new perspectives, fostering creativity, and promoting mutual understanding.

One significant benefit of cultural diversity is the exchange of ideas and knowledge. When people from different cultural backgrounds interact, they share their unique experiences and insights. This exchange can lead to innovative solutions and improvements in various fields such as science, art, and business. Moreover, cultural diversity can ***enhance*** social cohesion by encouraging people to work together and learn from one another.

Education plays a crucial role in promoting cultural diversity. Schools and universities can create inclusive environments by incorporating diverse perspectives into their curricula and encouraging students to engage with different cultures. By doing so, educational institutions help students develop a global mindset and prepare them for a multicultural world. Additionally, exposure to diverse cultures at a young age can reduce prejudices and promote tolerance.

In the workplace, cultural diversity can boost productivity and creativity. Diverse teams bring together individuals with different skills, viewpoints, and problem-solving approaches. This variety can enhance decision-making processes and lead to more effective and innovative solutions. Companies that prioritize cultural diversity also tend to have a more positive work environment and higher employee satisfaction.

Despite ***its*** benefits, cultural diversity also presents challenges. Misunderstandings and conflicts can arise when people from different cultural backgrounds interact. To address these challenges, it is essential to promote open communication and cultural competence. By fostering an inclusive culture, societies and organizations can maximize the benefits of cultural diversity while minimizing potential conflicts.

**Question 23.** Which of the following is NOT mentioned as an aspect of cultural diversity?

A. Language                         B. Traditions                         C. Technology                 D. Values

**Question 24.** The word "***encompasses"*** in paragraph 1 is closest in meaning to:

A. excludes                         B. includes                         C. diminishes                 D. separates

**Question 25.** The word ***"its"*** in paragraph 5 refers to:

A. cultural diversity                                                 B. interaction

C. exchange of ideas and knowledge                         D. unique experiences

**Question 26.** The word "***enhance"*** in paragraph 2 could be best replaced by:

A. worsen                         B. enrich                         C. ignore                         D. simplify

**Question 27.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 3?

A. Education should avoid addressing cultural diversity.

B. Education plays no role in promoting cultural diversity.

C. Schools and universities should incorporate diverse perspectives.

D. Educational institutions should focus solely on local cultures.

**Question 28.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Cultural diversity always leads to misunderstandings.

B. Cultural diversity has no impact on creativity.

C. Cultural diversity can reduce prejudices and promote tolerance.

D. Cultural diversity is irrelevant in the workplace.

**Question 29.** In which paragraph does the writer mention the role of cultural diversity in the workplace?

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2                 C. Paragraph 3        D. Paragraph 4

**Question 30.** In which paragraph does the writer discuss the challenges of cultural diversity?

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2                 C. Paragraph 3         D. Paragraph 5

***Read the following passage about a multicultural world and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] In today’s interconnected world, multiculturalism has become increasingly prevalent as people from diverse cultural backgrounds live and work together in the same communities. [II] Multiculturalism fosters cultural diversity, promoting understanding and tolerance among individuals with different perspectives and traditions (Banks, 2015). [III] However, while multiculturalism brings many benefits, it also poses certain challenges that need to be addressed to achieve a harmonious society (Parekh, 2000). [IV]

One of the key benefits of multiculturalism is the enrichment of society through diverse perspectives. Different cultural backgrounds contribute unique ideas, art forms, and traditions, which can lead to a more vibrant and innovative community. For instance, diverse viewpoints in the workplace often drive creativity and lead to better problem-solving solutions. Additionally, exposure to various cultures can increase people's awareness and acceptance of others, thus reducing discrimination and promoting ***social cohesion***.

However, a multicultural society is not without its challenges. Language barriers, for example, can hinder communication and understanding among individuals. Miscommunication due to language differences can lead to misunderstandings or even conflicts. Furthermore, people may feel divided by their cultural identities, which can create a sense of "us versus them." Some argue that without efforts to bridge cultural differences, multiculturalism might unintentionally lead to social ***fragmentation***(Modood, 2007).

To foster a successful multicultural society, it is essential to promote inclusive policies and encourage intercultural dialogue. Schools and workplaces can play a significant role by celebrating diversity and teaching cultural understanding. When people actively engage with different cultures, ***they*** are more likely to find common ground and develop mutual respect, which helps create a stronger, more unified community (Berry, 2011).

                                    (Adapted from *Multiculturalism in Society* by Banks, Parekh, and others)

**Question 31.** Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**People today can access a wider range of cultural experiences than ever before.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                        D. [IV]

**Question 32.** The phrase "***social cohesion***" in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. social conflict        B. social unity        C. cultural diversity                D. cultural competition

**Question 33.** The word "***they"*** in paragraph 4 refers to \_\_\_\_.

A. schools                B. workplaces        C. people                        D. policies

**Question 34.** According to paragraph 2, which of the following is NOT an advantage of multiculturalism?

A. Enhanced creativity                        B. Increased awareness of other cultures  
C. Encouragement of discrimination        D. Better problem-solving skills

**Question 35.** Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Multiculturalism strengthens communication and understanding without any challenges.  
B. Multiculturalism creates a divide in society, making communication difficult.  
C. Multiculturalism faces language and identity barriers that may lead to social fragmentation.  
D. Multiculturalism allows seamless interaction across cultural and language differences.

**Question 36.** The word ***"fragmentation***" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. unity                B. division                C. cooperation                D. similarity

**Question 37.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. A multicultural society guarantees equal understanding among all cultural groups.  
B. Language differences in multicultural societies can sometimes cause misunderstandings.  
C. Schools should avoid addressing cultural differences to maintain harmony.  
D. Multiculturalism leads to isolation rather than promoting social connections.

**Question 38.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. People engaging with different cultures can lessen cultural respect.  
B. Schools and workplaces should limit exposure to diverse cultures.  
C. Experiencing various cultures increases understanding and strengthens communities.  
D. Multicultural societies struggle with finding mutual understanding among people.

**Question 39.** Which of the following can be inferred from the passage?

A. Multiculturalism eliminates all societal conflicts by promoting tolerance.  
B. Without inclusive efforts, multicultural societies may experience social divides.  
C. Multicultural societies lack creativity and diversity in problem-solving.  
D. Multiculturalism hinders personal identity formation in most communities.

**Question 40.** Which of the following best summarizes the passage?

A. Multiculturalism enhances society by bringing diversity and creativity, though it requires proactive measures to address language and identity challenges.  
B. Multiculturalism complicates communication and brings little benefit to modern society.  
C. Multiculturalism limits individuals' understanding of other cultures and increases social tension.  
D. A multicultural society promotes complete unity and eliminates social barriers.

---------HẾT---------

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

*- Giám thị không giải thích gì thêm.*

**LỜI GIẢI CHI TIẾT**

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**MAKE MEMORIES WITH CUSTOM PHOTO BOOKS**

Are you tired of digital photos sitting on your phone or computer? Turn them into beautiful custom photo books with our easy-to-use platform. Our service (1)\_\_\_\_\_ you to upload, organize, and design your own photo book, creating a unique keepsake to treasure forever. You can (2)\_\_\_\_\_ between different layouts, themes, and covers to make your book truly special. With our high-quality printing, your memories will (3)\_\_\_\_\_ vibrant and long-lasting. Plus, our photo books make great gifts for family and friends. Don't (4)\_\_\_\_\_ your memories – capture them in a book you'll love to (5)\_\_\_\_\_ for years to come. Start designing today and (6)\_\_\_\_\_ 20% off your first order!

**Question 1**: A. offers                B. allows                C. tells                D. provides

**Question 2**: A. pick                        B. show                C. decide                D. select

**Question 3**:A. look                        B. say                        C. ignore                D. negotiate

**Question 4**:A. regret                B. keep                C. miss                D. erase

**Question 5**:A. check                B. browse                C. flip                        D. keep

**Question 6**:A. receive                B. offer                C. buy                        D. convince

***Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6:***

**TẠO RA KỶ NIỆM VỚI SÁCH ẢNH TÙY CHỈNH**

Bạn có thấy chán những bức ảnh kỹ thuật số nằm trên điện thoại hoặc máy tính không? Biến chúng thành những cuốn sách ảnh tùy chỉnh tuyệt đẹp với nền tảng dễ sử dụng của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi (1)\_\_\_\_\_ bạn tải lên, sắp xếp và thiết kế cuốn sách ảnh của riêng bạn, tạo ra một kỷ vật độc đáo để trân trọng mãi mãi. Bạn có thể (2)\_\_\_\_\_ giữa các bố cục, chủ đề và bìa khác nhau để làm cho cuốn sách của bạn thực sự đặc biệt. Với chất lượng in ấn cao cấp của chúng tôi, những kỷ niệm của bạn sẽ (3)\_\_\_\_\_ sống động và lâu dài. Thêm vào đó, những cuốn sách ảnh của chúng tôi là những món quà tuyệt vời cho gia đình và bạn bè. Đừng (4)\_\_\_\_\_ những kỷ niệm của bạn – hãy lưu giữ chúng trong một cuốn sách mà bạn sẽ thích (5)\_\_\_\_\_ trong nhiều năm tới. Bắt đầu thiết kế ngay hôm nay và (6)\_\_\_\_\_ giảm giá 20% cho đơn hàng đầu tiên của bạn!

**Câu hỏi 1**: A. cung cấp                 B. cho phép                 C. nói                 D. cung cấp

**Câu hỏi 2**: A. chọn                         B. làm thế nào         C. quyết định                 D. lựa chọn

**Câu hỏi 3**: A. nhìn                         B. nói                         C. lờ đi                 .  D. thương lượng

**Câu hỏi 4**: A. hối tiếc                 B. giữ                 .          C. nhớ                 .  D. xóa

**Câu hỏi 5**: A. kiểm tra                 B. b hàng                 C. lật                         D. giữ

**Câu hỏi 6**: A. nhận được                 B. cung cấp                 C. mua                         D. thuyết phục

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Boosting Your Confidence**

Looking to improve your self-esteem and feel more confident in your daily life? Here’s how you can make positive changes!

**Confidence Facts:** Studies show that only 35% of people report feeling confident in their abilities, while others (7)\_\_\_\_\_ with self-doubt. Building confidence can help improve your performance at work and in social situations.

**Tips to Boost Your Confidence:**

* Set realistic goals! Start small and (8)\_\_\_\_\_ yourself when you reach milestones.
* Surround yourself with positivity! Seek (9)\_\_\_\_\_  supportive friends and colleagues to boost your self-esteem.
* Focus on your strengths! (10)\_\_\_\_\_ dwelling on mistakes, concentrate on what you do well.
* Practice self-care! Taking time for yourself can (11)\_\_\_\_\_ your mood and confidence levels.
* Keep learning! Gaining new skills helps (12)\_\_\_\_\_ a sense of accomplishment.

**Question 7.**A. struggle                 B. succeed                         C. excel                 D. fight  
**Question 8.** A. encourage                 B. reward                         C. push                 D. remind  
**Question 9.**A. up                        B. out                                C. in                        D. about  
**Question 10.**A. In case of                 B. On account of                 C. Instead of                 D. Because of  
**Question 11.**A. reduce                B. lift                                 C. harm                 D. break  
**Question 12.**A. offer                 B. achieve                         C. increase                 D. create

***Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 .***

**Tăng cường sự tự tin của bạn**

Bạn đang muốn cải thiện lòng tự trọng và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày? Sau đây là cách bạn có thể tạo ra những thay đổi tích cực!

**Sự thật về sự tự tin:**Các nghiên cứu cho thấy chỉ có 35% số người báo cáo rằng họ cảm thấy tự tin vào khả năng của mình, trong khi những người khác (7)\_\_\_\_\_ lại nghi ngờ bản thân. Xây dựng sự tự tin có thể giúp cải thiện hiệu suất làm việc và các tình huống xã hội của bạn.

**Mẹo để tăng cường sự tự tin của bạn:**

* Đặt ra những mục tiêu thực tế! Bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ và (8)\_\_\_\_\_ bản thân khi bạn đạt được những cột mốc quan trọng.
* Hãy bao quanh mình bằng sự tích cực! Tìm kiếm (9)\_\_\_\_\_ những người bạn và đồng nghiệp ủng hộ để nâng cao lòng tự trọng của bạn.
* Tập trung vào điểm mạnh của bạn! (10)\_\_\_\_\_ đừng bận tâm đến những sai lầm, hãy tập trung vào những gì bạn làm tốt.
* Thực hành tự chăm sóc bản thân! Dành thời gian cho bản thân có thể (11)\_\_\_\_\_ cải thiện tâm trạng và mức độ tự tin của bạn.
* Tiếp tục học! Việc có được các kỹ năng mới giúp (12)\_\_\_\_\_ có được cảm giác hoàn thành.

**Câu hỏi 7.**A. đấu tranh                 B. thành công                 C. xuất sắc                 D. chiến đấu  
**Câu hỏi 8.**A. khuyến khích         B. phần thưởng                 C. đẩy                 D. nhắc nhở  
**Câu 9.**A. lên                         B. ra                                 C. trong                 D. về  
**Câu 10.**A. Trong trường hợp         B. Vì                 .                     C. Thay vì                 D. Vì  
**Câu hỏi 11.**A. giảm                 B. nâng                         C. gây hại                 D. phá vỡ  
**Câu hỏi 12.**A. cung cấp                 B. đạt được                         C. tăng                 D. tạo ra

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13.** a. Tom: Hi, Anna! Yeah, I’ve been going to the gym regularly.

b. Anna: Hi, Tom! Have you been working out? You look great!  
c. Anna: It shows! Keep it up, you’re doing awesome!

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

**Question 14.**        a. Lucy: Great! Graphic design is such a creative field.

b. Mark: I’m thinking about switching my career to graphic design.  
c. Lucy: That’s an interesting choice! Have you taken any courses?  
d. Mark: Yes, I’ve started some online classes to build my skills.  
e. Mark: I know, and I’m really excited to learn more about it.

A. b-a-d-c-e                B. a-c-b-d-e                C. b-c-d-a-e                D. a-d-c-b-e

**Question 15.** Hi Ben,  
                     a. I feel much stronger and more energized.

                      b. I’ve been following the workout routine you recommended, and it’s been amazing!  
                     c. The exercises are challenging but effective.

                      d. Thanks again for helping me get started on this journey!  
                     e. I appreciate your advice on staying consistent.  
                     Best,  
                      Michael

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

**Question 16.** a. This helps you focus on what matters most.  
                     b. Make sure to allocate time for breaks to avoid burnout.  
                     c. By the end of the day, you’ll feel more accomplished and less stressed.

d. Organizing your day can greatly improve productivity.  
e. Start by listing the most urgent tasks in the morning.

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

**Question 17.** a. Many people, especially students, have started using these resources.

b. The local library just opened a new section dedicated to environmental education.  
c. This section includes books, documentaries, and interactive exhibits about climate change and conservation.  
d. The goal is to raise awareness and encourage sustainable practices in the community.  
e. It’s a great initiative that will benefit both current and future generations.

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

***Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 .***

**Câu hỏi 13.**a. Tom: Xin chào, Anna! Vâng, tôi thường xuyên đến phòng tập thể dục.

b. Anna: Chào Tom! Bạn có tập thể dục không? Bạn trông tuyệt lắm!  
c. Anna: Nó cho thấy điều đó! Tiếp tục cố gắng, bạn đang làm rất tốt!

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

**Câu hỏi 14.**        a. Lucy: Tuyệt! Thiết kế đồ họa là một lĩnh vực rất sáng tạo.

b. Mark: Tôi đang nghĩ đến việc chuyển hướng nghề nghiệp sang thiết kế đồ họa.  
c. Lucy: Đó là một lựa chọn thú vị! Bạn đã học khóa học nào chưa? d. Mark: Có, tôi đã bắt đầu một số lớp học trực tuyến để nâng cao kỹ năng của mình. e. Mark: Tôi biết, và tôi thực sự háo hức được tìm hiểu thêm về nó.

A. b-a-d-c-e                B. a-c-b-d-e                C. b-c-d-a-e                D. a-d-c-b-e

**Câu hỏi 15.**Xin chào Ben,  
a. Tôi cảm thấy khỏe hơn và tràn đầy năng lượng hơn nhiều.

b. Tôi đã làm theo chương trình tập luyện mà bạn giới thiệu và nó thật tuyệt vời!  
c. Các bài tập rất khó nhưng hiệu quả.

d. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã giúp tôi bắt đầu hành trình này!  
e. Tôi đánh giá cao lời khuyên của bạn về việc duy trì sự nhất quán.  
Thân ái,  
Michael

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

**Câu hỏi 16.**a. Điều này giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất.  
b. Đảm bảo dành thời gian nghỉ ngơi để tránh kiệt sức.  
c. Đến cuối ngày, bạn sẽ cảm thấy hoàn thành nhiều việc hơn và bớt căng thẳng hơn.

d. Việc sắp xếp ngày làm việc có thể cải thiện đáng kể năng suất.  
e. Bắt đầu bằng cách liệt kê những nhiệm vụ cấp bách nhất vào buổi sáng.

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

**Câu hỏi 17.**a. Nhiều người, đặc biệt là sinh viên, đã bắt đầu sử dụng các nguồn tài nguyên này.

b. Thư viện địa phương vừa mở một khu vực mới dành riêng cho giáo dục môi trường.  
c. Khu vực này bao gồm sách, phim tài liệu và triển lãm tương tác về biến đổi khí hậu và bảo tồn.  
d. Mục tiêu là nâng cao nhận thức và khuyến khích các hoạt động bền vững trong cộng đồng. e. Đây là một sáng kiến tuyệt vời sẽ mang lại lợi ích cho cả thế hệ hiện tại và tương lai.

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

***Read the following passage about lifelong learning and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from from 18 to 22.***

In today’s rapidly changing world, lifelong learning has become more important than ever. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. To stay relevant and competitive in the job market, individuals must continuously acquire new skills and knowledge.

One of the key benefits of lifelong learning is personal growth. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By exploring new subjects and hobbies, individuals can expand their horizons and discover new passions.

Lifelong learning can also lead to professional advancement. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By staying up-to-date with the latest trends and technologies, individuals can increase their value to employers and advance their careers.

However, lifelong learning can be challenging. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Balancing work, family, and personal commitments can make it difficult to find time for learning.

To make the most of lifelong learning, it is essential to set clear goals and create a personalized learning plan. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By breaking down larger goals into smaller, achievable steps, individuals can stay motivated and make progress.

**Question 18.** A. However, lifelong learning can be challenging.

B. It is important to balance work and personal life.

C. Technology has made it easier to access educational resources.

D. Lifelong learning is essential for personal and professional growth.

**Question 19.** A. Lifelong learning can lead to increased stress and anxiety.

B. It is important to focus on one's career goals.

C. By learning new things, individuals can boost their self-esteem and confidence. D. Lifelong learning can be expensive and time-consuming.

**Question 20.** A. Lifelong learning can lead to job loss.

B. By acquiring new skills, individuals can increase their employability.

C. Lifelong learning is only for those who are unemployed.

D. It is important to focus on traditional education.

**Question 21.** A. It is important to set realistic goals.

B. Lifelong learning can be expensive and time-consuming.

C. Technology has made it easier to access educational resources.

D. Lifelong learning is essential for personal and professional growth.

**Question 22.** A. It is important to find a balance between work and learning.

B. By breaking down larger goals into smaller, achievable steps, individuals can stay motivated and make progress.

C. Lifelong learning can lead to increased stress and anxiety.

D. It is important to focus on one's career goals.

***Đọc đoạn văn sau về việc học tập suốt đời và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 18 đến 22 .***

Trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, việc học tập suốt đời trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. ( 18 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Để duy trì sự phù hợp và khả năng cạnh tranh trên thị trường việc làm, cá nhân phải liên tục tiếp thu các kỹ năng và kiến thức mới.

Một trong những lợi ích chính của việc học tập suốt đời là sự phát triển cá nhân. ( 19 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách khám phá các chủ đề và sở thích mới, cá nhân có thể mở rộng tầm nhìn và khám phá ra những đam mê mới.

Học tập suốt đời cũng có thể dẫn đến sự thăng tiến trong nghề nghiệp. (2 0 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách cập nhật các xu hướng và công nghệ mới nhất, cá nhân có thể tăng giá trị của mình đối với người sử dụng lao động và thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, việc học tập suốt đời có thể là một thách thức. (2 1 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Việc cân bằng giữa công việc, gia đình và các cam kết cá nhân có thể khiến bạn khó tìm được thời gian để học.

Để tận dụng tối đa việc học tập suốt đời, điều cần thiết là phải đặt ra các mục tiêu rõ ràng và tạo ra một kế hoạch học tập cá nhân. (2 2 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ hơn, có thể đạt được, cá nhân có thể duy trì động lực và đạt được tiến bộ.

**Câu hỏi 18.**A. Tuy nhiên, học tập suốt đời có thể là một thách thức.

B. Điều quan trọng là phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

C. Công nghệ đã giúp việc tiếp cận các nguồn tài nguyên giáo dục trở nên dễ dàng hơn.

D. Học tập suốt đời là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

**Câu hỏi 19.**A. Học tập suốt đời có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng và lo âu.

B. Điều quan trọng là phải tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp.

C. Bằng cách học những điều mới, cá nhân có thể nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin của mình.

D. Học tập suốt đời có thể tốn kém và mất thời gian.

**Câu hỏi 20.**A. Học tập suốt đời có thể dẫn đến mất việc làm.

B. Bằng cách tiếp thu những kỹ năng mới, cá nhân có thể tăng khả năng được tuyển dụng.

C. Học tập suốt đời chỉ dành cho những người thất nghiệp.

D. Điều quan trọng là phải tập trung vào giáo dục truyền thống.

**Câu hỏi 21.**A. Điều quan trọng là phải đặt ra mục tiêu thực tế.

B. Học tập suốt đời có thể tốn kém và mất nhiều thời gian.

C. Công nghệ đã giúp việc tiếp cận các nguồn tài nguyên giáo dục trở nên dễ dàng hơn.

D. Học tập suốt đời là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

**Câu hỏi 22.**A. Điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng giữa công việc và học tập.

B. Bằng cách chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ dễ đạt được, cá nhân có thể duy trì động lực và đạt được tiến bộ.

C. Học tập suốt đời có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng và lo lắng.

D. Điều quan trọng là phải tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp.

***Read the following passage about cultural diversity and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Cultural diversity refers to the presence of multiple cultural groups and their practices within a society. It ***encompasses***various aspects such as language, traditions, beliefs, and values. Embracing cultural diversity can lead to a more inclusive and harmonious society, where individuals appreciate and respect differences. This diversity enriches communities by introducing new perspectives, fostering creativity, and promoting mutual understanding.

One significant benefit of cultural diversity is the exchange of ideas and knowledge. When people from different cultural backgrounds interact, they share their unique experiences and insights. This exchange can lead to innovative solutions and improvements in various fields such as science, art, and business. Moreover, cultural diversity can ***enhance*** social cohesion by encouraging people to work together and learn from one another.

Education plays a crucial role in promoting cultural diversity. Schools and universities can create inclusive environments by incorporating diverse perspectives into their curricula and encouraging students to engage with different cultures. By doing so, educational institutions help students develop a global mindset and prepare them for a multicultural world. Additionally, exposure to diverse cultures at a young age can reduce prejudices and promote tolerance.

In the workplace, cultural diversity can boost productivity and creativity. Diverse teams bring together individuals with different skills, viewpoints, and problem-solving approaches. This variety can enhance decision-making processes and lead to more effective and innovative solutions. Companies that prioritize cultural diversity also tend to have a more positive work environment and higher employee satisfaction.

Despite ***its*** benefits, cultural diversity also presents challenges. Misunderstandings and conflicts can arise when people from different cultural backgrounds interact. To address these challenges, it is essential to promote open communication and cultural competence. By fostering an inclusive culture, societies and organizations can maximize the benefits of cultural diversity while minimizing potential conflicts.

**Question 23.** Which of the following is NOT mentioned as an aspect of cultural diversity?

A. Language                         B. Traditions                         C. Technology                 D. Values

**Question 24.** The word "***encompasses"*** in paragraph 1 is closest in meaning to:

A. excludes                         B. includes                         C. diminishes                 D. separates

**Question 25.** The word ***"its"*** in paragraph 5 refers to:

A. cultural diversity                                                 B. interaction

C. exchange of ideas and knowledge                         D. unique experiences

**Question 26.** The word "***enhance"*** in paragraph 2 could be best replaced by:

A. worsen                         B. enrich                         C. ignore                         D. simplify

**Question 27.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 3?

A. Education should avoid addressing cultural diversity.

B. Education plays no role in promoting cultural diversity.

C. Schools and universities should incorporate diverse perspectives.

D. Educational institutions should focus solely on local cultures.

**Question 28.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Cultural diversity always leads to misunderstandings.

B. Cultural diversity has no impact on creativity.

C. Cultural diversity can reduce prejudices and promote tolerance.

D. Cultural diversity is irrelevant in the workplace.

**Question 29.** In which paragraph does the writer mention the role of cultural diversity in the workplace?

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2                 C. Paragraph 3        D. Paragraph 4

**Question 30.** In which paragraph does the writer discuss the challenges of cultural diversity?

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2                 C. Paragraph 3         D. Paragraph 5

***Đọc đoạn văn sau về sự đa dạng văn hóa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30.***

Sự đa dạng văn hóa đề cập đến sự hiện diện của nhiều nhóm văn hóa và các hoạt động của họ trong một xã hội. Nó ***bao gồm***nhiều khía cạnh như ngôn ngữ, truyền thống, tín ngưỡng và giá trị. Việc chấp nhận sự đa dạng văn hóa có thể dẫn đến một xã hội hòa nhập và hài hòa hơn, nơi các cá nhân đánh giá cao và tôn trọng sự khác biệt. Sự đa dạng này làm phong phú thêm cộng đồng bằng cách giới thiệu những quan điểm mới, thúc đẩy sự sáng tạo và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Một lợi ích đáng kể của sự đa dạng văn hóa là trao đổi ý tưởng và kiến thức. Khi mọi người từ các nền văn hóa khác nhau tương tác, họ chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết độc đáo của mình. Sự trao đổi này có thể dẫn đến các giải pháp sáng tạo và cải tiến trong nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật và kinh doanh. Hơn nữa, sự đa dạng văn hóa có thể ***tăng cường***sự gắn kết xã hội bằng cách khuyến khích mọi người làm việc cùng nhau và học hỏi lẫn nhau.

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đa dạng văn hóa. Các trường học và trường đại học có thể tạo ra môi trường hòa nhập bằng cách đưa các quan điểm đa dạng vào chương trình giảng dạy của mình và khuyến khích sinh viên tham gia vào các nền văn hóa khác nhau. Bằng cách đó, các tổ chức giáo dục giúp sinh viên phát triển tư duy toàn cầu và chuẩn bị cho họ bước vào thế giới đa văn hóa . Ngoài ra, việc tiếp xúc với các nền văn hóa đa dạng ngay từ khi còn nhỏ có thể làm giảm định kiến và thúc đẩy sự khoan dung.

Tại nơi làm việc, sự đa dạng văn hóa có thể thúc đẩy năng suất và sự sáng tạo. Các nhóm đa dạng tập hợp những cá nhân có kỹ năng, quan điểm và cách giải quyết vấn đề khác nhau. Sự đa dạng này có thể tăng cường quá trình ra quyết định và dẫn đến các giải pháp hiệu quả và sáng tạo hơn. Các công ty ưu tiên sự đa dạng văn hóa cũng có xu hướng có môi trường làm việc tích cực hơn và sự hài lòng của nhân viên cao hơn.

Mặc dù ***có***lợi ích, sự đa dạng văn hóa cũng đặt ra những thách thức. Sự hiểu lầm và xung đột có thể phát sinh khi những người có nền tảng văn hóa khác nhau tương tác. Để giải quyết những thách thức này, điều cần thiết là thúc đẩy giao tiếp cởi mở và năng lực văn hóa. Bằng cách thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập, các xã hội và tổ chức có thể tối đa hóa lợi ích của sự đa dạng văn hóa trong khi giảm thiểu các xung đột tiềm ẩn.

**Câu hỏi 23.**Câu nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như một khía cạnh của sự đa dạng văn hóa?

A. Ngôn ngữ                         B. Truyền thống                         C. Công nghệ                 D. Giá trị

**Câu hỏi 24.**Từ " ***bao gồm"***ở đoạn 1 có nghĩa gần nhất với:

A. loại trừ                         B. bao gồm                         C. làm giảm                 D. tách biệt

**Câu hỏi 25.**Từ ***“ its ”***trong đoạn 5 đề cập đến:

A. Sự đa dạng văn hóa                                                 B. tương tác

C. trao đổi ý tưởng và kiến thức                         D. những trải nghiệm độc đáo

**Câu hỏi 26.**Từ “ ***enhanced”***trong đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng:

A. làm xấu đi                         B. làm giàu                         C. bỏ qua                         D. đơn giản hóa

**Câu hỏi 27.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu gạch chân ở đoạn 3?

A. Giáo dục nên tránh đề cập đến sự đa dạng văn hóa.

B. Giáo dục không đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy sự đa dạng văn hóa.

C. Các trường học và trường đại học nên kết hợp nhiều quan điểm khác nhau.

D. Các cơ sở giáo dục chỉ nên tập trung vào nền văn hóa địa phương.

**Câu hỏi 28.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Sự đa dạng văn hóa luôn dẫn đến hiểu lầm.

B. Sự đa dạng văn hóa không ảnh hưởng đến sự sáng tạo.

C. Sự đa dạng văn hóa có thể làm giảm định kiến và thúc đẩy lòng khoan dung.

D. Sự đa dạng văn hóa không liên quan đến nơi làm việc.

**Câu hỏi 29.**Đoạn văn nào tác giả đề cập đến vai trò của sự đa dạng văn hóa tại nơi làm việc?

A. Đoạn 1                 B. Đoạn 2                 C. Đoạn 3         D. Đoạn 4

**Câu hỏi 30.**Đoạn văn nào tác giả thảo luận về những thách thức của sự đa dạng văn hóa?

A. Đoạn 1                 B. Đoạn 2                 C. Đoạn 3         D. Đoạn 5

***Read the following passage about a multicultural world and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] In today’s interconnected world, multiculturalism has become increasingly prevalent as people from diverse cultural backgrounds live and work together in the same communities. [II] Multiculturalism fosters cultural diversity, promoting understanding and tolerance among individuals with different perspectives and traditions (Banks, 2015). [III] However, while multiculturalism brings many benefits, it also poses certain challenges that need to be addressed to achieve a harmonious society (Parekh, 2000). [IV]

One of the key benefits of multiculturalism is the enrichment of society through diverse perspectives. Different cultural backgrounds contribute unique ideas, art forms, and traditions, which can lead to a more vibrant and innovative community. For instance, diverse viewpoints in the workplace often drive creativity and lead to better problem-solving solutions. Additionally, exposure to various cultures can increase people's awareness and acceptance of others, thus reducing discrimination and promoting ***social cohesion***.

However, a multicultural society is not without its challenges. Language barriers, for example, can hinder communication and understanding among individuals. Miscommunication due to language differences can lead to misunderstandings or even conflicts. Furthermore, people may feel divided by their cultural identities, which can create a sense of "us versus them." Some argue that without efforts to bridge cultural differences, multiculturalism might unintentionally lead to social ***fragmentation***(Modood, 2007).

To foster a successful multicultural society, it is essential to promote inclusive policies and encourage intercultural dialogue. Schools and workplaces can play a significant role by celebrating diversity and teaching cultural understanding. When people actively engage with different cultures, ***they*** are more likely to find common ground and develop mutual respect, which helps create a stronger, more unified community (Berry, 2011).

                                    (Adapted from *Multiculturalism in Society* by Banks, Parekh, and others)

**Question 31.** Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**People today can access a wider range of cultural experiences than ever before.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                        D. [IV]

**Question 32.** The phrase "***social cohesion***" in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. social conflict        B. social unity        C. cultural diversity                D. cultural competition

**Question 33.** The word "***they"*** in paragraph 4 refers to \_\_\_\_.

A. schools                B. workplaces        C. people                        D. policies

**Question 34.** According to paragraph 2, which of the following is NOT an advantage of multiculturalism?

A. Enhanced creativity                        B. Increased awareness of other cultures  
C. Encouragement of discrimination        D. Better problem-solving skills

**Question 35.** Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Multiculturalism strengthens communication and understanding without any challenges.  
B. Multiculturalism creates a divide in society, making communication difficult.  
C. Multiculturalism faces language and identity barriers that may lead to social fragmentation.  
D. Multiculturalism allows seamless interaction across cultural and language differences.

**Question 36.** The word ***"fragmentation***" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. unity                B. division                C. cooperation                D. similarity

**Question 37.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. A multicultural society guarantees equal understanding among all cultural groups.  
B. Language differences in multicultural societies can sometimes cause misunderstandings.  
C. Schools should avoid addressing cultural differences to maintain harmony.  
D. Multiculturalism leads to isolation rather than promoting social connections.

**Question 38.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. People engaging with different cultures can lessen cultural respect.  
B. Schools and workplaces should limit exposure to diverse cultures.  
C. Experiencing various cultures increases understanding and strengthens communities.  
D. Multicultural societies struggle with finding mutual understanding among people.

**Question 39.** Which of the following can be inferred from the passage?

A. Multiculturalism eliminates all societal conflicts by promoting tolerance.  
B. Without inclusive efforts, multicultural societies may experience social divides.  
C. Multicultural societies lack creativity and diversity in problem-solving.  
D. Multiculturalism hinders personal identity formation in most communities.

**Question 40.** Which of the following best summarizes the passage?

1. Multiculturalism enhances society by bringing diversity and creativity, though it requires proactive measures to address language and identity challenges.  
   B. Multiculturalism complicates communication and brings little benefit to modern society.  
   C. Multiculturalism limits individuals' understanding of other cultures and increases social tension.  
   D. A multicultural society promotes complete unity and eliminates social barriers.

***Đọc đoạn văn sau về một thế giới đa văn hóa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 31 đến 40.***

[I] Trong thế giới kết nối ngày nay, chủ nghĩa đa văn hóa ngày càng trở nên phổ biến khi những người có nền tảng văn hóa khác nhau cùng sống và làm việc trong cùng một cộng đồng. [II] Chủ nghĩa đa văn hóa thúc đẩy sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và khoan dung giữa những cá nhân có quan điểm và truyền thống khác nhau (Banks, 2015). [III] Tuy nhiên, trong khi chủ nghĩa đa văn hóa mang lại nhiều lợi ích, nó cũng đặt ra một số thách thức nhất định cần được giải quyết để đạt được một xã hội hài hòa (Parekh, 2000). [IV]

Một trong những lợi ích chính của chủ nghĩa đa văn hóa là sự phong phú của xã hội thông qua các quan điểm đa dạng. Các nền tảng văn hóa khác nhau đóng góp những ý tưởng, hình thức nghệ thuật và truyền thống độc đáo, có thể dẫn đến một cộng đồng năng động và sáng tạo hơn. Ví dụ, các quan điểm đa dạng tại nơi làm việc thường thúc đẩy sự sáng tạo và dẫn đến các giải pháp giải quyết vấn đề tốt hơn. Ngoài ra, việc tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau có thể nâng cao nhận thức và sự chấp nhận của mọi người đối với người khác, do đó làm giảm sự phân biệt đối xử và thúc đẩy ***sự gắn kết xã hội***.

Tuy nhiên, một xã hội đa văn hóa không phải là không có những thách thức. Ví dụ, rào cản ngôn ngữ có thể cản trở giao tiếp và hiểu biết giữa các cá nhân. Giao tiếp sai do khác biệt ngôn ngữ có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc thậm chí là xung đột. Hơn nữa, mọi người có thể cảm thấy bị chia rẽ bởi bản sắc văn hóa của họ, điều này có thể tạo ra cảm giác "chúng ta chống lại họ". Một số người cho rằng nếu không có nỗ lực thu hẹp khoảng cách văn hóa, chủ nghĩa đa văn hóa có thể vô tình dẫn đến ***sự phân mảnh xã hội***(Modood, 2007).

Để thúc đẩy một xã hội đa văn hóa thành công, điều cần thiết là thúc đẩy các chính sách bao trùm và khuyến khích đối thoại liên văn hóa. Trường học và nơi làm việc có thể đóng vai trò quan trọng bằng cách tôn vinh sự đa dạng và giảng dạy sự hiểu biết về văn hóa. Khi mọi người tích cực tham gia với các nền văn hóa khác nhau, ***họ***có nhiều khả năng tìm thấy tiếng nói chung và phát triển sự tôn trọng lẫn nhau, giúp tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và thống nhất hơn (Berry, 2011).

                                    (Chuyển thể từ *Đa văn hóa trong xã hội*của Banks, Parekh và những người khác)

**Câu hỏi 31.**Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn I?

**Ngày nay, con người có thể tiếp cận nhiều trải nghiệm văn hóa hơn bao giờ hết.**

A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                         D. [IV]

**Câu hỏi 32.**Cụm từ “ ***gắn kết xã hội***” ở đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_.

A. xung đột xã hội         B. đoàn kết xã hội         C. đa dạng văn hóa                 D. cạnh tranh văn hóa

**Câu hỏi 33.**Từ " ***they"***ở đoạn 4 đề cập đến \_\_\_\_.

A. trường học                 B. nơi làm việc         C. con người                         D. chính sách

**Câu hỏi 34.**Theo đoạn 2, điều nào sau đây KHÔNG phải là lợi thế của chủ nghĩa đa văn hóa?

A. Tăng cường khả năng sáng tạo                         B. Tăng cường nhận thức về các nền văn hóa khác  
C. Khuyến khích phân biệt đối xử         D. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn

**Câu hỏi 35.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

A. Chủ nghĩa đa văn hóa củng cố giao tiếp và hiểu biết mà không có bất kỳ thách thức nào.  
B. Chủ nghĩa đa văn hóa tạo ra sự chia rẽ trong xã hội, khiến giao tiếp trở nên khó khăn.  
C. Chủ nghĩa đa văn hóa phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và bản sắc có thể dẫn đến sự phân mảnh xã hội.  
D. Chủ nghĩa đa văn hóa cho phép tương tác liền mạch giữa các khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.

**Câu hỏi 36.**Từ ***"fragmentation***" ở đoạn 3 có nghĩa GẦN NHẤT với \_\_\_\_.

A. sự thống nhất                 B. sự chia rẽ                 C. sự hợp tác                 D. sự giống nhau

**Câu hỏi 37.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Một xã hội đa văn hóa đảm bảo sự hiểu biết bình đẳng giữa tất cả các nhóm văn hóa.  
B. Sự khác biệt về ngôn ngữ trong các xã hội đa văn hóa đôi khi có thể gây ra sự hiểu lầm.  
C. Các trường học nên tránh giải quyết các khác biệt về văn hóa để duy trì sự hòa hợp. D. Chủ nghĩa đa văn hóa dẫn đến sự cô lập hơn là thúc đẩy các kết nối xã hội.

**Câu hỏi 38.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 4?

A. Mọi người giao lưu với các nền văn hóa khác nhau có thể làm giảm sự tôn trọng văn hóa.  
B. Trường học và nơi làm việc nên hạn chế tiếp xúc với các nền văn hóa đa dạng.  
C. Trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau làm tăng sự hiểu biết và củng cố cộng đồng.  
D. Các xã hội đa văn hóa đấu tranh để tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau giữa mọi người.

**Câu hỏi 39.**Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

A. Chủ nghĩa đa văn hóa loại bỏ mọi xung đột xã hội bằng cách thúc đẩy sự khoan dung.  
B. Nếu không có những nỗ lực bao trùm, các xã hội đa văn hóa có thể trải qua sự chia rẽ xã hội.  
C. Các xã hội đa văn hóa thiếu sự sáng tạo và đa dạng trong việc giải quyết vấn đề. D. Chủ nghĩa đa văn hóa cản trở sự hình thành bản sắc cá nhân ở hầu hết các cộng đồng.

**Câu hỏi 40.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Chủ nghĩa đa văn hóa nâng cao xã hội bằng cách mang lại sự đa dạng và sáng tạo, mặc dù nó đòi hỏi các biện pháp chủ động để giải quyết các thách thức về ngôn ngữ và bản sắc.  
B. Chủ nghĩa đa văn hóa làm phức tạp giao tiếp và mang lại ít lợi ích cho xã hội hiện đại. C. Chủ nghĩa đa văn hóa hạn chế sự hiểu biết của cá nhân về các nền văn hóa khác và làm tăng căng thẳng xã hội. D. Một xã hội đa văn hóa thúc đẩy sự thống nhất hoàn toàn và xóa bỏ các rào cản xã hội.

---------HẾT---------

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ THAM KHẢO**  **THEO MINH HỌA MỚI**  **ĐỀ 4** | **ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**  **Môn : TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian phát đề* |

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**BECOME A MASTER CHEF FROM YOUR HOME**

Want to impress your friends and family with delicious home-cooked meals? Our online cooking classes (1)\_\_\_\_\_ you how to prepare gourmet dishes from the comfort of your kitchen. With step-by-step video tutorials and expert tips, you’ll (2)\_\_\_\_\_ the skills you need to become a confident cook. From beginner to advanced recipes, we’ve got something for everyone. You can learn at your own pace and (3)\_\_\_\_\_ new techniques that will take your cooking to the next level. Don’t miss the chance to (4)\_\_\_\_\_ your culinary skills – sign up now and (5)\_\_\_\_\_ access to our exclusive recipe collection. Cooking has never been (6)\_\_\_\_\_!

**Question 1**:A. learn         B. supply                C. teach                D. encourage

**Question 2**:A. develop        B. forget                C. discover                D. try

**Question 3**:A. use                B. master                C. find                D. cook

**Question 4**:A. employ        B. buy                        C. improve                D. exchange

**Question 5**:A. give                B. get                        C. make                D. send

**Question 6**:A. simpler        B. simple                C. the simplest        D. most simple

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Staying Active in a Busy World**

 Feeling overwhelmed by a busy schedule? Here’s how you can find time for physical activity.

**Fitness Facts:** More than 50% of adults admit they (7)\_\_\_\_\_ enough exercise due to their busy lives. However, being active is essential to maintaining both physical and mental health.

**Easy Ways to Stay Active:**

* Make it part (8)\_\_\_\_\_  your routine! Incorporate short workouts into your daily schedule to ensure a healthy balance.
* Take the stairs! Simple activities, like taking the stairs or going for a walk, can (9)\_\_\_\_\_ your overall fitness.
* Set goals! (10)\_\_\_\_\_ a workout plan can help keep you motivated and committed.
* Find a workout buddy! Exercising with a friend can (11)\_\_\_\_\_ you accountable and make it more enjoyable.
* Keep moving! Even short bursts of activity (12)\_\_\_\_\_ throughout the day can make a big difference.

**Question 7**. A. lack                 B. avoid                 C.love                 D. achieve  
**Question 8**. A. in                 B. on                        C. of                        D. from  
**Question 9**. A. increase         B. reduce                 C.overcome                 D. ignore  
**Question 10**. A. Selling        B. Ignoring                C. Skipping                 D. Planning  
**Question 11**. A. force         B. pay                 C. keep                 D. push  
**Question 12**. A. spread         B. eat                         C. perform                 D. carry

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13**. a. Kevin: That sounds fantastic! Did you do any hiking?

b. Kevin: Hi, Lucy! How was your weekend trip to the mountains?  
c. Lucy: Hey, Kevin! It was amazing! The scenery was breathtaking.

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

**Question 14**. a. Mia: I’ll be working as a marketing assistant at a tech company.

b. Mia: I’m excited to start my new job next week!  
c. Tom: That’s great news! What will you be doing?  
d. Tom: Sounds like a wonderful opportunity!  
e. Mia: I hope to learn a lot and grow in my career.

A. a-d-e-c-b                B. b-a-c-d-e                C. a-c-b-d-e                D. b-c-a-d-e.

**Question 15**. Hi Mark,

a. You’ve always been a great mentor.  
b. Your feedback helped me improve my delivery significantly.  
c. I really appreciated your encouragement, too!

d. I wanted to thank you for your support during my presentation last week.  
e. Let’s meet up soon; I’d love to hear your thoughts on my next project.  
Best,  
Anna

A. d-a-b-c-e.                B. a-c-b-d-e                C. a-b-d-c-e                D. d-b-a-e-c

**Question 16**. a. The journey may be challenging, but every step forward is rewarding.

b. And remember, consistency is key- keep pushing yourself, and you'll see remarkable progress.

c. By practicing regularly and immersing yourself in the language, you’ll gain confidence and fluency over time.

d. It allows you to connect with people from different cultures, enhance your travel experiences, and even boost your career prospects.

e. Learning a new language can open up a world of opportunities.

A. e-d-a-c-b                B. b-a-d-c-e                C. e-a-d-b-c                D. a-b-d-e-c

**Question 17**. a. It features modern equipment and a safe environment for children.  
                     b. Many families have already visited and shared their positive feedback.  
                c. The local community worked hard to raise funds for this project.  
                d. The new playground in our neighborhood has finally opened.  
                e. It’s a wonderful addition that encourages outdoor play and social interaction.

A. c-d-e-a-b                B. d-b-c-e-a                C. a-b-d-c-e                D. d-a-b-c-e.

***Read the following passage about green living and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Green living is a lifestyle choice that focuses on minimizing one's environmental impact. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By making conscious choices in everyday life, individuals can contribute to a more sustainable future.

One of the most effective ways to practice green living is to reduce energy consumption. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By turning off lights, unplugging electronics, and using energy-efficient appliances, individuals can significantly reduce their carbon footprint.

Another essential aspect of green living is water conservation. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By fixing leaks, taking shorter showers, and watering plants efficiently, individuals can help conserve water resources.

Additionally, reducing waste is a crucial component of green living. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By reducing, reusing, and recycling, individuals can minimize their contribution to landfills.

Finally, green living involves making conscious choices about transportation. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By opting for public transportation, biking, or walking, individuals can reduce their reliance on cars and decrease air pollution.

**Question 18**.A. However, green living can be expensive.

B. Green living is a complex and challenging concept.

C. By adopting sustainable practices, individuals can help protect the environment. D. Green living is a trend that is becoming increasingly popular.

**Question 19**.A. It isn’t important to use renewable energy sources.

B. By conserving energy, individuals spend a lot of money.

C. Energy efficiency is a key aspect of green living.

D. All of the above.

**Question 20**.A. Water conservation is essential for sustainable living.

B. It is important to increase water usage in the home.

C. Water pollution isn’t a major environmental problem.

D. All of the above.

**Question 21**.A. Recycling is the most important aspect of green living.

B. Reducing waste can help to protect the environment.

C. It is important to avoid using plastic products.

D. All of the above.

**Question 22**.A. By driving less, individuals can reduce their carbon footprint.

B. Public transportation can increase air pollution.

C. Walking and biking are bad forms of exercise.

***Read the following passage about graduation and choosing a career and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Graduation is a significant milestone that marks the end of an educational journey and the beginning of a new chapter in life. As graduates step into the real world, they are faced with the ***daunting*** task of choosing a career path. This decision is influenced by various factors, including personal interests, skills, job market trends, and financial considerations. It is crucial for graduates to carefully evaluate their options and make informed decisions to ensure long-term success and satisfaction.

One important factor to consider when choosing a career is personal interests. Graduates should identify fields that align with their passions and hobbies, as this can lead to a more fulfilling and enjoyable career. Additionally, skills and strengths play a vital role in career choice. Understanding one's abilities and how they can be applied in different professions can help graduates ***narrow down*** their options and choose a career that suits them best.

Another key consideration is the job market. Researching current job market trends and future projections can provide valuable insights into which industries are growing and which ones may decline. This information can help graduates make strategic decisions and choose careers with good job prospects and stability. Financial considerations, such as salary potential and job benefits, are also important factors to take into account.

Networking and gaining practical experience through internships or part-time jobs can significantly impact career choice. **Building a professional network and gaining hands-on experience can provide graduates with valuable connections and insights into different industries.** This can help them make more informed decisions and increase ***their*** chances of success in their chosen career.

While the process of choosing a career can be challenging, it is important for graduates to remain flexible and open to new opportunities. The job market is constantly evolving, and being adaptable can help them navigate changes and seize new prospects. With careful planning and a proactive approach, graduates can find a career that aligns with their goals and aspirations.

**Question 23**.Which of the following is NOT mentioned as a factor influencing career choice?

A. Personal interests         B. Job location         C. Skills         D. Financial considerations

**Question 24**.The word "***daunting"*** in paragraph 1 is closest in meaning to:

A. easy                         B. intimidating         C. familiar         D. encouraging

**Question 25**.The word "***their*** " in paragraph 4 refers to:

A. personal interests         B. graduates

C. job market trends         D. future projections

**Question 26**.The word "***narrow down***" in paragraph 2 could be best replaced by:

A. expand                         B. limit                 C. ignore         D. overlook

**Question 27**.Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Graduates should avoid gaining practical experience.

B. Networking and internships are not valuable for career choice.

C. Practical experience and networking can significantly influence career decisions.

D. Graduates should focus solely on academic achievements.

**Question 28**.Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Personal interests should not influence career choice.

B. The job market is irrelevant to career decisions.

C. Financial considerations are important in choosing a career.

D. Networking has no impact on career choice.

**Question 29.**In which paragraph does the writer mention the importance of adaptability in choosing a career?

 A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 5

**Question 30**. In which paragraph does the writer discuss the role of skills in career choice?

 A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 4         D. Paragraph 5

***Read the following passage about urbanization and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Urbanization refers to the increasing population shift from rural to urban areas, resulting in the growth of cities and metropolitan regions (Hall, 2014). [II] This phenomenon is driven by various factors, including economic opportunities, improved living standards, and social amenities available in urban centers. [III] As a result, urbanization significantly impacts both individuals and communities, leading to a range of benefits and challenges (Davis, 2016). [IV]

One of the primary advantages of urbanization is the economic growth it fosters. Cities often provide a ***plethora of job opportunities***, attracting individuals seeking better employment and higher incomes. In urban areas, businesses flourish due to increased demand for goods and services, leading to enhanced economic productivity. Moreover, urbanization encourages innovation and technological advancements, as a dense concentration of people often fosters creativity and collaboration (Florida, 2017).

However, urbanization also presents significant challenges. Rapid population growth in cities can lead to overcrowding, straining public services such as transportation, healthcare, and education. Many urban areas struggle to provide adequate housing, resulting in the ***proliferation*** of informal settlements and slums. According to the United Nations (2018), nearly one billion people live in slums, lacking access to basic services. ***They***also face adverse living conditions. This situation exacerbates social inequality and can lead to increased crime rates and health issues.

To address the challenges of urbanization, sustainable urban planning is essential. **Governments and urban planners must prioritize creating inclusive, well-connected cities that provide access to essential services for all residents.** Strategies such as developing affordable housing, enhancing public transport systems, and promoting green spaces can help improve the quality of life in urban areas while mitigating the negative impacts of urbanization (World Bank, 2019).

(Adapted from *Urbanization and Its Impact* by Hall, Davis, and others)

**Question 31.** Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Urban areas offer a wide array of social services that are often unavailable in rural areas.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.** The phrase "***plethora of job opportunities***" in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. limited job options                        B. abundant job opportunities  
C. scarcity of jobs                                D. specific job roles

**Question 33.** The word "***they"*** in paragraph 3 refers to \_\_\_\_.

A. urban areas        B. public services        C. people        D. basic services

**Question 34.** According to paragraph 2, which of the following is NOT a benefit of urbanization?

A. Economic growth                        B. Job opportunities  
C. Increased social inequality                D. Technological advancements

**Question 35.** Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Urbanization creates a range of challenges, including overcrowding and insufficient public services.  
B. Urban areas have ample housing options for all residents.  
C. Rapid urbanization has no impact on crime rates or health issues.  
D. The growth of cities automatically improves living conditions for all.

**Question 36.** The word "***proliferation***" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. reduction                B. increase                C. stabilization        D. disappearance

**Question 37.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Urbanization exclusively benefits individuals with higher incomes.  
B. All urban areas can easily provide adequate housing for their residents.  
C. Sustainable urban planning is crucial to addressing the issues arising from urbanization.  
D. Rapid urbanization has no effect on public services or living conditions.

**Question 38.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Creating well-designed urban areas requires collaboration between governments and city planners.  
B. It is essential for governments to implement urban planning strategies to enhance city life.  
C. The planning of urban areas must not focus on environmental sustainability.  
D. Urban planning should prioritize attracting businesses rather than improving living standards.

**Question 39.** Which of the following can be inferred from the passage?

A. Urbanization is a recent phenomenon that has minimal global impact.  
B. Slums are a direct result of effective urban planning.  
C. Sustainable urban planning can help mitigate some of the negative effects of urbanization.  
D. Economic opportunities in urban areas lead to an equal distribution of wealth.

**Question 40.** Which of the following best summarizes the passage?

A. Urbanization leads to job creation and economic growth, but also results in challenges such as overcrowding and social inequality that require sustainable urban planning to address.  
B. The shift from rural to urban living has little effect on economic productivity or community growth.  
C. Urban areas are perfect solutions for all rural problems, including housing and public services.  
D. Cities provide the best quality of life without the need for any planning or development.

**---------HẾT---------**

**LỜI GIẢI CHI TIẾT**

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**BECOME A MASTER CHEF FROM YOUR HOME**

Want to impress your friends and family with delicious home-cooked meals? Our online cooking classes (1)\_\_\_\_\_ you how to prepare gourmet dishes from the comfort of your kitchen. With step-by-step video tutorials and expert tips, you’ll (2)\_\_\_\_\_ the skills you need to become a confident cook. From beginner to advanced recipes, we’ve got something for everyone. You can learn at your own pace and (3)\_\_\_\_\_ new techniques that will take your cooking to the next level. Don’t miss the chance to (4)\_\_\_\_\_ your culinary skills – sign up now and (5)\_\_\_\_\_ access to our exclusive recipe collection. Cooking has never been (6)\_\_\_\_\_!

**Question 1**:A. learn         B. supply                C. teach                D. encourage

**Question 2**:A. develop        B. forget                C. discover                D. try

**Question 3**:A. use                B. master                C. find                D. cook

**Question 4**:A. employ        B. buy                        C. improve                D. exchange

**Question 5**:A. give                B. get                        C. make                D. send

**Question 6**:A. simpler        B. simple                C. the simplest        D. most simple

***Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6:***

**TRỞ THÀNH ĐẦU BẾP TRƯỞNG TẠI NHÀ CỦA BẠN**

Bạn muốn gây ấn tượng với bạn bè và gia đình bằng những bữa ăn ngon nấu tại nhà? Các lớp học nấu ăn trực tuyến của chúng tôi (1)\_\_\_\_\_ hướng dẫn bạn cách chế biến các món ăn ngon ngay tại căn bếp thoải mái của mình. Với các video hướng dẫn từng bước và mẹo của chuyên gia, bạn sẽ (2)\_\_\_\_\_ các kỹ năng cần thiết để trở thành một đầu bếp tự tin. Từ công thức nấu ăn dành cho người mới bắt đầu đến nâng cao, chúng tôi có công thức dành cho mọi người. Bạn có thể học theo tốc độ của riêng mình và (3)\_\_\_\_\_ các kỹ thuật mới sẽ đưa kỹ năng nấu nướng của bạn lên một tầm cao mới. Đừng bỏ lỡ cơ hội (4)\_\_\_\_\_ kỹ năng nấu nướng của bạn – hãy đăng ký ngay và (5)\_\_\_\_\_ truy cập vào bộ sưu tập công thức nấu ăn độc quyền của chúng tôi. Nấu ăn chưa bao giờ là (6)\_\_\_\_\_!

**Câu hỏi 1**: A. học                 B. cung cấp                 C. dạy                 D. khuyến khích

**Câu hỏi 2**: A. phát triển         B. quên                 C. khám phá                 D. thử

**Câu hỏi 3**: A. sử dụng         B. làm chủ                 C. tìm                 .          D. nấu ăn

**Câu hỏi 4**: A. sử dụng         B. mua                 C. cải thiện                 D. trao đổi

**Câu hỏi 5**: A. cho                 B. nhận                 C. làm                 D. gửi

**Câu hỏi 6**: A. đơn giản hơn         B. đơn giản                 C. đơn giản nhất         D. đơn giản nhất

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Staying Active in a Busy World**

 Feeling overwhelmed by a busy schedule? Here’s how you can find time for physical activity.

**Fitness Facts:** More than 50% of adults admit they (7)\_\_\_\_\_ enough exercise due to their busy lives. However, being active is essential to maintaining both physical and mental health.

**Easy Ways to Stay Active:**

* Make it part (8)\_\_\_\_\_  your routine! Incorporate short workouts into your daily schedule to ensure a healthy balance.
* Take the stairs! Simple activities, like taking the stairs or going for a walk, can (9)\_\_\_\_\_ your overall fitness.
* Set goals! (10)\_\_\_\_\_ a workout plan can help keep you motivated and committed.
* Find a workout buddy! Exercising with a friend can (11)\_\_\_\_\_ you accountable and make it more enjoyable.
* Keep moving! Even short bursts of activity (12)\_\_\_\_\_ throughout the day can make a big difference.

**Question 7**. A. lack                 B. avoid                 C.love                 D. achieve  
**Question 8**. A. in                 B. on                        C. of                        D. from  
**Question 9**. A. increase         B. reduce                 C.overcome                 D. ignore  
**Question 10**. A. Selling        B. Ignoring                C. Skipping                 D. Planning  
**Question 11**. A. force         B. pay                 C. keep                 D. push  
**Question 12**. A. spread         B. eat                         C. perform                 D. carry

***Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 .***

**Duy trì sự năng động trong thế giới bận rộn**

Bạn cảm thấy quá tải vì lịch trình bận rộn? Sau đây là cách bạn có thể tìm thời gian cho hoạt động thể chất.

**Sự thật về thể dục:**Hơn 50% người lớn thừa nhận rằng họ (7)\_\_\_\_\_ tập thể dục đủ do cuộc sống bận rộn của họ. Tuy nhiên, hoạt động là điều cần thiết để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

**Những cách dễ dàng để duy trì hoạt động:**

* Làm cho nó trở thành một phần (8)\_\_\_\_\_ thói quen của bạn! Kết hợp các bài tập ngắn vào lịch trình hàng ngày của bạn để đảm bảo sự cân bằng lành mạnh.
* Đi cầu thang! Các hoạt động đơn giản, như đi cầu thang hoặc đi bộ, có thể (9) \_\_\_\_\_ cải thiện thể lực tổng thể của bạn.
* Đặt mục tiêu! (10)\_\_\_\_\_ một kế hoạch tập luyện có thể giúp bạn duy trì động lực và cam kết.
* Tìm một người bạn tập luyện! Tập luyện cùng một người bạn có thể (11) \_\_\_\_\_ bạn có trách nhiệm hơn và khiến việc tập luyện trở nên thú vị hơn.
* Hãy tiếp tục vận động! Ngay cả những đợt hoạt động ngắn (12)\_\_\_\_\_ trong ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

**Câu hỏi 7**. A. thiếu         B. tránh                 C. yêu                 D. đạt được  
**Câu hỏi 8.**A. trong                 B. trên                 C. của                 D. từ  
**Câu hỏi 9**. A. tăng         .          B. giảm                 C. khắc phục                 D. bỏ qua  
**Câu hỏi 10.**A. Bán         .          B. Bỏ qua                 C. Bỏ qua                 D. Lên kế hoạch  
**Câu hỏi 11.**A. ép buộc         B. trả tiền                 C. giữ lại                 D. đẩy  
**Câu hỏi 12**. A. lan truyền         B.Tiết tấu                 C. thực hiện                 D. mang

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13**. a. Kevin: That sounds fantastic! Did you do any hiking?

b. Kevin: Hi, Lucy! How was your weekend trip to the mountains?  
c. Lucy: Hey, Kevin! It was amazing! The scenery was breathtaking.

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

**Question 14**. a. Mia: I’ll be working as a marketing assistant at a tech company.

b. Mia: I’m excited to start my new job next week!  
c. Tom: That’s great news! What will you be doing?  
d. Tom: Sounds like a wonderful opportunity!  
e. Mia: I hope to learn a lot and grow in my career.

A. a-d-e-c-b                B. b-a-c-d-e                C. a-c-b-d-e                D. b-c-a-d-e.

**Question 15**. Hi Mark,

a. You’ve always been a great mentor.  
b. Your feedback helped me improve my delivery significantly.  
c. I really appreciated your encouragement, too!

d. I wanted to thank you for your support during my presentation last week.  
e. Let’s meet up soon; I’d love to hear your thoughts on my next project.  
Best,  
Anna

A. d-a-b-c-e.                B. a-c-b-d-e                C. a-b-d-c-e                D. d-b-a-e-c

**Question 16**. a. The journey may be challenging, but every step forward is rewarding.

b. And remember, consistency is key- keep pushing yourself, and you'll see remarkable progress.

c. By practicing regularly and immersing yourself in the language, you’ll gain confidence and fluency over time.

d. It allows you to connect with people from different cultures, enhance your travel experiences, and even boost your career prospects.

e. Learning a new language can open up a world of opportunities.

A. e-d-a-c-b                B. b-a-d-c-e                C. e-a-d-b-c                D. a-b-d-e-c

**Question 17**. a. It features modern equipment and a safe environment for children.  
                     b. Many families have already visited and shared their positive feedback.  
                c. The local community worked hard to raise funds for this project.  
                d. The new playground in our neighborhood has finally opened.  
                e. It’s a wonderful addition that encourages outdoor play and social interaction.

A. c-d-e-a-b                B. d-b-c-e-a                C. a-b-d-c-e                D. d-a-b-c-e.

***Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 .***

**Câu hỏi 13.**a. Kevin: Nghe tuyệt quá! Bạn có đi bộ đường dài không?

b. Kevin: Chào Lucy! Chuyến đi cuối tuần của bạn đến vùng núi thế nào?  
c. Lucy: Chào Kevin! Thật tuyệt vời! Phong cảnh thật ngoạn mục.

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

**Câu hỏi 14.**a. Mia: Tôi sẽ làm trợ lý tiếp thị tại một công ty công nghệ.

b. Mia: Tôi rất háo hức được bắt đầu công việc mới vào tuần tới!  
c. Tom: Thật là tin tuyệt vời! Bạn sẽ làm gì? d. Tom: Nghe có vẻ là một cơ hội tuyệt vời! e. Mia: Tôi hy vọng sẽ học được nhiều điều và phát triển sự nghiệp của mình.

A. a-d-e-c-b                B. b-a-c-d-e                C. a-c-b-d-e                D. b-c-a-d-e.

**Câu hỏi 15.**Xin chào Mark,

a. Bạn luôn là người cố vấn tuyệt vời.  
b. Phản hồi của bạn đã giúp tôi cải thiện đáng kể khả năng truyền đạt của mình. c. Tôi cũng thực sự đánh giá cao sự động viên của bạn!

d. Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tôi trong bài thuyết trình tuần trước.  
e. Chúng ta hãy gặp nhau sớm nhé; Tôi rất muốn nghe suy nghĩ của bạn về dự án tiếp theo của tôi. Trân trọng, Anna

A. d-a-b-c-e.                B. a-c-b-d-e                C. a-b-d-c-e                D. d-b-a-e-c

**Câu hỏi 16.**a. Cuộc hành trình có thể đầy thử thách, nhưng mỗi bước tiến đều đáng trân trọng.

b. Và hãy nhớ rằng, tính nhất quán là chìa khóa - hãy tiếp tục thúc đẩy bản thân và bạn sẽ thấy sự tiến bộ đáng kể.

c. Bằng cách luyện tập thường xuyên và đắm mình vào ngôn ngữ, bạn sẽ tự tin và nói trôi chảy hơn theo thời gian.

d. Nó cho phép bạn kết nối với những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nâng cao trải nghiệm du lịch và thậm chí thúc đẩy triển vọng nghề nghiệp của bạn.

e. Học một ngôn ngữ mới có thể mở ra một thế giới cơ hội.

A. e-d-a-c-b                B. b-a-d-c-e                C. e-a-d-b-c                D. a-b-d-e-c

**Câu hỏi 17.**a. Trường có trang thiết bị hiện đại, môi trường an toàn cho trẻ em.  
b. Nhiều gia đình đã đến thăm và chia sẻ phản hồi tích cực.  
                c. Cộng đồng địa phương đã nỗ lực hết sức để gây quỹ cho dự án này.  
                d. Sân chơi mới ở khu phố của chúng tôi cuối cùng cũng đã mở cửa.  
                e. Đây là một sự bổ sung tuyệt vời khuyến khích trẻ vui chơi ngoài trời và tương tác xã hội.

A. c-d-e-a-b                B. d-b-c-e-a                C. a-b-d-c-e                D. d-a-b-c-e.

***Read the following passage about green living and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Green living is a lifestyle choice that focuses on minimizing one's environmental impact. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By making conscious choices in everyday life, individuals can contribute to a more sustainable future.

One of the most effective ways to practice green living is to reduce energy consumption. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By turning off lights, unplugging electronics, and using energy-efficient appliances, individuals can significantly reduce their carbon footprint.

Another essential aspect of green living is water conservation. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By fixing leaks, taking shorter showers, and watering plants efficiently, individuals can help conserve water resources.

Additionally, reducing waste is a crucial component of green living. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By reducing, reusing, and recycling, individuals can minimize their contribution to landfills.

Finally, green living involves making conscious choices about transportation. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By opting for public transportation, biking, or walking, individuals can reduce their reliance on cars and decrease air pollution.

**Question 18**.A. However, green living can be expensive.

B. Green living is a complex and challenging concept.

C. By adopting sustainable practices, individuals can help protect the environment. D. Green living is a trend that is becoming increasingly popular.

**Question 19**.A. It isn’t important to use renewable energy sources.

B. By conserving energy, individuals spend a lot of money.

C. Energy efficiency is a key aspect of green living.

D. All of the above.

**Question 20**.A. Water conservation is essential for sustainable living.

B. It is important to increase water usage in the home.

C. Water pollution isn’t a major environmental problem.

D. All of the above.

**Question 21**.A. Recycling is the most important aspect of green living.

B. Reducing waste can help to protect the environment.

C. It is important to avoid using plastic products.

D. All of the above.

**Question 22**.A. By driving less, individuals can reduce their carbon footprint.

B. Public transportation can increase air pollution.

C. Walking and biking are bad forms of exercise.

***Đọc đoạn văn sau về cuộc sống xanh và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 18 đến 22 .***

Sống xanh là một lựa chọn lối sống tập trung vào việc giảm thiểu tác động của một người đến môi trường. ( 18 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách đưa ra những lựa chọn có ý thức trong cuộc sống hàng ngày, cá nhân có thể đóng góp vào một tương lai bền vững hơn.

Một trong những cách hiệu quả nhất để thực hành lối sống xanh là giảm mức tiêu thụ năng lượng. ( 19 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách tắt đèn, rút phích cắm các thiết bị điện tử và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, cá nhân có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon của mình.

Một khía cạnh thiết yếu khác của cuộc sống xanh là bảo tồn nước. (2 0 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách sửa chữa rò rỉ, tắm nhanh hơn và tưới cây hiệu quả, mọi người có thể giúp bảo tồn tài nguyên nước.

Ngoài ra, việc giảm thiểu chất thải là một thành phần quan trọng của cuộc sống xanh. (2 1 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế, cá nhân có thể giảm thiểu lượng chất thải của mình đổ vào bãi rác.

Cuối cùng, sống xanh bao gồm việc đưa ra những lựa chọn có ý thức về phương tiện đi lại. (2 2 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách lựa chọn phương tiện giao thông công cộng, đi xe đạp hoặc đi bộ, mọi người có thể giảm sự phụ thuộc vào ô tô và giảm ô nhiễm không khí.

**Câu hỏi 1 8**.A. Tuy nhiên, sống xanh có thể tốn kém.

B. Sống xanh là một khái niệm phức tạp và đầy thử thách.

C. Bằng cách áp dụng các hoạt động bền vững, cá nhân có thể giúp bảo vệ môi trường.

D. Sống xanh là xu hướng ngày càng phổ biến.

**Câu hỏi 1 9**.A. Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo không quan trọng.

B. Bằng cách tiết kiệm năng lượng, cá nhân sẽ chi tiêu rất nhiều tiền.

C. Hiệu quả năng lượng là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống xanh.

D. Tất cả các câu trên.

**Câu hỏi 20. A. Bảo tồn nước là điều cần**thiết cho cuộc sống bền vững.

B. Điều quan trọng là phải tăng lượng nước sử dụng trong gia đình.

C. Ô nhiễm nước không phải là một vấn đề môi trường lớn.

D. Tất cả các câu trên.

**Câu hỏi 21.A.**Tái chế là khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống xanh.

B. Giảm thiểu chất thải có thể giúp bảo vệ môi trường.

C. Điều quan trọng là phải tránh sử dụng các sản phẩm nhựa.

D. Tất cả các câu trên.

**Câu hỏi 22. A. Bằng cách lái xe ít hơn, mọi người có thể giảm lượng khí**thải carbon của mình.

B. Giao thông công cộng có thể làm tăng ô nhiễm không khí.

C. Đi bộ và đạp xe là những hình thức tập thể dục không tốt .

***Read the following passage about graduation and choosing a career and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Graduation is a significant milestone that marks the end of an educational journey and the beginning of a new chapter in life. As graduates step into the real world, they are faced with the ***daunting*** task of choosing a career path. This decision is influenced by various factors, including personal interests, skills, job market trends, and financial considerations. It is crucial for graduates to carefully evaluate their options and make informed decisions to ensure long-term success and satisfaction.

One important factor to consider when choosing a career is personal interests. Graduates should identify fields that align with their passions and hobbies, as this can lead to a more fulfilling and enjoyable career. Additionally, skills and strengths play a vital role in career choice. Understanding one's abilities and how they can be applied in different professions can help graduates ***narrow down*** their options and choose a career that suits them best.

Another key consideration is the job market. Researching current job market trends and future projections can provide valuable insights into which industries are growing and which ones may decline. This information can help graduates make strategic decisions and choose careers with good job prospects and stability. Financial considerations, such as salary potential and job benefits, are also important factors to take into account.

Networking and gaining practical experience through internships or part-time jobs can significantly impact career choice. **Building a professional network and gaining hands-on experience can provide graduates with valuable connections and insights into different industries.** This can help them make more informed decisions and increase ***their*** chances of success in their chosen career.

While the process of choosing a career can be challenging, it is important for graduates to remain flexible and open to new opportunities. The job market is constantly evolving, and being adaptable can help them navigate changes and seize new prospects. With careful planning and a proactive approach, graduates can find a career that aligns with their goals and aspirations.

**Question 23**.Which of the following is NOT mentioned as a factor influencing career choice?

A. Personal interests         B. Job location         C. Skills         D. Financial considerations

**Question 24**.The word "***daunting"*** in paragraph 1 is closest in meaning to:

A. easy                         B. intimidating         C. familiar         D. encouraging

**Question 25**.The word "***their*** " in paragraph 4 refers to:

A. personal interests         B. graduates

C. job market trends         D. future projections

**Question 26**.The word "***narrow down***" in paragraph 2 could be best replaced by:

A. expand                         B. limit                 C. ignore         D. overlook

**Question 27**.Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Graduates should avoid gaining practical experience.

B. Networking and internships are not valuable for career choice.

C. Practical experience and networking can significantly influence career decisions.

D. Graduates should focus solely on academic achievements.

**Question 28**.Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Personal interests should not influence career choice.

B. The job market is irrelevant to career decisions.

C. Financial considerations are important in choosing a career.

D. Networking has no impact on career choice.

**Question 29.**In which paragraph does the writer mention the importance of adaptability in choosing a career?

 A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 5

**Question 30**. In which paragraph does the writer discuss the role of skills in career choice?

 A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 4         D. Paragraph 5

***Đọc đoạn văn sau về việc tốt nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp rồi đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30.***

Tốt nghiệp là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự kết thúc của hành trình học tập và bắt đầu một chương mới trong cuộc sống. Khi sinh viên tốt nghiệp bước vào thế giới thực, họ phải đối mặt với nhiệm vụ ***khó khăn***là lựa chọn con đường sự nghiệp. Quyết định này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm sở thích cá nhân, kỹ năng, xu hướng thị trường việc làm và cân nhắc về tài chính. Điều quan trọng là sinh viên tốt nghiệp phải đánh giá cẩn thận các lựa chọn của mình và đưa ra quyết định sáng suốt để đảm bảo thành công và sự hài lòng lâu dài.

Một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn nghề nghiệp là sở thích cá nhân. Sinh viên tốt nghiệp nên xác định các lĩnh vực phù hợp với đam mê và sở thích của mình, vì điều này có thể dẫn đến sự nghiệp viên mãn và thú vị hơn. Ngoài ra, các kỹ năng và điểm mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Hiểu được khả năng của mình và cách chúng có thể được áp dụng trong các ngành nghề khác nhau có thể giúp sinh viên tốt nghiệp ***thu hẹp***các lựa chọn của mình và chọn nghề nghiệp phù hợp nhất với mình.

Một cân nhắc quan trọng khác là thị trường việc làm. Nghiên cứu xu hướng thị trường việc làm hiện tại và dự báo tương lai có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về ngành nào đang phát triển và ngành nào có thể suy giảm. Thông tin này có thể giúp sinh viên tốt nghiệp đưa ra quyết định chiến lược và lựa chọn nghề nghiệp có triển vọng việc làm tốt và ổn định. Những cân nhắc về tài chính, chẳng hạn như tiềm năng lương và phúc lợi công việc, cũng là những yếu tố quan trọng cần tính đến.

Việc kết nối và tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua các kỳ thực tập hoặc công việc bán thời gian có thể tác động đáng kể đến việc lựa chọn nghề nghiệp. **Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm thực tế có thể cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp những mối quan hệ và hiểu biết có giá trị về các ngành khác nhau.**Điều này có thể giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn và tăng ***cơ***hội thành công trong sự nghiệp đã chọn.

Mặc dù quá trình lựa chọn nghề nghiệp có thể đầy thách thức, nhưng điều quan trọng là sinh viên tốt nghiệp phải luôn linh hoạt và cởi mở với những cơ hội mới. Thị trường việc làm không ngừng phát triển và khả năng thích nghi có thể giúp họ điều hướng những thay đổi và nắm bắt những triển vọng mới. Với kế hoạch cẩn thận và cách tiếp cận chủ động, sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu và nguyện vọng của mình.

**Câu hỏi 2 3.**Yếu tố nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như là yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp?

A. Sở thích cá nhân         B. Địa điểm làm việc         C. Kỹ năng         D. Cân nhắc về tài chính

**Câu hỏi 24.**Từ " ***deadline"***ở đoạn 1 có nghĩa gần nhất với:

A. dễ dàng                         B. đáng sợ         C. quen thuộc         D. khuyến khích

**Câu hỏi 25.**Từ “ ***their***” trong đoạn 4 đề cập đến:

A. sở thích cá nhân         B. tốt nghiệp

C. xu hướng thị trường việc làm         D. dự báo tương lai

**Câu hỏi 26.**Từ " ***thu hẹp***" trong đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng:

A. mở rộng                         B. giới hạn                 C. bỏ qua         D. bỏ qua

**Câu hỏi 27.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 4?

A. Sinh viên mới tốt nghiệp nên tránh việc tích lũy kinh nghiệm thực tế.

B. Việc giao lưu và thực tập không có giá trị đối với việc lựa chọn nghề nghiệp.

C. Kinh nghiệm thực tế và mạng lưới quan hệ có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định nghề nghiệp.

D. Sinh viên tốt nghiệp chỉ nên tập trung vào thành tích học tập.

**Câu hỏi 28.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Sở thích cá nhân không nên ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp.

B. Thị trường việc làm không liên quan đến quyết định nghề nghiệp.

C. Những cân nhắc về tài chính rất quan trọng khi lựa chọn nghề nghiệp.

D. Việc giao lưu không ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp.

**Câu hỏi 2 9.**Đoạn văn nào tác giả đề cập đến tầm quan trọng của khả năng thích ứng khi lựa chọn nghề nghiệp **?**

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 5

**Câu hỏi 30**. Đoạn văn nào tác giả thảo luận về vai trò của kỹ năng trong việc lựa chọn nghề nghiệp?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 4         D. Đoạn 5

***Read the following passage about urbanization and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Urbanization refers to the increasing population shift from rural to urban areas, resulting in the growth of cities and metropolitan regions (Hall, 2014). [II] This phenomenon is driven by various factors, including economic opportunities, improved living standards, and social amenities available in urban centers. [III] As a result, urbanization significantly impacts both individuals and communities, leading to a range of benefits and challenges (Davis, 2016). [IV]

One of the primary advantages of urbanization is the economic growth it fosters. Cities often provide a ***plethora of job opportunities***, attracting individuals seeking better employment and higher incomes. In urban areas, businesses flourish due to increased demand for goods and services, leading to enhanced economic productivity. Moreover, urbanization encourages innovation and technological advancements, as a dense concentration of people often fosters creativity and collaboration (Florida, 2017).

However, urbanization also presents significant challenges. Rapid population growth in cities can lead to overcrowding, straining public services such as transportation, healthcare, and education. Many urban areas struggle to provide adequate housing, resulting in the ***proliferation*** of informal settlements and slums. According to the United Nations (2018), nearly one billion people live in slums, lacking access to basic services. ***They***also face adverse living conditions. This situation exacerbates social inequality and can lead to increased crime rates and health issues.

To address the challenges of urbanization, sustainable urban planning is essential. **Governments and urban planners must prioritize creating inclusive, well-connected cities that provide access to essential services for all residents.** Strategies such as developing affordable housing, enhancing public transport systems, and promoting green spaces can help improve the quality of life in urban areas while mitigating the negative impacts of urbanization (World Bank, 2019).

(Adapted from *Urbanization and Its Impact* by Hall, Davis, and others)

**Question 31.** Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Urban areas offer a wide array of social services that are often unavailable in rural areas.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.** The phrase "***plethora of job opportunities***" in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. limited job options                        B. abundant job opportunities  
C. scarcity of jobs                                D. specific job roles

**Question 33.** The word "***they"*** in paragraph 3 refers to \_\_\_\_.

A. urban areas        B. public services        C. people        D. basic services

**Question 34.** According to paragraph 2, which of the following is NOT a benefit of urbanization?

A. Economic growth                        B. Job opportunities  
C. Increased social inequality                D. Technological advancements

**Question 35.** Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Urbanization creates a range of challenges, including overcrowding and insufficient public services.  
B. Urban areas have ample housing options for all residents.  
C. Rapid urbanization has no impact on crime rates or health issues.  
D. The growth of cities automatically improves living conditions for all.

**Question 36.** The word "***proliferation***" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. reduction                B. increase                C. stabilization        D. disappearance

**Question 37.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Urbanization exclusively benefits individuals with higher incomes.  
B. All urban areas can easily provide adequate housing for their residents.  
C. Sustainable urban planning is crucial to addressing the issues arising from urbanization.  
D. Rapid urbanization has no effect on public services or living conditions.

**Question 38.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Creating well-designed urban areas requires collaboration between governments and city planners.  
B. It is essential for governments to implement urban planning strategies to enhance city life.  
C. The planning of urban areas must not focus on environmental sustainability.  
D. Urban planning should prioritize attracting businesses rather than improving living standards.

**Question 39.** Which of the following can be inferred from the passage?

A. Urbanization is a recent phenomenon that has minimal global impact.  
B. Slums are a direct result of effective urban planning.  
C. Sustainable urban planning can help mitigate some of the negative effects of urbanization.  
D. Economic opportunities in urban areas lead to an equal distribution of wealth.

**Question 40.** Which of the following best summarizes the passage?

1. Urbanization leads to job creation and economic growth, but also results in challenges such as overcrowding and social inequality that require sustainable urban planning to address.  
   B. The shift from rural to urban living has little effect on economic productivity or community growth.  
   C. Urban areas are perfect solutions for all rural problems, including housing and public services.  
   D. Cities provide the best quality of life without the need for any planning or development.

***Đọc đoạn văn sau về quá trình đô thị hóa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ câu 31 đến câu 40.***

[I] Đô thị hóa đề cập đến sự dịch chuyển dân số ngày càng tăng từ vùng nông thôn ra thành thị, dẫn đến sự phát triển của các thành phố và vùng đô thị (Hall, 2014). [II] Hiện tượng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm các cơ hội kinh tế, mức sống được cải thiện và các tiện nghi xã hội có sẵn ở các trung tâm đô thị. [III] Do đó, đô thị hóa tác động đáng kể đến cả cá nhân và cộng đồng, dẫn đến một loạt các lợi ích và thách thức (Davis, 2016). [IV]

Một trong những lợi thế chính của đô thị hóa là tăng trưởng kinh tế mà nó thúc đẩy. Các thành phố thường cung cấp vô ***số cơ hội việc làm***, thu hút những cá nhân tìm kiếm việc làm tốt hơn và thu nhập cao hơn. Ở các khu vực thành thị, các doanh nghiệp phát triển mạnh do nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tăng lên, dẫn đến năng suất kinh tế được nâng cao. Hơn nữa, đô thị hóa khuyến khích sự đổi mới và tiến bộ công nghệ, vì mật độ dân số dày đặc thường thúc đẩy sự sáng tạo và hợp tác (Florida, 2017).

Tuy nhiên, đô thị hóa cũng đặt ra những thách thức đáng kể. Sự gia tăng dân số nhanh chóng ở các thành phố có thể dẫn đến tình trạng quá tải, gây căng thẳng cho các dịch vụ công như giao thông, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Nhiều khu vực đô thị phải vật lộn để cung cấp nhà ở đầy đủ, dẫn đến ***sự gia tăng***các khu định cư không chính thức và khu ổ chuột. Theo Liên hợp quốc (2018), gần một tỷ người sống trong các khu ổ chuột, thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản . ***Họ***cũng phải đối mặt với điều kiện sống bất lợi. Tình trạng này làm trầm trọng thêm bất bình đẳng xã hội và có thể dẫn đến gia tăng tỷ lệ tội phạm và các vấn đề sức khỏe.

Để giải quyết những thách thức của quá trình đô thị hóa, quy hoạch đô thị bền vững là điều cần thiết. **Chính phủ và các nhà quy hoạch đô thị phải ưu tiên tạo ra các thành phố toàn diện, kết nối tốt, cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho tất cả cư dân.**Các chiến lược như phát triển nhà ở giá rẻ, cải thiện hệ thống giao thông công cộng và thúc đẩy không gian xanh có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống ở các khu vực đô thị đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa (Ngân hàng Thế giới, 2019).

(Chuyển thể từ *Urbanization and Its Impact*của Hall, Davis và những người khác)

**Câu hỏi 31.**Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn I?

**Khu vực thành thị cung cấp nhiều dịch vụ xã hội mà khu vực nông thôn thường không có.**

A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                 D. [IV]

**Câu hỏi 32.**Cụm từ " ***nhiều cơ hội việc làm***" ở đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_.

A. lựa chọn việc làm hạn chế                         B. cơ hội việc làm dồi dào  
C. khan hiếm việc làm                                 D. vai trò công việc cụ thể

**Câu hỏi 33.**Từ " ***they"***ở đoạn 3 đề cập đến \_\_\_\_.

A. khu vực đô thị         B. dịch vụ công cộng         C. người dân         D. dịch vụ cơ bản

**Câu hỏi 34.**Theo đoạn 2, câu nào sau đây KHÔNG phải là lợi ích của quá trình đô thị hóa?

A. Tăng trưởng kinh tế                         B. Cơ hội việc làm  
C. Bất bình đẳng xã hội gia tăng                 D. Tiến bộ công nghệ

**Câu hỏi 35.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

A. Đô thị hóa tạo ra một loạt các thách thức, bao gồm tình trạng quá tải và dịch vụ công không đủ.  
B. Các khu vực đô thị có nhiều lựa chọn nhà ở cho tất cả cư dân. C. Đô thị hóa nhanh chóng không ảnh hưởng đến tỷ lệ tội phạm hoặc các vấn đề sức khỏe. D. Sự phát triển của các thành phố tự động cải thiện điều kiện sống cho tất cả mọi người.

**Câu hỏi 36.**Từ " ***proliferation***" ở đoạn 3 có nghĩa GẦN NHẤT với \_\_\_\_.

A. giảm                 B. tăng                 C. ổn định         D. biến mất

**Câu hỏi 37.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Đô thị hóa chỉ có lợi cho những cá nhân có thu nhập cao hơn.  
B. Tất cả các khu vực đô thị đều có thể dễ dàng cung cấp nhà ở đầy đủ cho cư dân của mình.  
C. Quy hoạch đô thị bền vững là rất quan trọng để giải quyết các vấn đề phát sinh từ đô thị hóa.  
D. Đô thị hóa nhanh chóng không ảnh hưởng đến các dịch vụ công cộng hoặc điều kiện sống.

**Câu hỏi 38.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 4?

A. Việc tạo ra các khu vực đô thị được thiết kế tốt đòi hỏi sự hợp tác giữa chính quyền và các nhà quy hoạch đô thị.  
B. Chính quyền cần thực hiện các chiến lược quy hoạch đô thị để nâng cao đời sống đô thị.  
C. Quy hoạch các khu vực đô thị không được tập trung vào tính bền vững của môi trường.

 D. Quy hoạch đô thị nên ưu tiên thu hút doanh nghiệp hơn là cải thiện mức sống.

**Câu hỏi 39.**Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

A. Đô thị hóa là một hiện tượng gần đây có tác động toàn cầu tối thiểu.  
B. Khu ổ chuột là kết quả trực tiếp của quy hoạch đô thị hiệu quả.  
C. Quy hoạch đô thị bền vững có thể giúp giảm bớt một số tác động tiêu cực của đô thị hóa.  
D. Các cơ hội kinh tế ở khu vực đô thị dẫn đến sự phân phối của cải bình đẳng.

**Câu hỏi 40.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Đô thị hóa dẫn đến việc tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng dẫn đến những thách thức như tình trạng quá tải và bất bình đẳng xã hội đòi hỏi phải có quy hoạch đô thị bền vững để giải quyết.  
B. Sự chuyển dịch từ cuộc sống nông thôn sang thành thị ít ảnh hưởng đến năng suất kinh tế hoặc tăng trưởng cộng đồng.

C. Khu vực đô thị là giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề ở nông thôn, bao gồm nhà ở và dịch vụ công cộng.

 D. Các thành phố cung cấp chất lượng cuộc sống tốt nhất mà không cần bất kỳ quy hoạch hay phát triển nào.

---------HẾT---------

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ THAM KHẢO**  **THEO MINH HỌA MỚI**  **ĐỀ 5** | **ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**  **Môn : TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian phát đề* |

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**CELEBRATING MULTICULTURALISM**

Are you interested in learning about different cultures? Our community is a vibrant example of (1) \_\_\_\_\_ diversity. We believe that embracing multiculturalism enriches our lives and (2) \_\_\_\_\_ a stronger community. Every year, we host a festival where people from various backgrounds come together to share their traditions, food, and (3) \_\_\_\_\_. This event is an opportunity to experience (4) \_\_\_\_\_ music, dance, and art from around the world. It's also a chance to make new friends and (5) \_\_\_\_\_ understanding among different cultures. Join us this weekend to celebrate our (6) \_\_\_\_\_ heritage and learn how we can all contribute to a more inclusive society!

*(Adapted from Cultural Awareness)*

**Question 1**. A. culture                B. cultural                C. culturally                D. cultures

**Question 2**. A. create                        B. creates                C. creating                D. created

**Question 3**.A. stories                        B. Storytelling                C. told                        D. telling

**Question 4**.A. diversification                B. diversely                C. diversity                D. diverse

**Question 5**.A. promote                B. promoting                C. promotion                D. promotes

**Question 6**.A. shared                        B. sharing                C. share                D. shares

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Mastering Public Speaking**

Want to improve your public speaking skills and speak with confidence? Here are some expert tips to help you succeed.

**Common Challenges:** Public speaking is a fear (7)\_\_\_\_\_ many people struggle, with 70% of adults feeling anxious when speaking in front of others. However, with practice, anyone can improve their communication skills.

**Steps to Overcome Public Speaking Anxiety:**

* Prepare ahead! The more you prepare, the more (8)\_\_\_\_\_ you will feel during your presentation.
* Practice often! (9)\_\_\_\_\_ a speech in front of a mirror or friends helps build confidence.
* Focus on your audience! Instead of worrying about yourself, (10)\_\_\_\_\_ on delivering value to your listeners.
* Take deep breaths! Relaxing before your speech can (11)\_\_\_\_\_ anxiety and help you stay calm.
* Keep (12)\_\_\_\_\_! Regular practice boosts your skills and makes public speaking easier over time.

**Question 7**. A.that                         B. why                        C. who                        D. whom  
**Question 8**. A. unsure                 B. comfortable         C. uncertain                 D. anxious  
**Question 9**. A. Writing                 B. Phoning                C. Practicing                 D. Reading  
**Question 10**. A. concentrate                 B. rely                        C. depend                D. think  
**Question 11**. A. increase                 B. raise                 C. reduce                 D. exist  
**Question 12**. A. improves                B. improving                  C. being improved         D. to improve

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13**. a. Olivia: Hey, Max! Did you catch that new movie everyone’s talking about?

b. Max: Hi, Olivia! Yes, I saw it last night. It was fantastic!  
c. Olivia: I’ve heard great reviews. What did you like most about it?

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

**Question 14.**a. Claire: I’m considering adopting a puppy from the shelter.  
                b. Claire: Not really, I just want to find a friendly dog.  
                c. Jake: Make sure to visit the shelter and meet them first!

                      d. Jake: That’s a wonderful idea! Do you have a specific breed in mind?  
                e. Claire: Absolutely, I want to choose the right one for me.

A. a-b-c-d-e                B. a-d-b-c-e                C. a-b-d-e-c                D. a-b-c-e-d

**Question 15**. Hi Tom,  
                a. I couldn’t have done it without your support.  
                b. Let’s celebrate our results together this weekend!

                      c. I wanted to thank you for helping me study for the exam last week.  
                d. Your tips really made a difference, and I feel much more prepared.  
                e. I appreciate all your efforts.  
                 Best,  
                Sara

                 A. a-b-c-d-e                B. a-c-b-d-e                C. c-d-a-b-e                D. a-d-b-c-e

**Question 16**. a. Don’t forget to allocate time for relaxation to avoid burnout.  
                b. By managing your time effectively, you’ll feel more accomplished.

                      c. Time management is crucial for achieving your goals.  
                d. Start by prioritizing tasks based on deadlines and importance.  
                e. Using a planner can help you stay organized and on track.

                 A. a-b-c-d-e                B. b-a-c-d-e                C. a-d-b-c-e                D. c-d-e-a-b

**Question 17**. a. These workshops aim to teach residents how to prepare nutritious meals.  
                b. Participants will learn about meal planning and ingredient selection.

                      c. The community center is offering free workshops on healthy cooking.  
                d. The first session starts next Thursday, and everyone is welcome.  
                e. It’s a fantastic opportunity to improve your cooking skills and health.

                 A. c-a-b-d-e                B. a-d-b-c-e                C. a-b-d-c-e                D. a-c-b-d-e

***Read the following passage about inspiring life stories and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Inspiring life stories can serve as a beacon of hope and motivation for many people. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. These stories highlight the resilience and perseverance of individuals who have overcome significant challenges. One of the most compelling aspects of these stories is their ability to connect with people on a personal level. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Whether it’s a story of someone who achieved success despite facing adversity, or someone who dedicated their life to helping others, these narratives resonate deeply.

Another important element of these stories is the lessons they impart. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. They teach us that determination, hard work, and a positive mindset can lead to remarkable achievements. These stories also emphasize the importance of kindness, empathy, and compassion. As we read about the journeys of others, we are reminded of our own potential to make a difference.

To fully appreciate and learn from these stories, it’s essential to engage with them thoughtfully. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Reflecting on the experiences and insights shared can provide valuable guidance in our own lives. It’s through these reflections that we find inspiration and the courage to pursue our own dreams.

Sharing these stories with others can also have a profound impact. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By spreading positive and inspiring narratives, we contribute to a culture of hope and encouragement. We remind ourselves and others that no matter the obstacles we face, there is always a path forward.

**Question 18.** A. Stories about struggles are not interesting.

B. People are often inspired by stories of triumph.

C. Adversity is a common theme in literature.

D. Life stories are seldom impactful.

**Question 19.** A. Overcoming challenges is a universal experience.

B. Personal narratives are often fictional.

C. Success stories are easy to relate to.

D. Adversity is an inevitable part of life.

**Question 20.** A. Stories of triumph have no moral lessons.

B. Personal success is the only valuable lesson.

C. Life stories can be educational and inspirational.

D. Struggles are not important in life stories.

**Question 21.** A. Reading quickly through life stories is effective.

B. Reflecting on life stories helps us learn.

C. Analyzing every detail of a story is unnecessary.

D. Engaging with stories

**Question 22.** A. Sharing negative stories creates a supportive environment.

B. Keeping stories to oneself is beneficial.

C. Stories should be shared to inspire others.

D. Stories of failure are more impactful.

***Read the following passage about Diên Khánh Citadel and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Diên Khánh Citadel is a historical fortress located in Khánh Hòa province, Vietnam. Built in 1793 during the Tay Son Dynasty,***it*** served as a military stronghold and administrative center. The citadel was constructed in the Vauban style, which was characterized by star-shaped ***fortresses*** with multiple layers of defense. This design made the citadel highly resistant to attacks and allowed for ***efficient*** use of artillery.

The citadel's walls are made of stone and earth, standing approximately 3.5 meters high and spanning a circumference of about 2.5 kilometers. **There are six main gates, each facing a different direction, symbolizing the openness and strategic importance of the fortress**. Inside the citadel, various buildings and structures once housed military officials, soldiers, and administrative personnel.

Diên Khánh Citadel played a significant role in the military history of Vietnam. It was a site of numerous battles and witnessed the rise and fall of several dynasties. Today, the citadel is a popular tourist attraction, drawing visitors interested in exploring Vietnam's rich history and architectural heritage. The well-preserved walls and gates, along with the lush greenery surrounding the site, offer a glimpse into the past and a tranquil escape from the bustling modern world.

Efforts to preserve and restore Diên Khánh Citadel have been ongoing. Local authorities and historians work together to maintain the integrity of the site while promoting its historical and cultural significance. Educational programs and guided tours help raise awareness about the importance of preserving such historical landmarks for future generations.

**Question 23.** Which dynasty built Diên Khánh Citadel?

A. Nguyen Dynasty                 B. Le Dynasty         C. Tay Son Dynasty                 D. Tran Dynasty

**Question 24.** The word "***fortress***" in paragraph 1 is closest in meaning to:

A. palace                         B. stronghold         C. village                         D. monument

**Question 25.** The word "***it***" in paragraph 1 refers to:

A. Tay Son Dynasty                                        B. administrative center

C. Vauban style                                         D. Diên Khánh Citadel

**Question 26.** The word "***efficient***" in paragraph 1 could be best replaced by:

A. wasteful                         B. productive         C. slow                         D. ineffective

**Question 27.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 2?

A. The citadel had only one gate.

B. The citadel had gates in different directions for strategic purposes.

C. The citadel's gates were closed all the time.

D. The citadel had gates that faced the same direction.

**Question 28.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Diên Khánh Citadel was built in the 20th century.

B. The citadel's walls are made of wood.

C. Diên Khánh Citadel is located in Khánh Hòa province.

D. The citadel never played a role in military history.

**Question 29.** In which paragraph does the writer mention the role of local authorities and historians in preserving the citadel?

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2         C. Paragraph 3                 D. Paragraph 4

**Question 30.** In which paragraph does the writer discuss the architectural design of the citadel?

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2         C. Paragraph 3                 D. Paragraph 4

***Read the following passage about lifelong learning and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Lifelong learning is the ongoing, voluntary, and ***self-motivated pursuit*** of knowledge for personal or professional development (Knowles, 2020). [II] This concept emphasizes that learning does not stop after formal education, but rather continues throughout an individual's life, adapting to changing circumstances and needs. [III] In today’s fast-paced world, where technology and job markets evolve rapidly, lifelong learning has become increasingly essential. [IV]

One of the primary benefits of lifelong learning is its ability to enhance employability. Individuals who engage in continuous education are more likely to keep their skills relevant and competitive in the job market. According to a report by the World Economic Forum (2021), over 50% of employees will need reskilling due to technological advancements in the coming years. Lifelong learners are better equipped to adapt to these changes, making them more attractive candidates for employers.

Moreover, lifelong learning contributes to personal fulfillment and mental well-being. Engaging in new learning experiences can stimulate the brain, foster creativity, and improve cognitive function. Research indicates that individuals who pursue learning opportunities throughout their lives tend to report higher levels of happiness and life satisfaction (Smith & Johnson, 2019). Whether it is taking a course, learning a new language, or picking up a new hobby, the process of acquiring knowledge can be ***enriching*** and enjoyable.

In addition, lifelong learning promotes social engagement and community involvement. Participating in educational programs or community workshops can foster connections with others who share similar interests. This social aspect of learning can enhance one's sense of belonging and support networks, which are crucial for mental health (Jones, 2022).

Overall, lifelong learning is not just an individual responsibility; ***it***requires support from educational institutions, employers, and communities to create an environment conducive to continuous education. By fostering a culture of learning, society can better prepare individuals for the challenges of the future and ensure that everyone has the opportunity to thrive.

(Adapted from *The Importance of Lifelong Learning* by Knowles, Smith, Johnson, and others)

**Question 31.** Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Lifelong learning encourages individuals to embrace new skills and knowledge throughout their lives.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.** The phrase "***self-motivated pursuit***" in paragraph 1 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. external pressure to learn                B. voluntary quest for knowledge  
C. obligatory education                        D. structured learning environment

**Question 33.** The word "***it***" in paragraph 5 refers to \_\_\_\_.

A. lifelong learning                                B. employability  
C. personal development                        D. individual responsibility

**Question 34.** According to paragraph 2, which of the following is NOT a benefit of lifelong learning?

A. Keeping skills relevant                        B. Enhancing employability  
C. Guaranteeing job security                D. Adapting to technological changes

**Question 35.** Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Lifelong learning has no impact on mental well-being.  
B. Engaging in learning activities leads to higher happiness and creativity.  
C. Learning should only occur in formal educational settings.  
D. Personal fulfillment is unrelated to lifelong learning.

**Question 36.** The word "***enriching***" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. dull                B. rewarding                        C. tiring                D. irrelevant

**Question 37.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Lifelong learning primarily benefits young individuals.  
B. Social engagement is not related to educational programs.  
C. Continuous education can improve one's mental health and sense of belonging.  
D. Educational institutions have no role in promoting lifelong learning.

**Question 38.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Individuals should pursue lifelong learning independently without any external help.  
B. Communities and institutions play a crucial role in supporting lifelong learning initiatives.  
C. Lifelong learning is not important for personal or professional growth.  
D. Individuals alone are responsible for their educational journeys throughout life.

**Question 39.** Which of the following can be inferred from the passage?

A. Lifelong learning is an unnecessary practice in today’s job market.  
B. Continuous education can lead to increased job opportunities and career advancements.  
C. People who do not engage in lifelong learning are likely to be happier.  
D. Technology has no influence on the necessity for lifelong learning.

**Question 40.** Which of the following best summarizes the passage?

A. Lifelong learning enhances personal and professional development, requiring collaboration from individuals and institutions to foster a culture of continuous education.  
B. Learning is only necessary during formal education and has little relevance afterward.  
C. The pursuit of knowledge is a one-time event that ends with graduation.  
D. Lifelong learning is solely about job training and skill enhancement.

**---------HẾT---------**

**LỜI GIẢI CHI TIẾT**

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**CELEBRATING MULTICULTURALISM**

Are you interested in learning about different cultures? Our community is a vibrant example of (1) \_\_\_\_\_ diversity. We believe that embracing multiculturalism enriches our lives and (2) \_\_\_\_\_ a stronger community. Every year, we host a festival where people from various backgrounds come together to share their traditions, food, and (3) \_\_\_\_\_. This event is an opportunity to experience (4) \_\_\_\_\_ music, dance, and art from around the world. It's also a chance to make new friends and (5) \_\_\_\_\_ understanding among different cultures. Join us this weekend to celebrate our (6) \_\_\_\_\_ heritage and learn how we can all contribute to a more inclusive society!

*(Adapted from Cultural Awareness)*

**Question 1**. A. culture        B. cultural                C. culturally                D. cultures

**Question 2**. A. create                B. creates                C. creating                D. created

**Question 3**.A. stories                B. storytelling                C. told                        D. telling

**Question 4**.A. diversification        B. diversely                C. diversity                D. diverse

**Question 5**.A. promote        B. promoting                C. promotion                D. promotes

**Question 6**.A. shared                B. sharing                C. share                D. shares

***Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6:***

**TÔN VINH ĐA VĂN HÓA**

Bạn có hứng thú tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau không? Cộng đồng của chúng tôi là một ví dụ sống động về (1) \_\_\_\_\_ sự đa dạng. Chúng tôi tin rằng việc chấp nhận chủ nghĩa đa văn hóa sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta và (2) \_\_\_\_\_ một cộng đồng mạnh mẽ hơn. Hàng năm, chúng tôi tổ chức một lễ hội nơi mọi người từ nhiều nền tảng khác nhau cùng nhau chia sẻ truyền thống, ẩm thực và (3) \_\_\_\_\_ của họ. Sự kiện này là cơ hội để trải nghiệm (4) \_\_\_\_\_ âm nhạc, khiêu vũ và nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để kết bạn mới và (5) \_\_\_\_\_ sự hiểu biết giữa các nền văn hóa khác nhau. Hãy tham gia cùng chúng tôi vào cuối tuần này để tôn vinh (6) \_\_\_\_\_ di sản của chúng tôi và tìm hiểu cách chúng ta có thể đóng góp cho một xã hội hòa nhập hơn!

*(Trích từ Cultural Awareness)*

**Câu hỏi 1.**A. văn hóa                 B. văn hóa                 C. văn hóa                 D. văn hóa

**Câu hỏi 2**. A. tạo ra                         B. tạo ra                 C. tạo ra                 D. tạo ra

**Câu hỏi 3.**A. câu chuyện                 B. kể chuyện         .                  C. kể                         D. kể lại

**Câu hỏi 4**. A. đa dạng hóa                 B. đa dạng                 C. đa dạng                 D. đa dạng

**Câu hỏi 5**. A. thúc đẩy                 B. thúc đẩy                 C. thúc đẩy                 D. thúc đẩy

**Câu hỏi 6**. A. chia sẻ                 B. chia sẻ                 C. chia sẻ                 D. chia sẻ

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Mastering Public Speaking**

Want to improve your public speaking skills and speak with confidence? Here are some expert tips to help you succeed.

**Common Challenges:** Public speaking is a fear (7)\_\_\_\_\_ many people struggle, with 70% of adults feeling anxious when speaking in front of others. However, with practice, anyone can improve their communication skills.

**Steps to Overcome Public Speaking Anxiety:**

* Prepare ahead! The more you prepare, the more (8)\_\_\_\_\_ you will feel during your presentation.
* Practice often! (9)\_\_\_\_\_ a speech in front of a mirror or friends helps build confidence.
* Focus on your audience! Instead of worrying about yourself, (10)\_\_\_\_\_ on delivering value to your listeners.
* Take deep breaths! Relaxing before your speech can (11)\_\_\_\_\_ anxiety and help you stay calm.
* Keep (12)\_\_\_\_\_! Regular practice boosts your skills and makes public speaking easier over time.

**Question 7**. A.that                         B. why                C. who                D. whom  
**Question 8**. A. unsure                 B. comfortable         C. uncertain                 D. anxious  
**Question 9**. A. Writing                 B. Phoning                C. Practicing                 D. Reading  
**Question 10**. A. concentrate         B. rely                        C. depend                D. think  
**Question 11**. A. increase                 B. raise                 C. reduce                 D. exist  
**Question 12**. A. improves                B. improving                  C. being improved         D. to improve

***Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 .***

**Làm chủ khả năng nói trước công chúng**

Bạn muốn cải thiện kỹ năng nói trước công chúng và nói chuyện tự tin hơn? Sau đây là một số lời khuyên của chuyên gia giúp bạn thành công.

**Thách thức chung:**Nói trước công chúng là nỗi sợ (7)\_\_\_\_\_ nhiều người gặp khó khăn, với 70% người lớn cảm thấy lo lắng khi nói trước đám đông. Tuy nhiên, với sự luyện tập, bất kỳ ai cũng có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.

**Các bước để vượt qua nỗi lo lắng khi nói trước công chúng:**

* Chuẩn bị trước! Bạn càng chuẩn bị nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy (8)\_\_\_\_\_ hơn trong bài thuyết trình của mình.
* Thực hành thường xuyên! (9)\_\_\_\_\_ phát biểu trước gương hoặc trước bạn bè giúp xây dựng sự tự tin.
* Tập trung vào khán giả của bạn! Thay vì lo lắng về bản thân, (10)\_\_\_\_\_ vào việc cung cấp giá trị cho người nghe của bạn.
* Hít thở sâu! Thư giãn trước khi nói có thể (11)\_\_\_\_\_ làm giảm lo lắng và giúp bạn giữ bình tĩnh.
* Duy trì (12)\_\_\_\_\_! Thực hành thường xuyên sẽ nâng cao kỹ năng của bạn và giúp bạn nói trước công chúng dễ dàng hơn theo thời gian.

**Câu hỏi 7**. A. rằng                                 B. tại sao                 C. ai                                 D. ai  
**Câu hỏi 8**. A. không chắc chắn                 B. thoải mái                 C. không chắc chắn                 D. lo lắng  
**Câu hỏi 9**. A. Viết                                 B. Gọi điện                 C. Thực hành                 D. Đọc  
**Câu hỏi 10**. A. tập trung                         B. dựa vào                 C. phụ thuộc                         D. nghĩ  
**Câu hỏi 11**. A. tăng                         B. tăng                 C. giảm                         D. tồn tại  
**Câu hỏi 12**. A. cải thiện                         B. cải thiện                  C. đang được cải thiện         D. cải thiện

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13**. a. Olivia: Hey, Max! Did you catch that new movie everyone’s talking about?

b. Max: Hi, Olivia! Yes, I saw it last night. It was fantastic!  
c. Olivia: I’ve heard great reviews. What did you like most about it?

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

**Question 14.**a. Claire: I’m considering adopting a puppy from the shelter.  
                b. Claire: Not really, I just want to find a friendly dog.  
                c. Jake: Make sure to visit the shelter and meet them first!

                      d. Jake: That’s a wonderful idea! Do you have a specific breed in mind?  
                e. Claire: Absolutely, I want to choose the right one for me.

A. a-b-c-d-e                B. a-d-b-c-e                C. a-b-d-e-c                D. a-b-c-e-d

**Question 15**. Hi Tom,  
                a. I couldn’t have done it without your support.  
                b. Let’s celebrate our results together this weekend!

                      c. I wanted to thank you for helping me study for the exam last week.  
                d. Your tips really made a difference, and I feel much more prepared.  
                e. I appreciate all your efforts.  
                 Best,  
                Sara

                 A. a-b-c-d-e                B. a-c-b-d-e                C. c-d-a-b-e                D. a-d-b-c-e

**Question 16**. a. Don’t forget to allocate time for relaxation to avoid burnout.  
                b. By managing your time effectively, you’ll feel more accomplished.

                      c. Time management is crucial for achieving your goals.  
                d. Start by prioritizing tasks based on deadlines and importance.  
                e. Using a planner can help you stay organized and on track.

                 A. a-b-c-d-e                B. b-a-c-d-e                C. a-d-b-c-e                D. c-d-e-a-b

**Question 17**. a. These workshops aim to teach residents how to prepare nutritious meals.  
                b. Participants will learn about meal planning and ingredient selection.

                      c. The community center is offering free workshops on healthy cooking.  
                d. The first session starts next Thursday, and everyone is welcome.  
                e. It’s a fantastic opportunity to improve your cooking skills and health.

                 A. c-a-b-d-e                B. a-d-b-c-e                C. a-b-d-c-e                D. a-c-b-d-e

***Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 .***

**Câu hỏi 13.**a. Olivia: Này, Max! Bạn có xem bộ phim mới mà mọi người đang bàn tán không?

b. Max: Xin chào, Olivia! Vâng, tôi đã xem nó tối qua. Nó thật tuyệt vời!  
c. Olivia: Tôi đã nghe những đánh giá tuyệt vời. Bạn thích nhất điều gì về nó?

                 A.abc                 B. bac                 C. acb                 D. cba

**Câu hỏi 14.**a. Claire: Tôi đang cân nhắc việc nhận nuôi một chú chó con từ trại cứu hộ.  
                b. Claire: Không hẳn vậy, tôi chỉ muốn tìm một chú chó thân thiện.  
                c. Jake: Hãy nhớ đến thăm nơi trú ẩn và gặp họ trước nhé!

d. Jake: Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Bạn có nghĩ đến một giống cụ thể nào không?  
                e. Claire: Chắc chắn rồi, tôi muốn chọn cái phù hợp với mình.

A. abcde                 B. adbce                 C. abdec                 D. abced

**Câu hỏi 15.**Xin chào Tom,  
                a. Tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự ủng hộ của bạn.  
                b. Chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng thành quả vào cuối tuần này nhé!

c. Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã giúp tôi học cho kỳ thi tuần trước.  
                d. Lời khuyên của bạn thực sự tạo nên sự khác biệt và tôi cảm thấy chuẩn bị tốt hơn nhiều.  
                e. Tôi đánh giá cao mọi nỗ lực của bạn.  
                 Tốt nhất,  
                Sara

                 A. abcde                 B. acbde                 C. cdabe                 D. adbce

**Câu hỏi 16.**a. Đừng quên dành thời gian thư giãn để tránh kiệt sức.  
                b. Bằng cách quản lý thời gian hiệu quả, bạn sẽ cảm thấy thành tựu hơn.

c. Quản lý thời gian là yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu của bạn.  
        d. Bắt đầu bằng cách ưu tiên các nhiệm vụ dựa trên thời hạn và mức độ quan trọng.  
        e. Sử dụng sổ kế hoạch có thể giúp bạn duy trì sự ngăn nắp và đúng tiến độ.

                 A. abcde                 B. bacde                 C. adbce                 D. cdeab

**Câu hỏi 17.**a. Các buổi hội thảo này nhằm mục đích hướng dẫn người dân cách chế biến các bữa ăn bổ dưỡng.  
                b. Người tham gia sẽ học về cách lập kế hoạch bữa ăn và lựa chọn nguyên liệu.

c. Trung tâm cộng đồng đang cung cấp các buổi hội thảo miễn phí về nấu ăn lành mạnh.  
                d. Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào thứ năm tuần tới và chào đón tất cả mọi người.  
                e. Đây là cơ hội tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nấu nướng và sức khỏe của bạn.

                 A. cabde                 B. adbce                 C. abdce                 D. acbde

***Read the following passage about inspiring life stories and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Inspiring life stories can serve as a beacon of hope and motivation for many people. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. These stories highlight the resilience and perseverance of individuals who have overcome significant challenges. One of the most compelling aspects of these stories is their ability to connect with people on a personal level. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Whether it’s a story of someone who achieved success despite facing adversity, or someone who dedicated their life to helping others, these narratives resonate deeply.

Another important element of these stories is the lessons they impart. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. They teach us that determination, hard work, and a positive mindset can lead to remarkable achievements. These stories also emphasize the importance of kindness, empathy, and compassion. As we read about the journeys of others, we are reminded of our own potential to make a difference.

To fully appreciate and learn from these stories, it’s essential to engage with them thoughtfully. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Reflecting on the experiences and insights shared can provide valuable guidance in our own lives. It’s through these reflections that we find inspiration and the courage to pursue our own dreams.

Sharing these stories with others can also have a profound impact. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By spreading positive and inspiring narratives, we contribute to a culture of hope and encouragement. We remind ourselves and others that no matter the obstacles we face, there is always a path forward.

**Question 18.** A. Stories about struggles are not interesting.

B. People are often inspired by stories of triumph.

C. Adversity is a common theme in literature.

D. Life stories are seldom impactful.

**Question 19.** A. Overcoming challenges is a universal experience.

B. Personal narratives are often fictional.

C. Success stories are easy to relate to.

D. Adversity is an inevitable part of life.

**Question 20.** A. Stories of triumph have no moral lessons.

B. Personal success is the only valuable lesson.

C. Life stories can be educational and inspirational.

D. Struggles are not important in life stories.

**Question 21.** A. Reading quickly through life stories is effective.

B. Reflecting on life stories helps us learn.

C. Analyzing every detail of a story is unnecessary.

D. Engaging with stories

**Question 22.** A. Sharing negative stories creates a supportive environment.

B. Keeping stories to oneself is beneficial.

C. Stories should be shared to inspire others.

D. Stories of failure are more impactful.

***Đọc đoạn văn sau về những câu chuyện cuộc sống truyền cảm hứng và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 18 đến 22.***

Những câu chuyện cuộc sống truyền cảm hứng có thể đóng vai trò như ngọn hải đăng của hy vọng và động lực cho nhiều người. ( 18 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Những câu chuyện này làm nổi bật khả năng phục hồi và sự kiên trì của những cá nhân đã vượt qua những thách thức đáng kể. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của những câu chuyện này là khả năng kết nối với mọi người ở cấp độ cá nhân. ( 19 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Cho dù đó là câu chuyện về một người đạt được thành công mặc dù phải đối mặt với nghịch cảnh, hay một người đã cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ người khác, những câu chuyện này đều có sức ảnh hưởng sâu sắc.

Một yếu tố quan trọng khác của những câu chuyện này là những bài học mà chúng truyền đạt. (2 0 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Chúng dạy chúng ta rằng sự quyết tâm, làm việc chăm chỉ và tư duy tích cực có thể dẫn đến những thành tựu đáng kể. Những câu chuyện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tốt, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Khi chúng ta đọc về hành trình của người khác, chúng ta được nhắc nhở về tiềm năng của chính mình để tạo nên sự khác biệt.

Để đánh giá cao và học hỏi từ những câu chuyện này, điều cần thiết là phải tham gia vào chúng một cách chu đáo. (2 1 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Suy ngẫm về những trải nghiệm và hiểu biết được chia sẻ có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị trong cuộc sống của chúng ta. Chính thông qua những suy ngẫm này, chúng ta tìm thấy cảm hứng và lòng can đảm để theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Chia sẻ những câu chuyện này với người khác cũng có thể có tác động sâu sắc. (2 2 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách truyền bá những câu chuyện tích cực và truyền cảm hứng, chúng ta đóng góp vào một nền văn hóa hy vọng và khích lệ. Chúng ta nhắc nhở bản thân và những người khác rằng bất kể chúng ta phải đối mặt với những trở ngại nào, luôn có một con đường phía trước.

**Câu hỏi 18.** A. Những câu chuyện về cuộc đấu tranh không hề thú vị.

B. Mọi người thường được truyền cảm hứng từ những câu chuyện chiến thắng.

C. Nghịch cảnh là một chủ đề phổ biến trong văn học.

D. Những câu chuyện cuộc đời hiếm khi có sức tác động lớn.

**Câu hỏi 19.** A. Vượt qua thử thách là một trải nghiệm phổ biến .

B. Những câu chuyện cá nhân thường mang tính hư cấu.

C. Những câu chuyện thành công dễ liên tưởng.

D. Nghịch cảnh là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống.

**Câu hỏi 20.** A. Những câu chuyện chiến thắng không có bài học đạo đức nào cả.

B. Thành công cá nhân là bài học giá trị duy nhất.

C. Những câu chuyện cuộc sống có thể mang tính giáo dục và truyền cảm hứng.

D. Những cuộc đấu tranh không quan trọng trong những câu chuyện cuộc sống.

**Câu hỏi 21.** A. Đọc nhanh những câu chuyện cuộc sống là một cách hiệu quả.

B. Suy ngẫm về những câu chuyện cuộc sống giúp chúng ta học hỏi.

C. Việc phân tích mọi chi tiết của một câu chuyện là không cần thiết.

D. Tương tác với các câu chuyện

**Câu hỏi 22.** A. Chia sẻ những câu chuyện tiêu cực sẽ tạo ra một môi trường hỗ trợ.

B. Giữ câu chuyện cho riêng mình sẽ có lợi.

C. Những câu chuyện nên được chia sẻ để truyền cảm hứng cho người khác.

D. Những câu chuyện thất bại có sức tác động lớn hơn.

***Read the following passage about Diên Khánh Citadel and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Diên Khánh Citadel is a historical fortress located in Khánh Hòa province, Vietnam. Built in 1793 during the Tay Son Dynasty,***it*** served as a military stronghold and administrative center. The citadel was constructed in the Vauban style, which was characterized by star-shaped ***fortresses*** with multiple layers of defense. This design made the citadel highly resistant to attacks and allowed for ***efficient*** use of artillery.

The citadel's walls are made of stone and earth, standing approximately 3.5 meters high and spanning a circumference of about 2.5 kilometers. **There are six main gates, each facing a different direction, symbolizing the openness and strategic importance of the fortress**. Inside the citadel, various buildings and structures once housed military officials, soldiers, and administrative personnel.

Diên Khánh Citadel played a significant role in the military history of Vietnam. It was a site of numerous battles and witnessed the rise and fall of several dynasties. Today, the citadel is a popular tourist attraction, drawing visitors interested in exploring Vietnam's rich history and architectural heritage. The well-preserved walls and gates, along with the lush greenery surrounding the site, offer a glimpse into the past and a tranquil escape from the bustling modern world.

Efforts to preserve and restore Diên Khánh Citadel have been ongoing. Local authorities and historians work together to maintain the integrity of the site while promoting its historical and cultural significance. Educational programs and guided tours help raise awareness about the importance of preserving such historical landmarks for future generations.

**Question 23.** Which dynasty built Diên Khánh Citadel?

A. Nguyen Dynasty                 B. Le Dynasty         C. Tay Son Dynasty                 D. Tran Dynasty

**Question 24.** The word "***fortress***" in paragraph 1 is closest in meaning to:

A. palace                         B. stronghold         C. village                         D. monument

**Question 25.** The word "***it***" in paragraph 1 refers to:

A. Tay Son Dynasty                                        B. administrative center

C. Vauban style                                         D. Diên Khánh Citadel

**Question 26.** The word "***efficient***" in paragraph 1 could be best replaced by:

A. wasteful                         B. productive         C. slow                         D. ineffective

**Question 27.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 2?

A. The citadel had only one gate.

B. The citadel had gates in different directions for strategic purposes.

C. The citadel's gates were closed all the time.

D. The citadel had gates that faced the same direction.

**Question 28.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Diên Khánh Citadel was built in the 20th century.

B. The citadel's walls are made of wood.

C. Diên Khánh Citadel is located in Khánh Hòa province.

D. The citadel never played a role in military history.

**Question 29.** In which paragraph does the writer mention the role of local authorities and historians in preserving the citadel?

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2         C. Paragraph 3                 D. Paragraph 4

**Question 30.** In which paragraph does the writer discuss the architectural design of the citadel?

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2         C. Paragraph 3                 D. Paragraph 4

***Đọc đoạn văn sau về Thành Diên Khánh và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30.***

Thành Diên Khánh là một pháo đài lịch sử nằm ở tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Được xây dựng vào năm 1793 dưới thời nhà Tây Sơn, ***thành này***đóng vai trò là một thành trì quân sự và trung tâm hành chính. Thành được xây dựng theo phong cách Vauban, đặc trưng bởi ***các pháo đài hình ngôi sao***với nhiều lớp phòng thủ. Thiết kế này khiến thành có khả năng chống chịu cao trước các cuộc tấn công và cho phép sử dụng pháo binh ***hiệu quả .***

Tường thành được làm bằng đá và đất, cao khoảng 3,5 mét và trải dài trên chu vi khoảng 2,5 km. **Có sáu cổng chính, mỗi cổng hướng về một hướng khác nhau, tượng trưng cho sự rộng mở và tầm quan trọng chiến lược của pháo đài**. Bên trong thành, nhiều tòa nhà và công trình từng là nơi ở của các quan chức quân sự, binh lính và nhân viên hành chính.

Thành Diên Khánh đóng vai trò quan trọng trong lịch sử quân sự của Việt Nam. Đây là nơi diễn ra nhiều trận chiến và chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của nhiều triều đại. Ngày nay, thành là điểm tham quan du lịch nổi tiếng, thu hút du khách muốn khám phá lịch sử phong phú và di sản kiến trúc của Việt Nam. Những bức tường và cổng được bảo tồn tốt, cùng với thảm thực vật xanh tươi bao quanh địa điểm, mang đến cái nhìn thoáng qua về quá khứ và sự tĩnh lặng thoát khỏi thế giới hiện đại ồn ào.

Những nỗ lực bảo tồn và phục hồi Thành Diên Khánh vẫn đang được tiến hành. Chính quyền địa phương và các nhà sử học cùng nhau làm việc để duy trì tính toàn vẹn của di tích này đồng thời thúc đẩy ý nghĩa lịch sử và văn hóa của di tích. Các chương trình giáo dục và tour du lịch có hướng dẫn giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn các di tích lịch sử như vậy cho các thế hệ tương lai.

**Câu hỏi 23.** Triều đại nào đã xây dựng thành Diên Khánh?

A. Nhà Nguyễn                 B. Nhà Lê         C. Nhà Tây Sơn                 D. Nhà Trần

**Câu hỏi 24.** Từ " ***pháo đài***" ở đoạn 1 có nghĩa gần nhất với:

A. cung điện                         B. thành trì         C. làng                         D. tượng đài

**Câu hỏi 25.** Từ " ***it***" trong đoạn 1 đề cập đến:

A. Nhà Tây Sơn                                         B. Trung tâm hành chính

C. Phong cách Vauban                                         D. Thành Diên Khánh

**Câu hỏi 26.** Từ " ***hiệu quả***" trong đoạn 1 có thể được thay thế tốt nhất bằng:

A. lãng phí                         B. có năng suất         C. chậm                         D. không hiệu quả

**Câu hỏi 27.** Câu nào sau đây diễn giải lại câu được gạch chân ở đoạn 2 một cách tốt nhất?

A. Thành chỉ có một cổng.

B. Thành có nhiều cổng ở nhiều hướng khác nhau phục vụ cho mục đích chiến lược.

C. Cổng thành luôn đóng chặt.

D. Thành có những cánh cổng hướng về cùng một hướng.

**Câu hỏi 28.** Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Thành Diên Khánh được xây dựng vào thế kỷ 20.

B. Tường thành được làm bằng gỗ.

C. Thành Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

D. Thành trì không bao giờ đóng vai trò gì trong lịch sử quân sự.

**Câu hỏi 29.**Đoạn văn nào tác giả đề cập đến vai trò của chính quyền địa phương và các nhà sử học trong việc bảo tồn thành cổ?

A. Đoạn 1                 B. Đoạn 2         C. Đoạn 3                 D. Đoạn 4

**Câu hỏi 30.** Trong đoạn văn nào tác giả thảo luận về thiết kế kiến trúc của thành cổ?

A. Đoạn 1                 B. Đoạn 2         C. Đoạn 3                 D. Đoạn 4

***Read the following passage about lifelong learning and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Lifelong learning is the ongoing, voluntary, and ***self-motivated pursuit*** of knowledge for personal or professional development (Knowles, 2020). [II] This concept emphasizes that learning does not stop after formal education, but rather continues throughout an individual's life, adapting to changing circumstances and needs. [III] In today’s fast-paced world, where technology and job markets evolve rapidly, lifelong learning has become increasingly essential. [IV]

One of the primary benefits of lifelong learning is its ability to enhance employability. Individuals who engage in continuous education are more likely to keep their skills relevant and competitive in the job market. According to a report by the World Economic Forum (2021), over 50% of employees will need reskilling due to technological advancements in the coming years. Lifelong learners are better equipped to adapt to these changes, making them more attractive candidates for employers.

Moreover, lifelong learning contributes to personal fulfillment and mental well-being. Engaging in new learning experiences can stimulate the brain, foster creativity, and improve cognitive function. Research indicates that individuals who pursue learning opportunities throughout their lives tend to report higher levels of happiness and life satisfaction (Smith & Johnson, 2019). Whether it is taking a course, learning a new language, or picking up a new hobby, the process of acquiring knowledge can be ***enriching*** and enjoyable.

In addition, lifelong learning promotes social engagement and community involvement. Participating in educational programs or community workshops can foster connections with others who share similar interests. This social aspect of learning can enhance one's sense of belonging and support networks, which are crucial for mental health (Jones, 2022).

Overall, lifelong learning is not just an individual responsibility; ***it***requires support from educational institutions, employers, and communities to create an environment conducive to continuous education. By fostering a culture of learning, society can better prepare individuals for the challenges of the future and ensure that everyone has the opportunity to thrive.

(Adapted from *The Importance of Lifelong Learning* by Knowles, Smith, Johnson, and others)

**Question 31.** Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Lifelong learning encourages individuals to embrace new skills and knowledge throughout their lives.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.** The phrase "***self-motivated pursuit***" in paragraph 1 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. external pressure to learn                B. voluntary quest for knowledge  
C. obligatory education                        D. structured learning environment

**Question 33.** The word "***it***" in paragraph 5 refers to \_\_\_\_.

A. lifelong learning                                B. employability  
C. personal development                        D. individual responsibility

**Question 34.** According to paragraph 2, which of the following is NOT a benefit of lifelong learning?

A. Keeping skills relevant                        B. Enhancing employability  
C. Guaranteeing job security                        D. Adapting to technological changes

**Question 35.** Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Lifelong learning has no impact on mental well-being.  
B. Engaging in learning activities leads to higher happiness and creativity.  
C. Learning should only occur in formal educational settings.  
D. Personal fulfillment is unrelated to lifelong learning.

**Question 36.** The word "***enriching***" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. dull                B. rewarding                        C. tiring                D. irrelevant

**Question 37.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Lifelong learning primarily benefits young individuals.  
B. Social engagement is not related to educational programs.  
C. Continuous education can improve one's mental health and sense of belonging.  
D. Educational institutions have no role in promoting lifelong learning.

**Question 38.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Individuals should pursue lifelong learning independently without any external help.  
B. Communities and institutions play a crucial role in supporting lifelong learning initiatives.  
C. Lifelong learning is not important for personal or professional growth.  
D. Individuals alone are responsible for their educational journeys throughout life.

**Question 39.** Which of the following can be inferred from the passage?

A. Lifelong learning is an unnecessary practice in today’s job market.  
B. Continuous education can lead to increased job opportunities and career advancements.  
C. People who do not engage in lifelong learning are likely to be happier.  
D. Technology has no influence on the necessity for lifelong learning.

**Question 40.** Which of the following best summarizes the passage?

1. Lifelong learning enhances personal and professional development, requiring collaboration from individuals and institutions to foster a culture of continuous education.  
   B. Learning is only necessary during formal education and has little relevance afterward.  
   C. The pursuit of knowledge is a one-time event that ends with graduation.  
   D. Lifelong learning is solely about job training and skill enhancement.

**Câu hỏi 40.** Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Học tập suốt đời thúc đẩy sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp, đòi hỏi sự hợp tác từ các cá nhân và tổ chức để thúc đẩy văn hóa giáo dục liên tục.  
B. Học tập chỉ cần thiết trong quá trình giáo dục chính quy và ít có liên quan sau đó. C. Việc theo đuổi kiến thức là một sự kiện một lần kết thúc bằng việc tốt nghiệp. D. Học tập suốt đời chỉ là về đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng.

1. ***Đọc đoạn văn sau về việc học tập suốt đời và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ câu 31 đến câu 40.***
2. [I] Học tập suốt đời là quá trình theo đuổi kiến thức liên tục, tự nguyện và ***tự thúc đẩy bản thân***để phát triển cá nhân hoặc nghề nghiệp (Knowles, 2020). [II] Khái niệm này nhấn mạnh rằng việc học không dừng lại sau khi học xong chính quy mà tiếp tục trong suốt cuộc đời của một cá nhân, thích ứng với những hoàn cảnh và nhu cầu thay đổi. [III] Trong thế giới phát triển nhanh chóng ngày nay, nơi công nghệ và thị trường việc làm phát triển nhanh chóng, việc học tập suốt đời ngày càng trở nên cần thiết. [IV]
3. Một trong những lợi ích chính của việc học tập suốt đời là khả năng nâng cao khả năng tuyển dụng. Những cá nhân tham gia giáo dục liên tục có nhiều khả năng duy trì các kỹ năng của mình có liên quan và cạnh tranh trên thị trường việc làm. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2021), hơn 50% nhân viên sẽ cần đào tạo lại kỹ năng do những tiến bộ công nghệ trong những năm tới. Những người học tập suốt đời được trang bị tốt hơn để thích nghi với những thay đổi này, khiến họ trở thành ứng viên hấp dẫn hơn đối với các nhà tuyển dụng.
4. Hơn nữa, học tập suốt đời góp phần vào sự hoàn thiện bản thân và sức khỏe tinh thần. Tham gia vào những trải nghiệm học tập mới có thể kích thích não bộ, nuôi dưỡng sự sáng tạo và cải thiện chức năng nhận thức. Nghiên cứu chỉ ra rằng những cá nhân theo đuổi các cơ hội học tập trong suốt cuộc đời của họ có xu hướng báo cáo mức độ hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống cao hơn (Smith & Johnson, 2019). Cho dù đó là tham gia một khóa học, học một ngôn ngữ mới hay bắt đầu một sở thích mới, quá trình tiếp thu kiến thức có thể ***bổ ích***và thú vị.
5. Ngoài ra, học tập suốt đời thúc đẩy sự tham gia xã hội và cộng đồng. Tham gia các chương trình giáo dục hoặc hội thảo cộng đồng có thể thúc đẩy sự kết nối với những người khác có cùng sở thích. Khía cạnh xã hội này của việc học có thể tăng cường cảm giác được thuộc về và mạng lưới hỗ trợ, vốn rất quan trọng đối với sức khỏe tâm thần (Jones, 2022).
6. Nhìn chung, học tập suốt đời không chỉ là trách nhiệm của cá nhân; ***nó***đòi hỏi sự hỗ trợ từ các tổ chức giáo dục, người sử dụng lao động và cộng đồng để tạo ra một môi trường thuận lợi cho giáo dục liên tục. Bằng cách thúc đẩy văn hóa học tập, xã hội có thể chuẩn bị tốt hơn cho các cá nhân trước những thách thức của tương lai và đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội phát triển.
7. (Trích từ *cuốn Tầm quan trọng của việc học tập suốt đời*của Knowles, Smith, Johnson và những người khác)

**Câu hỏi 31.** Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn I?

**Học tập suốt đời khuyến khích mọi người tiếp thu các kỹ năng và kiến thức mới trong suốt cuộc đời.**

A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                 D. [IV]

**Câu hỏi 32.** Cụm từ " ***sự theo đuổi tự thân***" ở đoạn 1 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_.

A. áp lực bên ngoài để học                 B. tự nguyện tìm kiếm kiến thức  
C. giáo dục bắt buộc                         D. môi trường học tập có cấu trúc

**Câu hỏi 33.** Từ " ***it***" ở đoạn 5 đề cập đến \_\_\_\_.

A. học tập suốt đời                                 B. khả năng tuyển dụng  
C. phát triển cá nhân                         D. trách nhiệm cá nhân

**Câu hỏi 34.** Theo đoạn 2, câu nào sau đây KHÔNG phải là lợi ích của việc học tập suốt đời?

A. Duy trì các kỹ năng có liên quan                         B. Tăng cường khả năng tuyển dụng  
C. Đảm bảo an ninh việc làm                 D. Thích ứng với những thay đổi về công nghệ

**Câu hỏi 35.** Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

A. Học tập suốt đời không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.  
B. Tham gia các hoạt động học tập dẫn đến hạnh phúc và sáng tạo cao hơn.  
C. Học tập chỉ nên diễn ra trong môi trường giáo dục chính thức. D. Sự hoàn thiện bản thân không liên quan đến học tập suốt đời.

**Câu hỏi 36.** Từ " ***riching***" ở đoạn 3 có nghĩa GẦN NHẤT với \_\_\_\_.

A. buồn tẻ                 B. bổ ích                         C. mệt mỏi                 D. không liên quan

**Câu hỏi 37.** Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Học tập suốt đời chủ yếu có lợi cho những cá nhân trẻ tuổi.  
B. Sự tham gia xã hội không liên quan đến các chương trình giáo dục.  
C. Giáo dục liên tục có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và cảm giác được thuộc về.  
D. Các tổ chức giáo dục không có vai trò trong việc thúc đẩy học tập suốt đời.

**Câu hỏi 38.** Câu nào sau đây diễn giải lại câu được gạch chân ở đoạn 4 một cách tốt nhất?

A. Cá nhân nên theo đuổi việc học tập suốt đời một cách độc lập mà không cần bất kỳ sự trợ giúp bên ngoài nào.  
B. Cộng đồng và các tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các sáng kiến học tập suốt đời.  
C. Học tập suốt đời không quan trọng đối với sự phát triển cá nhân hoặc nghề nghiệp. D. Cá nhân tự chịu trách nhiệm cho hành trình giáo dục của mình trong suốt cuộc đời.

**Câu hỏi 39.** Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

A. Học tập suốt đời là một hoạt động không cần thiết trong thị trường việc làm ngày nay.  
B. Giáo dục liên tục có thể dẫn đến tăng cơ hội việc làm và thăng tiến trong sự nghiệp.  
C. Những người không tham gia học tập suốt đời có khả năng sẽ hạnh phúc hơn. D. Công nghệ không ảnh hưởng đến nhu cầu học tập suốt đời.

**Câu hỏi 40.** Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Học tập suốt đời thúc đẩy sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp, đòi hỏi sự hợp tác từ các cá nhân và tổ chức để thúc đẩy văn hóa giáo dục liên tục.  
B. Học tập chỉ cần thiết trong quá trình giáo dục chính quy và ít có liên quan sau đó. C. Việc theo đuổi kiến thức là một sự kiện một lần kết thúc bằng việc tốt nghiệp. D. Học tập suốt đời chỉ là về đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng.

---------HẾT---------

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

*- Giám thị không giải thích gì thêm.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ THAM KHẢO**  **THEO MINH HỌA MỚI**  **ĐỀ 6** | **ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**  **Môn : TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian phát đề* |

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**LEARN A NEW LANGUAGE WITH EASE**

Are you ready to become fluent in another language? Our innovative language program makes it easy and fun! Choose from over 50 languages, and start learning (1)\_\_\_\_\_ interactive lessons that are designed to be engaging and effective. Whether you're a beginner or advanced learner, our courses are tailored to meet your needs. You’ll (2)\_\_\_\_\_ vocabulary, grammar, and conversation skills through practical exercises and real-life scenarios. In no time, you'll be able to (3)\_\_\_\_\_ confidently with native speakers. Don’t wait – (4)\_\_\_\_\_ your language journey now and unlock a world of opportunities. Sign up today and (5)\_\_\_\_\_ your free trial. Learning a new language has never been (6)\_\_\_\_\_!

**Question 1**: A. to                        B. through                        C. on                        D. by

**Question 2**: A. memorize                B. forget                        C. recite                D. skip

**Question 3**: A. manage                B. communicate                C. hear                D. listen

**Question 4**: A. finish                B. end                                C. begin                D. pause

**Question 5**: A. watch                B. take                        C. play                D. buy

**Question 6**: A. easier                B. easiest                        C. as easy                D. easy

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Healthy Eating for a Better You**

Do you want to improve your eating habits and feel more energized throughout the day? Follow these practical tips for a healthier lifestyle.

**Nutritional Insights:** Many people are unaware that skipping meals can actually slow down your metabolism and (7)\_\_\_\_\_ your ability to burn calories. It’s also important to consume a balanced diet with the right nutrients, as over 50% of adults fail to (8)\_\_\_\_\_ the daily recommended amount of vegetables.

**Healthy Habits to Start Today!**

* Eat breakfast! A nutritious meal in the morning can help maintain steady energy (9)\_\_\_\_\_ the day.
* Choose whole grains! Swap refined carbs with whole grains like oats or brown rice to (10)\_\_\_\_\_ a more balanced diet.
* Stay hydrated! Drink water regularly to avoid dehydration, which can (11)\_\_\_\_\_ your energy and focus.
* Avoid sugary snacks! Too much sugar can lead to a quick spike in energy, followed by a crash that leaves you feeling tired and (12)\_\_\_\_\_.

**Question 7**.A. enhance                B. reduce                 C. strengthen                 D. affect  
**Question 8**.A. reach                 B. limit                 C. meet                         D. exceed  
**Question 9**.A. across                 B. after                 C. at                                D. through  
**Question 10**.A. ensure                 B. change                 C. increase                        D. decrease  
**Question 11**.A. increase                 B. lower                 C. boost                         D. monitor  
**Question 12**.A. energized                 B. sluggish                 C. strong                         D. energetic

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13**. a. Tom: Hi, Linda! Long time no see. What have you been up to?  
                   b. Tom: Wow, that’s awesome! Any big projects coming up?  
                   c. Linda: Hi, Tom! I’ve been working on a new app with my team at work.

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

**Question 14**. a. Mia: I'm really excited for the trip next month!

b. Lisa: The food there is amazing! You’ll love it.  
         c. Lisa: Absolutely! What are you most looking forward to?  
        d. Mia: I can't wait to see the beaches and try the local food.  
         e. Mia: I’m sure I will. How about you?

                     A. a-b-c-e-d                B. a-c-d-b-e                C a-c-d-b-e                D. a-d-b-c-e

**Question 15**. Hi Daniel,  
                     a. You really helped me focus on improving my writing skills.  
                     b. Thanks a lot for the tips you gave me during our last study session.  
                     c. It was challenging, but I feel much more confident now.  
                     d. I still need some practice, though, especially with grammar.  
                     e. Hope we can meet up again soon for another session!  
                     Best,  
                     Laura

A. b-a-d-c-e                B. b-c-a-d-e                C. b-a-c-d-e                D. a-b-c-e-d

**Question 16**. a. I also enjoy the flexibility of working from anywhere.  
                     b. Over the past year, I’ve discovered that remote work suits me perfectly.  
                      c. It allows me to balance my personal life while staying productive at work.  
                      d. In addition, it’s great for reducing my commuting time and expenses.  
                      e. Overall, I’ve found it to be a highly rewarding experience.

                        A. b-a-d-c-e                B. a-b-c-d-e                C. b-c-a-d-e                D. b-a-c-e-d

**Question 17**.  a. Although the population has increased, public transportation hasn’t improved much.  
                      b. The city has grown rapidly in the last decade.  
                      c. New shopping centers, apartments, and parks have been built.  
                      d. Actually, traffic congestion has also become a serious problem.  
                       e. This is mainly due to the lack of sufficient infrastructure to handle the growing number of residents.

                        A. b-c-d-a-e                B. b-c-e-a-d                C. b-d-c-e-a                D. b-c-a-d-e

***Read the following passage about artificial intelligence and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Artificial intelligence (AI) has rapidly evolved from a theoretical concept to a practical reality, reshaping industries and societies worldwide. Its potential to revolutionize various sectors is immense. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. From self-driving cars to medical diagnostics, AI is making significant strides.

One of the most promising applications of AI lies in the realm of healthcare. AI-powered systems can analyze vast amounts of medical data, identifying patterns and trends that may escape human detection. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. This can lead to earlier and more accurate diagnoses, as well as personalized treatment plans.

Beyond healthcare, AI is also transforming the workplace. AI-powered automation can streamline routine tasks, freeing up human workers to focus on higher-level cognitive functions. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Additionally, AI-driven insights can enhance decision-making processes across various industries.

However, the rapid advancement of AI also raises ethical concerns. As AI systems become increasingly sophisticated, it is imperative to consider the ethical implications of their development and deployment. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. For instance, bias in training data can lead to biased AI systems, perpetuating societal inequalities.

To harness the full potential of AI while mitigating its risks, a multi-faceted approach is necessary. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By fostering responsible AI development, promoting transparency, and establishing ethical guidelines, we can ensure that AI benefits humanity as a whole.

**Question 18**. A. However, AI is still in its early stages of development.

B. This technology has the potential to revolutionize countless industries.

C. Despite its benefits, AI also poses significant risks.

D. AI is a complex and multifaceted field.

**Question 19**. A. AI can also be used to develop personalized treatment plans.

B. AI-powered systems can also be used to predict disease outbreaks.

C. AI can also be used to improve the efficiency of healthcare delivery.

D. All of the above.

**Question 20**. A. AI-powered tools can also be used to enhance creativity and innovation.

B. AI-powered tools can also be used to improve decision-making.

C. AI-powered tools can also be used to automate customer service.

D. All of the above.

**Question 21**. A. It is essential to develop ethical guidelines for AI development and deployment.

B. It is important to ensure that AI systems are transparent and accountable.

C. It is necessary to educate the public about the potential benefits and risks of AI. D. All of the above.

**Question 22**. A. In conclusion, AI is a powerful tool that can be used for good or evil.

B. Therefore, it is essential to approach AI with caution and foresight.

C. However, we should not fear AI but embrace its potential.

D. As a result, we must invest in AI research and development.

***Read the following passage about wildlife conservation and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Wildlife conservation is a crucial endeavor that aims to protect animal species and their habitats. This effort is essential for maintaining biodiversity and ensuring the health of our ecosystems. Human activities such as deforestation, pollution, and climate change are some of the primary threats to wildlife. Conservation initiatives strive to mitigate these impacts through various strategies.

One significant aspect of wildlife conservation is the ***establishment*** of protected areas. National parks, wildlife reserves, and marine protected areas are created to provide safe havens for endangered species. These areas not only protect wildlife but also offer opportunities for scientific research and eco-tourism, which can benefit local economies.

Another important approach is the reintroduction of species into their natural habitats. This method has been successful in bringing several species back from the brink of extinction. Conservationists carefully monitor and support these reintroduced populations to ensure ***their***survival.

Education and awareness campaigns play a ***pivotal*** role in wildlife conservation as well. By educating the public about the importance of biodiversity and the threats facing wildlife, these campaigns foster a sense of responsibility and encourage community involvement in conservation efforts.

Technological advancements are also aiding conservation efforts. Innovations such as satellite tracking, DNA analysis, and drone surveillance help researchers gather critical data and monitor wildlife populations more effectively. These tools enable more informed decision-making and efficient conservation strategies.

**Question 23**.Which of the following is NOT mentioned as a threat to wildlife?

A. Deforestation         B. Pollution                 C. Climate change                 D. Urbanization

**Question 24**.The word "***establishment***" in paragraph 2 is closest in meaning to:

A. creation                 B. destruction         C. preservation                 D. alteration

**Question 25**.The word "***their***" in paragraph 3 refers to:

A. natural habitats         B. conservationists  C. reintroduced populations  D. species

**Question 26**.The word "***pivotal***" in paragraph 4 could be best replaced by:

A. trivial                 B. crucial                 C. secondary                         D. irrelevant

**Question 27**.Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 5?

A. Technological advancements hinder conservation efforts.

B. There is no alternative to technology in saving wildlife.

C. Technology could be another way to aid conservation efforts.

D. Technology should be the only focus in wildlife conservation.

**Question 28**.Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Only national parks can protect endangered species.

B. Reintroduction of species has never been successful.

C. Education campaigns foster community involvement.

D. Technological advancements are irrelevant to conservation.

**Question 29**. In which paragraph does the writer mention a present causal relationship?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

**Question 30.**In which paragraph does the writer explore modern methods for maintaining endangered species?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 5

***Read the following passage about climate change and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Climate change is one of the most pressing challenges of our time, affecting ecosystems, biodiversity, and human communities across the globe. [II] Scientists warn that unless greenhouse gas emissions are significantly reduced, the Earth's climate may experience irreversible damage. [III] The consequences of climate change are widespread, impacting weather patterns, agricultural productivity, and health conditions worldwide. [IV]

One of the primary causes of climate change is the burning of fossil fuels, such as coal, oil, and gas, which releases large amounts of carbon dioxide (CO₂) into the atmosphere. This gas ***traps heat,*** leading to a rise in global temperatures, a phenomenon known as global warming. Another major contributor is deforestation, as trees play a critical role in absorbing CO₂. When forests are destroyed, that CO₂ is released, adding to the atmosphere's greenhouse effect.

The impacts of climate change are already ***evident***in various forms. Rising sea levels are causing coastal erosion and increasing the frequency of flooding, which endangers millions living in low-lying areas. Additionally, extreme weather events like hurricanes, droughts, and heatwaves are becoming more common and severe. These events not only damage infrastructure but also pose serious risks to human health and food security.

Addressing climate change requires a collaborative, global response. Many governments have joined international agreements, like the Paris Agreement, aiming to limit global temperature rise and reduce emissions. However, it is crucial for individuals and businesses to also play a part by reducing ***their*** carbon footprint through actions such as conserving energy, reducing waste, and supporting renewable energy sources.

*(Adapted from “Climate and Human Impact”)*

**Question 31.**Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Rapid industrial development and population growth have accelerated the accumulation of greenhouse gases.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.**The phrase "***traps heat***" in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. absorbs energy                                B. lets out warmth  
C. reduces temperature                        D. blocks sunlight

**Question 33.**The word “***their***” in paragraph 4 refers to \_\_\_\_.

A. deforestation                                B. individuals and businesses  
C. fossil fuel combustion                        D. greenhouse gases

**Question 34.**According to paragraph 2, which of the following is NOT a cause of climate change?

A. burning fossil fuels                        B. rising sea levels  
C. deforestation                                D. increased CO₂ levels

**Question 35.**Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. The rising sea levels threaten coastlines and biodiversity.  
B. Climate change is creating both environmental and human health challenges.  
C. Increased CO₂ levels lead to more frequent weather disasters.  
D. Global warming affects agriculture, health, and living conditions.

**Question 36.**The word "***evident***" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. essential                                        B. unforgettable  
C. noticeable                                        D. severe

**Question 37.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Industrialization has decreased the rate of greenhouse gas emissions.  
B. Only governments can effectively reduce climate change effects.  
C. Extreme weather events are becoming more frequent due to climate change.  
D. Climate change impacts are limited to environmental issues.

**Question 38.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. An effective solution to climate change must involve collective efforts.  
B. Limiting global warming will require individuals to take immediate action.  
C. All people should participate in international climate agreements.  
D. Each country must independently work on climate change solutions.

**Question 39.**Which of the following can be inferred from the passage?

A. Deforestation may be more impactful than fossil fuels in causing climate change.  
B. Without significant reductions in emissions, climate change consequences could become irreversible.  
C. Coastal erosion primarily affects rural areas rather than urban areas.  
D. Fossil fuel use is the sole reason for the current global warming trend.

**Question 40.**Which of the following best summarizes the passage?

A. The increase in greenhouse gases, driven by industrial growth, is causing significant environmental challenges, calling for a cooperative global response.  
B. Fossil fuels and deforestation are key causes of climate change, which governments can only address through international agreements.  
C. The Paris Agreement aims to limit global warming by encouraging businesses to switch to renewable energy sources.  
D. Climate change impacts are mostly related to the natural environment, with minimal effects on human communities and health.

---------HẾT---------

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

*- Giám thị không giải thích gì thêm.*

**LỜI GIẢI CHI TIẾT**

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**LEARN A NEW LANGUAGE WITH EASE**

Are you ready to become fluent in another language? Our innovative language program makes it easy and fun! Choose from over 50 languages, and start learning (1)\_through\_\_\_\_ interactive lessons that are designed to be engaging and effective. Whether you're a beginner or advanced learner, our courses are tailored to meet your needs. You’ll (2)\_memorize\_\_\_\_ vocabulary, grammar, and conversation skills through practical exercises and real-life scenarios. In no time, you'll be able to (3)\_communicate\_\_\_\_ confidently with native speakers. Don’t wait – (4)\_\_begin\_\_\_ your language journey now and unlock a world of opportunities. Sign up today and (5)\_take\_\_\_\_ your free trial. Learning a new language has never been (6)\_\_easier\_\_\_!

**Question 1**: A. to                        B. through                        C. on                        D. by

**Question 2**: A. memorize                B. forget                        C. recite                D. skip

**Question 3**: A. manage                B. communicate                C. hear                D. listen

**Question 4**: A. finish                B. end                                C. begin                D. pause

**Question 5**: A. watch                B. take                        C. play                D. buy

**Question 6**: A. easier                B. easiest                        C. as easy                D. easy

***Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6:***

**HỌC MỘT NGÔN NGỮ MỚI DỄ DÀNG**

Bạn đã sẵn sàng để trở nên thông thạo một ngôn ngữ khác chưa? Chương trình ngôn ngữ sáng tạo của chúng tôi giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng và thú vị! Chọn từ hơn 50 ngôn ngữ và bắt đầu học (1)\_thông qua\_\_\_\_ các bài học tương tác được thiết kế để hấp dẫn và hiệu quả. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay người học nâng cao, các khóa học của chúng tôi đều được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn sẽ (2)\_ghi nhớ\_\_\_\_ từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp thông qua các bài tập thực hành và các tình huống thực tế. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn sẽ có thể (3)\_giao tiếp\_\_\_\_ tự tin với người bản ngữ. Đừng chần chừ nữa – (4)\_\_bắt đầu\_\_\_ hành trình ngôn ngữ của bạn ngay bây giờ và mở ra một thế giới cơ hội. Đăng ký ngay hôm nay và (5)\_dùng\_\_\_\_ bản dùng thử miễn phí của bạn. Học một ngôn ngữ mới chưa bao giờ (6)\_\_dễ dàng hơn\_\_\_!

**Câu hỏi 1**: A. đến                         B. qua                 C. trên                         D. bằng

**Câu hỏi 2**: A. ghi nhớ                 B. quên                 C. đọc thuộc lòng                 D. bỏ qua

**Câu hỏi 3**: A. quản lý                 B. giao tiếp                 C. nghe                            D. lắng nghe

**Câu hỏi 4**: A. kết thúc                 B. kết thúc                 C. bắt đầu                            D. tạm dừng

**Câu hỏi 5**: A. xem                            B. lấy                         C. chơi                            D. mua

**Câu hỏi 6**: A. dễ hơn                 B. dễ nhất                 C. dễ như                            D. dễ

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Healthy Eating for a Better You**

Do you want to improve your eating habits and feel more energized throughout the day? Follow these practical tips for a healthier lifestyle.

**Nutritional Insights:** Many people are unaware that skipping meals can actually slow down your metabolism and (7)\_\_reduce\_\_\_ your ability to burn calories. It’s also important to consume a balanced diet with the right nutrients, as over 50% of adults fail to (8)\_\_meet\_\_\_ the daily recommended amount of vegetables.

**Healthy Habits to Start Today!**

* Eat breakfast! A nutritious meal in the morning can help maintain steady energy (9)\_through\_\_\_\_ the day.
* Choose whole grains! Swap refined carbs with whole grains like oats or brown rice to (10)\_\_ensure\_\_\_ a more balanced diet.
* Stay hydrated! Drink water regularly to avoid dehydration, which can (11)\_lower\_\_\_\_ your energy and focus.
* Avoid sugary snacks! Too much sugar can lead to a quick spike in energy, followed by a crash that leaves you feeling tired and (12)\_sluggish\_\_\_\_.

**Question 7**.A. enhance                B. reduce                 C. strengthen                 D. affect  
**Question 8**.A. reach                 B. limit                 C. meet                         D. exceed  
**Question 9**.A. across                 B. after                 C. at                                D. through  
**Question 10**.A. ensure                 B. change                 C. increase                        D. decrease  
**Question 11**.A. increase                 B. lower                 C. boost                         D. monitor  
**Question 12**.A. energized                 B. sluggish                 C. strong                         D. Energetic

***Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 .***

**Ăn uống lành mạnh để bạn khỏe mạnh hơn**

Bạn có muốn cải thiện thói quen ăn uống và cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trong suốt cả ngày không? Hãy làm theo những lời khuyên thiết thực sau để có lối sống lành mạnh hơn.

**Thông tin dinh dưỡng:**Nhiều người không biết rằng việc bỏ bữa thực sự có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn và (7)\_\_làm giảm\_\_\_ khả năng đốt cháy calo của bạn. Điều quan trọng nữa là phải có chế độ ăn uống cân bằng với các chất dinh dưỡng phù hợp, vì hơn 50% người lớn không (8)\_\_đáp ứng\_\_\_ lượng rau được khuyến nghị hàng ngày.

**Những thói quen lành mạnh cần bắt đầu ngay hôm nay!**

* Ăn sáng! Một bữa ăn bổ dưỡng vào buổi sáng có thể giúp duy trì năng lượng ổn định (9)\_trong\_\_\_\_ cả ngày.
* Chọn ngũ cốc nguyên hạt! Thay thế carbohydrate tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch hoặc gạo lứt để (10)\_\_đảm bảo\_\_\_ chế độ ăn cân bằng hơn.
* Hãy giữ đủ nước! Uống nước thường xuyên để tránh mất nước, điều này có thể (11)\_ làm giảm \_\_\_\_ năng lượng và sự tập trung của bạn.
* Tránh đồ ăn vặt có đường! Quá nhiều đường có thể dẫn đến tăng đột biến năng lượng nhanh chóng, sau đó là giảm đột ngột khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và (12)\_ chậm chạp \_\_\_\_.

**Câu hỏi 7**. A. tăng cường                       B. giảm                 C. tăng cường                 D. ảnh hưởng  
**Câu hỏi 8**. A. đạt tới                       B. giới hạn         C. đáp ứng                         D. vượt quá  
**Câu hỏi 9**. A. ngang qua                       B. sau                 C. tại                                 D. qua  
**Câu hỏi 1 0**. A. đảm bảo                       B. thay đổi         C. tăng                         D. giảm  
**Câu hỏi 1 1**. A. tăng                       B. thấp hơn         C. tăng cường                 D. giám sát  
**Câu hỏi 1 2**. A. tràn đầy năng lượng  B. chậm chạp         C. mạnh mẽ                         D. năng động

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13**. a. Tom: Hi, Linda! Long time no see. What have you been up to?  
                   b. Tom: Wow, that’s awesome! Any big projects coming up?  
                   c. Linda: Hi, Tom! I’ve been working on a new app with my team at work.

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

**Question 14**. a. Mia: I'm really excited for the trip next month!

b. Lisa: The food there is amazing! You’ll love it.  
         c. Lisa: Absolutely! What are you most looking forward to?  
        d. Mia: I can't wait to see the beaches and try the local food.  
         e. Mia: I’m sure I will. How about you?

                     A. a-b-c-e-d                B. a-c-d-b-e                C a-c-d-b-e                D. a-d-b-c-e

**Question 15**. Hi Daniel,  
                     a. You really helped me focus on improving my writing skills.  
                     b. Thanks a lot for the tips you gave me during our last study session.  
                     c. It was challenging, but I feel much more confident now.  
                     d. I still need some practice, though, especially with grammar.  
                     e. Hope we can meet up again soon for another session!  
                     Best,  
                     Laura

A. b-a-d-c-e                B. b-c-a-d-e                C. b-a-c-d-e                D. a-b-c-e-d

**Question 16**. a. I also enjoy the flexibility of working from anywhere.  
                     b. Over the past year, I’ve discovered that remote work suits me perfectly.  
                      c. It allows me to balance my personal life while staying productive at work.  
                      d. In addition, it’s great for reducing my commuting time and expenses.  
                      e. Overall, I’ve found it to be a highly rewarding experience.

                        A. b-a-d-c-e                B. a-b-c-d-e                C. b-c-a-d-e                D. b-a-c-e-d

**Question 17**.  a. Although the population has increased, public transportation hasn’t improved much.  
                      b. The city has grown rapidly in the last decade.  
                      c. New shopping centers, apartments, and parks have been built.  
                      d. Actually, traffic congestion has also become a serious problem.  
                       e. This is mainly due to the lack of sufficient infrastructure to handle the growing number of residents.

                        A. b-c-d-a-e                B. b-c-e-a-d                C. b-d-c-e-a                D. b-c-a-d-e

***Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 .***

**Câu hỏi 13**.  a. Tom: Xin chào, Linda! Lâu rồi không gặp. Dạo này bạn làm gì?  
                   b. Tom: Wow, tuyệt quá! Có dự án lớn nào sắp tới không?  
                   c. Linda: Xin chào Tom! Tôi đang làm việc trên một ứng dụng mới với nhóm của                       tôi tại nơi làm việc.

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

**Câu hỏi 14.**a. Mia: Tôi thực sự háo hức cho chuyến đi vào tháng tới!

b. Lisa: Đồ ăn ở đó tuyệt lắm! Bạn sẽ thích nó.  
         c. Lisa: Chắc chắn rồi! Bạn mong đợi điều gì nhất?  
        d. Mia: Tôi rất mong được ngắm bãi biển và thử đồ ăn địa phương.  
         e. Mia: Tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Còn bạn thì sao?

                    A. a-b-c-e-d                B. a-c-d-b-e                C a-c-d-b-e                D. a-d-b-c-e

**Câu hỏi 15.**Xin chào Daniel,  
a. Bạn thực sự đã giúp tôi tập trung vào việc cải thiện kỹ năng viết của mình.  
b. Cảm ơn rất nhiều vì những lời khuyên bạn đã cho tôi trong buổi học cuối cùng của chúng ta.  
c. Thật là thử thách, nhưng giờ tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều.  
d. Tuy nhiên, tôi vẫn cần luyện tập thêm, đặc biệt là về ngữ pháp.  
e. Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau trong một buổi học khác!  
Thân ái,  
Laura

A. b-a-d-c-e                B. b-c-a-d-e                C. b-a-c-d-e                D. a-b-c-e-d

**Câu hỏi 16.**a. Tôi cũng thích sự linh hoạt khi làm việc ở bất cứ đâu.  
b. Trong năm qua, tôi đã khám phá ra rằng làm việc từ xa rất phù hợp với tôi.  
c. Nó cho phép tôi cân bằng cuộc sống cá nhân trong khi vẫn duy trì năng suất làm việc.  
d. Ngoài ra, nó rất tuyệt vời để giảm thời gian đi lại và chi phí của tôi.  
e. Nhìn chung, tôi thấy đây là một trải nghiệm rất bổ ích.

A. b-a-d-c-e                B. a-b-c-d-e                C. b-c-a-d-e                D. b-a-c-e-d

**Câu 17.**a. Mặc dù dân số tăng nhưng giao thông công cộng vẫn chưa được cải thiện nhiều.  
                      b. Thành phố đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua.  
c. Các trung tâm mua sắm, căn hộ và công viên mới đã được xây dựng.  
d. Trên thực tế, tình trạng tắc nghẽn giao thông cũng đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng.  
e. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cơ sở hạ tầng đủ để xử lý số lượng cư dân ngày càng tăng.

                        A. b-c-d-a-e                B. b-c-e-a-d                C. b-d-c-e-a                D. b-c-a-d-e

***Read the following passage about artificial intelligence and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Artificial intelligence (AI) has rapidly evolved from a theoretical concept to a practical reality, reshaping industries and societies worldwide. Its potential to revolutionize various sectors is immense. (18) \_ This technology has the potential to revolutionize countless industries. From self-driving cars to medical diagnostics, AI is making significant strides.

One of the most promising applications of AI lies in the realm of healthcare. AI-powered systems can analyze vast amounts of medical data, identifying patterns and trends that may escape human detection. (19) \_ All of the above \_. This can lead to earlier and more accurate diagnoses, as well as personalized treatment plans.

Beyond healthcare, AI is also transforming the workplace. AI-powered automation can streamline routine tasks, freeing up human workers to focus on higher-level cognitive functions. (20) \_\_ All of the above.\_\_\_. Additionally, AI-driven insights can enhance decision-making processes across various industries.

However, the rapid advancement of AI also raises ethical concerns. As AI systems become increasingly sophisticated, it is imperative to consider the ethical implications of their development and deployment. (21) \_\_ All of the above\_. For instance, bias in training data can lead to biased AI systems, perpetuating societal inequalities.

To harness the full potential of AI while mitigating its risks, a multi-faceted approach is necessary. (22) \_ Therefore, it is essential to approach AI with caution and foresight \_. By fostering responsible AI development, promoting transparency, and establishing ethical guidelines, we can ensure that AI benefits humanity as a whole.

**Question 18**. A. However, AI is still in its early stages of development.

B. This technology has the potential to revolutionize countless industries.

C. Despite its benefits, AI also poses significant risks.

D. AI is a complex and multifaceted field.

**Question 19**. A. AI can also be used to develop personalized treatment plans.

B. AI-powered systems can also be used to predict disease outbreaks.

C. AI can also be used to improve the efficiency of healthcare delivery.

D. All of the above.

**Question 20**. A. AI-powered tools can also be used to enhance creativity and innovation.

B. AI-powered tools can also be used to improve decision-making.

C. AI-powered tools can also be used to automate customer service.

D. All of the above.

**Question 21**. A. It is essential to develop ethical guidelines for AI development and deployment.

B. It is important to ensure that AI systems are transparent and accountable.

C. It is necessary to educate the public about the potential benefits and risks of AI. D. All of the above.

**Question 22**. A. In conclusion, AI is a powerful tool that can be used for good or evil.

B. Therefore, it is essential to approach AI with caution and foresight.

C. However, we should not fear AI but embrace its potential.

D. As a result, we must invest in AI research and development.

***Đọc đoạn văn sau về trí tuệ nhân tạo và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 18 đến 22 .***

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhanh chóng phát triển từ một khái niệm lý thuyết thành hiện thực thực tế, định hình lại các ngành công nghiệp và xã hội trên toàn thế giới. Tiềm năng cách mạng hóa nhiều lĩnh vực của nó là vô cùng lớn. ( 18 ) \_ Công nghệ này có tiềm năng cách mạng hóa vô số ngành công nghiệp. Từ xe tự lái đến chẩn đoán y tế, AI đang có những bước tiến đáng kể.

Một trong những ứng dụng đầy hứa hẹn nhất của AI nằm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các hệ thống được hỗ trợ bởi AI có thể phân tích lượng lớn dữ liệu y tế, xác định các mô hình và xu hướng có thể thoát khỏi sự phát hiện của con người. (19 ) \_ Tất cả những điều trên \_. Điều này có thể dẫn đến chẩn đoán sớm hơn và chính xác hơn, cũng như kế hoạch điều trị được cá nhân hóa.

Ngoài chăm sóc sức khỏe, AI cũng đang chuyển đổi nơi làm việc. Tự động hóa được hỗ trợ bởi AI có thể hợp lý hóa các nhiệm vụ thường lệ, giải phóng người lao động để tập trung vào các chức năng nhận thức cấp cao hơn. (2 0 ) \_\_ Tất cả những điều trên.\_\_\_. Ngoài ra, thông tin chi tiết do AI thúc đẩy có thể nâng cao quy trình ra quyết định trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Tuy nhiên, sự tiến bộ nhanh chóng của AI cũng làm dấy lên những lo ngại về đạo đức. Khi các hệ thống AI ngày càng tinh vi, việc cân nhắc những tác động về mặt đạo đức của quá trình phát triển và triển khai chúng là điều bắt buộc. (2 1 ) \_\_ Tất cả những điều trên\_. Ví dụ, sự thiên vị trong dữ liệu đào tạo có thể dẫn đến các hệ thống AI thiên vị, làm gia tăng bất bình đẳng trong xã hội.

Để khai thác hết tiềm năng của AI trong khi giảm thiểu rủi ro của nó, cần có một cách tiếp cận đa diện. (2 2 ) \_ Do đó, điều cần thiết là phải tiếp cận AI một cách thận trọng và có tầm nhìn xa \_. Bằng cách thúc đẩy sự phát triển AI có trách nhiệm, thúc đẩy tính minh bạch và thiết lập các nguyên tắc đạo đức, chúng ta có thể đảm bảo rằng AI mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.

**Câu hỏi 1 8.**A. Tuy nhiên, AI vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển.

B. Công nghệ này có tiềm năng làm thay đổi vô số ngành công nghiệp.

C. Bên cạnh những lợi ích, AI cũng gây ra những rủi ro đáng kể.

D. AI là một lĩnh vực phức tạp và đa diện.

**Câu hỏi 1 9. A. AI cũng có thể được sử dụng để phát triển các kế**hoạch điều trị cá nhân hóa.

B. Các hệ thống hỗ trợ AI cũng có thể được sử dụng để dự đoán sự bùng phát dịch bệnh.

C. AI cũng có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

D. Tất cả các câu trên .

**Câu hỏi 20.**A. Các công cụ hỗ trợ AI cũng có thể được sử dụng để tăng cường khả năng sáng tạo và đổi mới.

B. Các công cụ hỗ trợ AI cũng có thể được sử dụng để cải thiện việc ra quyết định.

C. Các công cụ hỗ trợ AI cũng có thể được sử dụng để tự động hóa dịch vụ khách hàng.

D. Tất cả các câu trên.

**Câu hỏi 21.**A. Việc xây dựng các nguyên tắc đạo đức cho việc phát triển và triển khai AI là điều cần thiết.

B. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các hệ thống AI minh bạch và có trách nhiệm.

C. Cần phải giáo dục công chúng về những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của AI. D. Tất cả những điều trên.

**Câu hỏi 22.**A. Tóm lại, AI là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho mục đích tốt hoặc xấu .

B. Do đó, điều cần thiết là phải tiếp cận AI một cách thận trọng và có tầm nhìn xa.

C. Tuy nhiên, chúng ta không nên sợ AI mà hãy nắm bắt tiềm năng của nó.

D. Do đó, chúng ta phải đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI.

***Read the following passage about wildlife conservation and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Wildlife conservation is a crucial endeavor that aims to protect animal species and their habitats. This effort is essential for maintaining biodiversity and ensuring the health of our ecosystems. Human activities such as deforestation, pollution, and climate change are some of the primary threats to wildlife. Conservation initiatives strive to mitigate these impacts through various strategies.

One significant aspect of wildlife conservation is the ***establishment*** of protected areas. National parks, wildlife reserves, and marine protected areas are created to provide safe havens for endangered species. These areas not only protect wildlife but also offer opportunities for scientific research and eco-tourism, which can benefit local economies.

Another important approach is the reintroduction of species into their natural habitats. This method has been successful in bringing several species back from the brink of extinction. Conservationists carefully monitor and support these reintroduced populations to ensure ***their***survival.

Education and awareness campaigns play a ***pivotal*** role in wildlife conservation as well. By educating the public about the importance of biodiversity and the threats facing wildlife, these campaigns foster a sense of responsibility and encourage community involvement in conservation efforts.

Technological advancements are also aiding conservation efforts. Innovations such as satellite tracking, DNA analysis, and drone surveillance help researchers gather critical data and monitor wildlife populations more effectively. These tools enable more informed decision-making and efficient conservation strategies.

**Question 23**.Which of the following is NOT mentioned as a threat to wildlife?

A. Deforestation         B. Pollution                 C. Climate change                 D. Urbanization

**Question 24**.The word "***establishment***" in paragraph 2 is closest in meaning to:

A. creation                 B. destruction         C. preservation                 D. alteration

**Question 25**.The word "***their***" in paragraph 3 refers to:

A. natural habitats         B. conservationists  C. reintroduced populations  D. species

**Question 26**.The word "***pivotal***" in paragraph 4 could be best replaced by:

A. trivial                 B. crucial                 C. secondary                         D. irrelevant

**Question 27**.Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 5?

A. Technological advancements hinder conservation efforts.

B. There is no alternative to technology in saving wildlife.

C. Technology could be another way to aid conservation efforts.

D. Technology should be the only focus in wildlife conservation.

**Question 28**.Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Only national parks can protect endangered species.

B. Reintroduction of species has never been successful.

C. Education campaigns foster community involvement.

D. Technological advancements are irrelevant to conservation.

**Question 29**. In which paragraph does the writer mention a present causal relationship?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

**Question 30.**In which paragraph does the writer explore modern methods for maintaining endangered species?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 5

***Đọc đoạn văn sau về bảo tồn động vật hoang dã và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30.***

Bảo tồn động vật hoang dã là một nỗ lực quan trọng nhằm bảo vệ các loài động vật và môi trường sống của chúng. Nỗ lực này rất cần thiết để duy trì đa dạng sinh học và đảm bảo sức khỏe cho hệ sinh thái của chúng ta. Các hoạt động của con người như phá rừng, ô nhiễm và biến đổi khí hậu là một số mối đe dọa chính đối với động vật hoang dã. Các sáng kiến bảo tồn nỗ lực giảm thiểu những tác động này thông qua nhiều chiến lược khác nhau.

Một khía cạnh quan trọng của bảo tồn động vật hoang dã là việc ***thành lập***các khu bảo tồn. Các công viên quốc gia, khu bảo tồn động vật hoang dã và khu bảo tồn biển được tạo ra để cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Những khu vực này không chỉ bảo vệ động vật hoang dã mà còn mang lại cơ hội cho nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương.

Một cách tiếp cận quan trọng khác là đưa các loài trở lại môi trường sống tự nhiên của chúng. Phương pháp này đã thành công trong việc đưa một số loài trở lại từ bờ vực tuyệt chủng. Các nhà bảo tồn theo dõi và hỗ trợ cẩn thận các quần thể được tái du nhập này để đảm bảo sự sống còn ***của chúng***.

Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cũng đóng vai trò ***then chốt***trong việc bảo tồn động vật hoang dã. Bằng cách giáo dục công chúng về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và các mối đe dọa mà động vật hoang dã phải đối mặt, các chiến dịch này thúc đẩy ý thức trách nhiệm và khuyến khích cộng đồng tham gia vào các nỗ lực bảo tồn.

Những tiến bộ công nghệ cũng hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn. Những cải tiến như theo dõi vệ tinh, phân tích DNA và giám sát bằng máy bay không người lái giúp các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu quan trọng và giám sát quần thể động vật hoang dã hiệu quả hơn. Những công cụ này cho phép đưa ra quyết định sáng suốt hơn và các chiến lược bảo tồn hiệu quả.

**Câu hỏi 23.**Câu nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như là mối đe dọa đối với động vật hoang dã ?

A. Phá rừng                   B. Ô nhiễm                 C. Biến đổi khí hậu  D. Đô thị hóa

**Câu hỏi 24.**Từ “ ***thành lập***” ở đoạn 2 có nghĩa gần nhất với:

A. sáng tạo                 B. sự phá hủy         C. sự bảo tồn         D. sự thay đổi

**Câu hỏi 25.**Từ " ***t heir***" ở đoạn 3 đề cập đến :

A. môi trường sống tự nhiên         B. nhà bảo tồn       C. quần thể được tái du nhập      D. loài

**Câu hỏi 26.**Từ “ ***pivot ” trong***đoạn 4 có thể được thay thế tốt nhất bằng:

A. tầm thường                 B. quan trọng                C. thứ cấp                 D. không liên quan

**Câu hỏi 27.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 5 ?

A. Những tiến bộ về công nghệ cản trở nỗ lực bảo tồn.

B. Không có giải pháp nào thay thế công nghệ để cứu động vật hoang dã.

C. Công nghệ có thể là một cách khác để hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn.

D. Công nghệ phải là trọng tâm duy nhất trong việc bảo tồn động vật hoang dã.

**Câu hỏi 28.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG ?

A. Chỉ có các công viên quốc gia mới có thể bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

B. Việc tái du nhập các loài chưa bao giờ thành công.

C. Các chiến dịch giáo dục thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

D. Những tiến bộ công nghệ không liên quan đến việc bảo tồn.

**Câu hỏi 29.**Trong đoạn văn nào tác giả đề cập đến mối quan hệ nhân quả hiện tại ?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 4

**Câu hỏi 30.**Trong đoạn văn nào, tác giả đề cập đến các phương pháp hiện đại để bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 5

***Read the following passage about climate change and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Climate change is one of the most pressing challenges of our time, affecting ecosystems, biodiversity, and human communities across the globe. [II] Scientists warn that unless greenhouse gas emissions are significantly reduced, the Earth's climate may experience irreversible damage. [III] The consequences of climate change are widespread, impacting weather patterns, agricultural productivity, and health conditions worldwide. [IV]

One of the primary causes of climate change is the burning of fossil fuels, such as coal, oil, and gas, which releases large amounts of carbon dioxide (CO₂) into the atmosphere. This gas ***traps heat,*** leading to a rise in global temperatures, a phenomenon known as global warming. Another major contributor is deforestation, as trees play a critical role in absorbing CO₂. When forests are destroyed, that CO₂ is released, adding to the atmosphere's greenhouse effect.

The impacts of climate change are already ***evident***in various forms. Rising sea levels are causing coastal erosion and increasing the frequency of flooding, which endangers millions living in low-lying areas. Additionally, extreme weather events like hurricanes, droughts, and heatwaves are becoming more common and severe. These events not only damage infrastructure but also pose serious risks to human health and food security.

Addressing climate change requires a collaborative, global response. Many governments have joined international agreements, like the Paris Agreement, aiming to limit global temperature rise and reduce emissions. However, it is crucial for individuals and businesses to also play a part by reducing ***their*** carbon footprint through actions such as conserving energy, reducing waste, and supporting renewable energy sources.

*(Adapted from “Climate and Human Impact”)*

**Question 31.**Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Rapid industrial development and population growth have accelerated the accumulation of greenhouse gases.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.**The phrase "***traps heat***" in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. absorbs energy                                B. lets out warmth  
C. reduces temperature                        D. blocks sunlight

**Question 33.**The word “***their***” in paragraph 4 refers to \_\_\_\_.

A. deforestation                                B. individuals and businesses  
C. fossil fuel combustion                        D. greenhouse gases

**Question 34.**According to paragraph 2, which of the following is NOT a cause of climate change?

A. burning fossil fuels                        B. rising sea levels  
C. deforestation                                D. increased CO₂ levels

**Question 35.**Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. The rising sea levels threaten coastlines and biodiversity.  
B. Climate change is creating both environmental and human health challenges.  
C. Increased CO₂ levels lead to more frequent weather disasters.  
D. Global warming affects agriculture, health, and living conditions.

**Question 36.**The word "***evident***" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. essential                                        B. unforgettable  
C. noticeable                                        D. severe

**Question 37.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Industrialization has decreased the rate of greenhouse gas emissions.  
B. Only governments can effectively reduce climate change effects.  
C. Extreme weather events are becoming more frequent due to climate change.  
D. Climate change impacts are limited to environmental issues.

**Question 38.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. An effective solution to climate change must involve collective efforts.  
B. Limiting global warming will require individuals to take immediate action.  
C. All people should participate in international climate agreements.  
D. Each country must independently work on climate change solutions.

**Question 39.**Which of the following can be inferred from the passage?

A. Deforestation may be more impactful than fossil fuels in causing climate change.  
B. Without significant reductions in emissions, climate change consequences could become irreversible.  
C. Coastal erosion primarily affects rural areas rather than urban areas.  
D. Fossil fuel use is the sole reason for the current global warming trend.

**Question 40.**Which of the following best summarizes the passage?

A. The increase in greenhouse gases, driven by industrial growth, is causing significant environmental challenges, calling for a cooperative global response.  
B. Fossil fuels and deforestation are key causes of climate change, which governments can only address through international agreements.  
C. The Paris Agreement aims to limit global warming by encouraging businesses to switch to renewable energy sources.  
D. Climate change impacts are mostly related to the natural environment, with minimal effects on human communities and health.

***Đọc đoạn văn sau về biến đổi khí hậu và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ câu 31 đến câu 40.***

[I] Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và cộng đồng loài người trên toàn cầu. [II] Các nhà khoa học cảnh báo rằng nếu không giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính, khí hậu Trái đất có thể bị thiệt hại không thể đảo ngược. [III] Hậu quả của biến đổi khí hậu là rất rộng rãi, tác động đến các kiểu thời tiết, năng suất nông nghiệp và tình trạng sức khỏe trên toàn thế giới. [IV]

Một trong những nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là việc đốt nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như than, dầu và khí đốt, thải ra một lượng lớn carbon dioxide (CO₂) vào khí quyển. Khí này ***giữ nhiệt,***dẫn đến nhiệt độ toàn cầu tăng lên, một hiện tượng được gọi là sự nóng lên toàn cầu. Một nguyên nhân chính khác là nạn phá rừng, vì cây đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ CO₂. Khi rừng bị phá hủy, CO₂ đó được giải phóng, làm tăng hiệu ứng nhà kính của khí quyển.

Tác động của biến đổi khí hậu đã ***rõ ràng***dưới nhiều hình thức khác nhau. Mực nước biển dâng cao đang gây ra xói mòn bờ biển và tăng tần suất lũ lụt, gây nguy hiểm cho hàng triệu người sống ở các vùng trũng thấp. Ngoài ra, các sự kiện thời tiết khắc nghiệt như bão, hạn hán và nắng nóng đang trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn. Những sự kiện này không chỉ gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng mà còn gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe con người và an ninh lương thực.

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu đòi hỏi một phản ứng toàn cầu, mang tính hợp tác. Nhiều chính phủ đã tham gia các thỏa thuận quốc tế, như Thỏa thuận Paris, nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và giảm phát thải. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cá nhân và doanh nghiệp cũng phải đóng góp một phần bằng cách giảm lượng ***khí***thải carbon thông qua các hành động như bảo tồn năng lượng, giảm chất thải và hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo.

*(Trích từ “Khí hậu và tác động của con người”)*

**Câu hỏi 31.**Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn I?

**Sự phát triển công nghiệp nhanh chóng và gia tăng dân số đã đẩy nhanh quá trình tích tụ khí nhà kính.**

A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                 D. [IV]

**Câu hỏi 32.**Cụm từ " ***giữ nhiệt***" ở đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_.

A. hấp thụ năng lượng                         B. tỏa nhiệt  
C. giảm nhiệt độ                                    D. chặn ánh sáng mặt trời

**Câu hỏi 33.**Từ “ ***their***” ở đoạn 4 đề cập đến \_\_\_\_.

A. nạn phá rừng                                 B. cá nhân và doanh nghiệp  
C. đốt nhiên liệu hóa thạch                         D. khí nhà kính

**Câu hỏi 34.**Theo đoạn 2, điều nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu?

A. đốt nhiên liệu hóa thạch                 B. mực nước biển dâng cao  
C. nạn phá rừng                                 D. nồng độ CO₂ tăng

**Câu hỏi 35.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

A. Mực nước biển dâng cao đe dọa bờ biển và đa dạng sinh học.  
B. Biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức về môi trường và sức khỏe con người.  
C. Nồng độ CO₂ tăng dẫn đến các thảm họa thời tiết thường xuyên hơn. D. Sự nóng lên toàn cầu ảnh hưởng đến nông nghiệp, sức khỏe và điều kiện sống.

**Câu hỏi 36.**Từ " ***display***" ở đoạn 3 có nghĩa GẦN NHẤT với \_\_\_\_.

A. thiết yếu                                         B. không thể quên  
C. đáng chú ý                                 D. nghiêm trọng

**Câu hỏi 37.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Công nghiệp hóa đã làm giảm tỷ lệ phát thải khí nhà kính.  
B. Chỉ có chính phủ mới có thể giảm hiệu quả tác động của biến đổi khí hậu.  
C. Các sự kiện thời tiết cực đoan đang trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.  
D. Tác động của biến đổi khí hậu chỉ giới hạn ở các vấn đề môi trường.

**Câu hỏi 38.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 4?

A. Một giải pháp hiệu quả cho biến đổi khí hậu phải bao gồm những nỗ lực tập thể.  
B. Việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu sẽ đòi hỏi các cá nhân phải hành động ngay lập tức. C. Tất cả mọi người nên tham gia vào các thỏa thuận khí hậu quốc tế. D. Mỗi quốc gia phải độc lập làm việc về các giải pháp cho biến đổi khí hậu.

**Câu hỏi 39.**Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

A. Việc phá rừng có thể có tác động lớn hơn nhiên liệu hóa thạch trong việc gây ra biến đổi khí hậu.  
B. Nếu không giảm đáng kể lượng khí thải, hậu quả của biến đổi khí hậu có thể trở nên không thể đảo ngược.  
C. Xói mòn bờ biển chủ yếu ảnh hưởng đến các vùng nông thôn hơn là các vùng thành thị. D. Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là lý do duy nhất gây ra xu hướng nóng lên toàn cầu hiện nay.

**Câu hỏi 40.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Sự gia tăng khí nhà kính, do tăng trưởng công nghiệp, đang gây ra những thách thức đáng kể về môi trường, đòi hỏi một phản ứng toàn cầu hợp tác.  
B. Nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu, mà các chính phủ chỉ có thể giải quyết thông qua các thỏa thuận quốc tế. C. Thỏa thuận Paris nhằm mục đích hạn chế sự nóng lên toàn cầu bằng cách khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo. D. Tác động của biến đổi khí hậu chủ yếu liên quan đến môi trường tự nhiên, với tác động tối thiểu đến cộng đồng con người và sức khỏe.

---------HẾT---------

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

*- Giám thị không giải thích gì thêm.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ THAM KHẢO**  **THEO MINH HỌA MỚI**  **ĐỀ 7** | **ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**  **Môn : TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian phát đề* |

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**IMPROVE YOUR SLEEP QUALITY**

Tired of sleepless nights? Our revolutionary sleep program is designed to help you (1)\_\_\_\_\_ deeper, more restful sleep. Say goodbye to tossing and turning, and hello to waking up refreshed. Through guided meditation, calming sounds, and expert advice, you’ll (2)\_\_\_\_\_ your sleep quality in just a few days. You can access our program from the comfort of your home, and it’s available 24/7. The program also (3)\_\_\_\_\_ personalized sleep plans based on your habits and preferences. Don't let poor sleep (4)\_\_\_\_\_ your day – sign up now and discover the difference a good night’s sleep can make. Try it risk-free (5)\_\_\_\_\_30 days and feel a healthier, more energized you. Remember, a great night’s sleep (6)\_\_\_\_\_ just a click away!

**Question 1:**A. achieve                B. achieving                        C. achieves                D. achieved

**Question 2:**A. learn                B. forget                        C. transform                D. worsen

**Question 3:**A. creates                B. offers                        C. teaches                D. fixes

**Question 4:**A. disturb                B. improve                        C. ruin                D. help

**Question 5:**A. from                B. on                                C. of                        D. for

**Question 6:**A. is                        B. was                                C. can                        D. will

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Boosting Your Immune System**

Looking to strengthen your immune system and keep yourself healthy? Here are a few tips to help.

**Important Facts:** Nearly 40% of adults don’t get enough vitamins and minerals, which are essential to (7)\_\_\_\_\_ a strong immune system. A healthy diet can make a huge difference in how you feel and how well your body fights illness.

**What You Can Do:**

* Eat a variety (8)\_\_\_\_\_ fruits and vegetables to boost your intake of vitamins.
* Exercise regularly! Physical activity helps boost circulation and support (9)\_\_\_\_\_ immune function.
* Get enough sleep! Lack of rest can weaken your ability to fight off (10)\_\_\_\_\_
* Reduce stress! Chronic stress can (11)\_\_\_\_\_ the immune system, so find time to relax and (12)\_\_\_\_\_  every day.

**Question 7.**A. maintain                 B. harm                 C. weaken                 D. ignore  
**Question 8.**A. in                        B. of                        C. with                D. for  
**Question 9.**A. fast                        B. poor                 C. healthy                 D. low  
**Question 10.**A. connections         B. resistances         C. interactions        D. infections.  
**Question 11.**A. enhance                 B. support                 C. lower                 D. increase

**Question 12.** A. win                        B. achieve                C. unwind                D. be hard-working

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13.** a. Emma: Hey, Jack! I haven’t seen you in ages.  
                     b. Emma: That’s fantastic! I need to get back to the gym, too.  
                     c. Jack: Hi, Emma! Yeah, I’ve been busy with work, but I’ve also started going to the gym regularly.

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

**Question 14.** a. John: I’ve been thinking about starting a new blog.  
                     b. Linda: That’s a great idea! What will it be about?  
                     c. John: I’m planning to write about travel and photography.  
                     d. Linda: Sounds exciting! You’ve always been passionate about those topics.  
                     e. John: Exactly! I can’t wait to share my experiences.

                     A. a-b-c-d-e                B. a-c-d-b-e                C. a-d-b-c-e                D. a-b-d-c-e

**Question 15.** Hi Sophie,  
                      a. I’ve just finished reading the book you recommended.  
                      b. It was such a gripping story! I couldn’t put it down.  
                      c. The characters were so well-developed, and the plot twists were unexpected.  
                      d. Thanks again for the recommendation — I loved it!  
                      e. Let’s catch up soon and talk more about it.  
                     Best,  
                     James

                      A. a-b-c-d-e                B. a-c-b-d-e                C. a-b-d-c-e                D. a-d-c-b-e

**Question 16.** a. It also enhances cognitive abilities and boosts memory.  
                     b. In addition, it can open doors to new career opportunities.  
                    c. Language learning requires consistent practice and dedication.  
                    d. Overall, it’s a rewarding process that enriches both personal and professional life.

                     e. One of the main benefits of learning a new language is improving communication skills.

                     A. a-b-d-c-e                B. a-c-b-d-e                C. e-a-b-c-d                D. a-d-c-b-e

**Question 17.** a. As a result, they raised over $10,000 to support educational programs.  
                     b. It was a huge success, thanks to the effort of volunteers and organizers.

                      c. The community center recently hosted a charity event to raise funds for local schools.  
                     d. The event attracted hundreds of people, including families and local businesses.  
                     e. There were games, food stalls, and performances by students.

                     A. c-d-e-a-b                B. a-c-d-b-e                C. a-d-c-b-e                D. a-b-d-c-e

***Read the following passage about cultural diversity and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Cultural diversity is a rich tapestry of beliefs, customs, and traditions that shape our world. It is essential to embrace and celebrate cultural diversity, as it fosters understanding, tolerance, and innovation. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. From diverse perspectives come unique solutions to global challenges.

One of the most significant benefits of cultural diversity is the exchange of ideas and knowledge. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By interacting with people from different cultures, we can broaden our horizons and challenge our own assumptions.

Moreover, cultural diversity can enhance creativity and innovation. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. When people from different backgrounds come together, they bring diverse perspectives and experiences, leading to new and innovative ideas.

However, cultural diversity can also pose challenges. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Misunderstandings and conflicts may arise due to differences in language, customs, and values.

To promote cultural understanding and harmony, it is crucial to foster intercultural dialogue and empathy. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By learning about different cultures and respecting their traditions, we can build bridges and create a more inclusive world.

**Question 18.** A. However, cultural diversity can also lead to misunderstandings.

B. It is important to celebrate cultural differences.

C. Cultural diversity can lead to conflict and division.

D. Diversity is essential for a thriving society.

**Question 19.** A. Cultural exchange can lead to the spread of harmful stereotypes.

B. It is important to maintain our cultural identity.

C. Cultural diversity can lead to a loss of traditional values.

D. By learning about different cultures, we can develop empathy and tolerance.

**Question 20.** A. Cultural diversity can stifle creativity.

B. It is important to prioritize cultural homogeneity.

C. Diversity of thought can lead to innovative solutions.

D. Cultural differences can hinder collaboration.

**Question 21.** A. Cultural diversity can lead to misunderstandings and conflicts.

B. It is important to celebrate cultural differences.

C. Cultural diversity can lead to a loss of traditional values.

D. Diversity is essential for a thriving society.

**Question 22.** A. It is important to prioritize our own cultural identity.

B. By learning about different cultures, we can develop empathy and tolerance.

C. Cultural exchange can lead to the spread of harmful stereotypes.

D. Cultural diversity can lead to conflict and division.

***Read the following passage about urbanization and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Urbanization refers to the increasing number of people that live in urban areas. It predominantly results from the movement of people from rural to urban areas, driven by the search for better employment opportunities, education, and living conditions. As cities grow, they often face challenges related to infrastructure, housing, and social services. This rapid growth can lead to overcrowded cities, traffic congestion, and strain on public services.

One of the most notable effects of urbanization is the change in land use. As urban areas expand, agricultural land and natural habitats are often ***converted*** into residential and industrial areas. This can lead to a decrease in local biodiversity and affect ecosystems. Additionally, urbanization contributes to environmental issues such as pollution and increased carbon emissions due to higher energy consumption.

Urbanization also has significant social and economic impacts. On one hand, cities can offer more job opportunities, higher salaries, and improved access to education and healthcare. On the other hand, the rapid influx of people can lead to inadequate housing and increased cost of living. This ***disparity*** often results in the growth of informal settlements and slums, where living conditions are poor, and residents lack access to basic services.

Governments and urban planners play a crucial role in managing urbanization effectively. By implementing sustainable development policies and investing in infrastructure,***they*** can mitigate some of the negative impacts of urbanization. Strategies such as developing public transportation, creating green spaces, and ensuring affordable housing are essential for creating livable and sustainable cities.

Technology and innovation also contribute to addressing the challenges of urbanization. Smart city initiatives, for example, leverage technology to improve the efficiency of urban services, enhance the quality of life for residents, and reduce environmental impact. These advancements can help cities become more resilient and adaptable to the needs of their growing populations.

**Question 23.** Which of the following is NOT mentioned as a factor driving people to urban areas?

A. Better employment opportunities                 B. Higher crime rates

C. Improved living conditions                         D. Access to education

**Question 24.** The word ***"converted"*** in paragraph 2 is closest in meaning to:

A. preserved                 B. destroyed                 C. transformed                 D. maintained

**Question 25.** The word "***they"***in paragraph 3 refers to:

A. city-dwellers                                        B. policies

C. settlements                                         D. governments and urban planners

**Question 26.** The word ***"disparity"*** in paragraph 3 could be best replaced by:

A. equality                 B. similarity                 C. gap                         D. improvement

**Question 27.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 5?

A. Technology is the only solution to urbanization challenges.

B. Innovations can help address the challenges posed by urbanization.

C. Urbanization can be solved without technological advancements.

D. Technology has no role in managing urbanization.

**Question 28.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Urbanization does not affect land use.

B. Cities never face challenges due to urbanization.

C. Urbanization can lead to the growth of informal settlements.

D. Urbanization solely benefits the economy.

**Question 29.** In which paragraph does the writer mention the social and economic impacts of urbanization?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

**Question 30.** In which paragraph does the writer explore technological solutions for urbanization?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 4         D. Paragraph 5

***Read the following passage about the role of technology in education and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Technology has transformed education in numerous ways, enhancing accessibility, interactivity, and the quality of educational resources. [II] Digital tools and online platforms enable students to access a wealth of information from anywhere in the world, ***breaking down traditional barriers*** to learning (Merrill & Smith, 2020). [III] Despite ***its*** benefits, the integration of technology in education also brings challenges, such as maintaining student engagement and managing screen time effectively (Wang & Liu, 2021). [IV]

One major advantage of technology in education is its ability to facilitate personalized learning. Unlike conventional classroom settings, digital platforms can adapt content to meet the individual needs and learning pace of each student. For example, many educational apps use algorithms to assess a student's progress and adjust activities accordingly, promoting a tailored approach to education. This allows students to learn in a way that best suits their unique strengths and weaknesses.

However, the increased use of technology in the classroom can have downsides. Excessive screen time is linked to a range of issues, including eye strain, reduced physical activity, and decreased social interaction. In addition, some students may feel isolated as they interact with screens rather than with peers, limiting opportunities for collaboration and teamwork (Rosen & Carrier, 2019).

To balance these pros and cons, educators are encouraged to ***blend*** technology with traditional teaching methods. This approach, often referred to as "blended learning," enables students to benefit from digital tools while still engaging in face-to-face interactions. According to experts, combining online resources with in-person activities can enhance learning outcomes, promoting both academic success and social skills (Garrison & Vaughan, 2018).

            (Adapted from *Educational Technology and Pedagogy* by Merrill, Rosen, and colleagues)

**Question 31.** Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Teachers now utilize digital resources like videos and interactive simulations to enrich lessons.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.** The phrase "***breaking down traditional barriers"*** in paragraph 1 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. opening new perspectives                B. removing old obstacles  
C. creating innovative methods                D. focusing on accessibility

**Question 33.** The word ***"its"*** in paragraph 1 refers to \_\_\_\_.

A. information        B. technology        C. education                D. resources

**Question 34.** According to paragraph 2, which of the following is NOT a benefit of personalized learning?

A. Customizable learning pace                B. Activities adjusted by algorithms  
C. Enhanced teamwork                        D. Focus on individual needs

**Question 35.** Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Excessive technology use in education may lead to isolation and reduced social skills.  
B. Screen time in education can harm physical health and social interactions.  
C. Technology reduces students' opportunities for collaboration and physical activity.  
D. Over-reliance on technology negatively impacts students' overall health.

**Question 36.** The word ***"blend"*** in paragraph 4 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. replace                B. separate                C. combine                D. emphasize

**Question 37.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Technology should fully replace traditional teaching methods to improve learning.  
B. Blended learning enhances both educational outcomes and social skills.  
C. Screen time has only positive effects on students' learning experience.  
D. Digital tools are primarily used for high-level education only.

**Question 38.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Combining traditional and digital methods allows for improved academic performance and social interaction.  
B. Blended learning only succeeds if digital tools are minimized in classrooms.  
C. Schools must completely integrate digital tools into lessons to enhance learning.  
D. Focusing on digital resources is essential for successful academic outcomes.

**Question 39.** Which of the following can be inferred from the passage?

A. Technology may eventually eliminate the need for in-person learning.  
B. Students prefer screen-based learning over traditional classroom interactions.  
C. Digital resources offer accessibility benefits but should be used in moderation.  
D. Blended learning has little effect on students' social development.

**Question 40.** Which of the following best summarizes the passage?

A. While digital tools revolutionize education through accessible information and personalization, balancing these with traditional methods can maximize learning and social benefits.  
B. Technology fully transforms education by replacing conventional methods, eliminating social skills concerns, and enabling personalized learning.  
C. Screen time limitations in classrooms are necessary to prevent physical and social issues, despite the personalization benefits of digital resources.  
D. Personalized learning and blended learning are essential for achieving academic success, with technology playing a minor role in educational reform.

---------HẾT---------

**LỜI GIẢI CHI TIẾT**

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**IMPROVE YOUR SLEEP QUALITY**

Tired of sleepless nights? Our revolutionary sleep program is designed to help you (1)\_achive\_ deeper, more restful sleep. Say goodbye to tossing and turning, and hello to waking up refreshed. Through guided meditation, calming sounds, and expert advice, you’ll (2)\_transfrom\_\_\_\_ your sleep quality in just a few days. You can access our program from the comfort of your home, and it’s available 24/7. The program also (3)\_offers\_\_\_\_ personalized sleep plans based on your habits and preferences. Don't let poor sleep (4)\_ruin\_\_\_\_ your day – sign up now and discover the difference a good night’s sleep can make. Try it risk-free (5 )  for\_\_\_30 days and feel a healthier, more energized you. Remember, a great night’s sleep (6)\_is\_\_\_\_ just a click away!

**Question 1:**A. achieve                B. achieving                        C. achieves                D. achieved

**Question 2:**A. learn                B. forget                        C. transform                D. worsen

**Question 3:**A. creates                B. offers                        C. teaches                D. fixes

**Question 4:**A. disturb                B. improve                        C. ruin                D. help

**Question 5:**A. from                B. on                                C. of                        D. for

**Question 6:**A. is                        B. was                                C. can                        D. will

***Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6:***

**CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NGỦ CỦA BẠN**

Bạn đã chán những đêm mất ngủ? Chương trình giấc ngủ mang tính cách mạng của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn (1)\_ đạt được \_ giấc ngủ sâu hơn, thư thái hơn. Hãy tạm biệt việc trằn trọc và chào đón việc thức dậy sảng khoái. Thông qua thiền có hướng dẫn, âm thanh êm dịu và lời khuyên của chuyên gia, bạn sẽ (2)\_ chuyển đổi\_ \_\_\_ chất lượng giấc ngủ của mình chỉ trong vài ngày. Bạn có thể truy cập chương trình của chúng tôi ngay tại nhà và chương trình này luôn sẵn sàng 24/7. Chương trình cũng (3)\_ cung cấp \_ \_\_\_ các kế hoạch ngủ được cá nhân hóa dựa trên thói quen và sở thích của bạn. Đừng để giấc ngủ kém (4)\_ phá hỏng \_ \_\_\_ ngày của bạn – hãy đăng ký ngay và khám phá sự khác biệt mà một đêm ngủ ngon có thể mang lại. Hãy dùng thử mà không phải lo lắng (5 )  trong \_\_\_ 30 ngày và cảm thấy khỏe mạnh hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Hãy nhớ rằng, một đêm ngủ ngon (6)\_ chỉ cách bạn một cú nhấp chuột !

**Câu hỏi 1:**A. đạt được                 B. đạt được                         C. đạt được                 D. đạt được

**Câu hỏi 2:**A. học                            B. quên                         C. biến đổi                 D. tệ hơn

**Câu hỏi 3:**A. tạo ra                 B. cung cấp                         C. dạy                 D. sửa chữa

**Câu hỏi 4:**A. làm phiền                 B. cải thiện                         C. phá hủy                 D. giúp đỡ

**Câu hỏi 5:**A. từ                            B. trên                         C. của                 D. cho

**Câu hỏi 6:**A. là                         B. là                                 C. có thể                 D. sẽ

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Boosting Your Immune System**

Looking to strengthen your immune system and keep yourself healthy? Here are a few tips to help.

**Important Facts:** Nearly 40% of adults don’t get enough vitamins and minerals, which are essential to (7)  maintain\_\_\_ a strong immune system. A healthy diet can make a huge difference in how you feel and how well your body fights illness.

**What You Can Do:**

* Eat a variety (8)\_\_of\_\_\_ fruits and vegetables to boost your intake of vitamins.
* Exercise regularly! Physical activity helps boost circulation and support (9)\_\_healthy\_\_\_ immune function.
* Get enough sleep! Lack of rest can weaken your ability to fight off (10)\_infections\_\_\_\_
* Reduce stress! Chronic stress can (11)\_lower\_\_\_\_ the immune system, so find time to relax and (12)\_unwind\_\_\_\_  every day.

**Question 7.**A. maintain                 B. harm                 C. weaken                 D. ignore  
**Question 8.**A. in                        B. of                        C. with                D. for  
**Question 9.**A. fast                        B. poor                 C. healthy                 D. low  
**Question 10.**A. connections         B. resistances         C. interactions        D. infections.  
**Question 11.**A. enhance                 B. support                 C. lower                 D. increase

**Question 12.** A. win                        B. achieve                C. unwind                D. be hard-working

***Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 .***

**Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn**

Bạn đang muốn tăng cường hệ miễn dịch và giữ cho mình khỏe mạnh? Sau đây là một số mẹo hữu ích.

**Sự kiện quan trọng:**Gần 40% người lớn không nhận đủ vitamin và khoáng chất, những chất thiết yếu để (7) duy trì \_\_\_ hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể tạo ra sự khác biệt lớn về cảm giác của bạn và khả năng cơ thể bạn chống lại bệnh tật.

**Những gì bạn có thể làm:**

* Ăn nhiều loại (8)\_\_\_\_ trái cây và rau quả để tăng cường lượng vitamin hấp thụ.
* Tập thể dục thường xuyên! Hoạt động thể chất giúp tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ (9)\_\_ chức năng miễn dịch \_\_\_ khỏe mạnh .
* Ngủ đủ giấc! Thiếu nghỉ ngơi có thể làm suy yếu khả năng chống lại của bạn (10)\_ nhiễm trùng \_\_\_\_
* Giảm căng thẳng! Căng thẳng mãn tính có thể (11)\_ làm giảm \_\_\_\_ hệ thống miễn dịch, vì vậy hãy dành thời gian để thư giãn và (12)\_ giải tỏa căng thẳng \_\_\_\_ mỗi ngày.

**Câu hỏi 7.**A. duy trì                 B. gây hại                 C. làm suy yếu         D. bỏ qua  
**Câu hỏi 8.**A. trong                         B. của                 C. với                            D. cho  
**Câu hỏi 9.**A. nhanh                 B. kém                 C. khỏe mạnh         D. thấp  
**Câu hỏi 10.**A. kết nối                    B. sức đề kháng        C. tương tác                    D. nhiễm trùng.  
**Câu hỏi 11.**A. tăng cường                 B. hỗ trợ                 C. thấp hơn                 D. tăng lên

**Câu hỏi 12.**A. chiến thắng         B. đạt được                 C. thư giãn                 D. chăm chỉ làm việc

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13.** a. Emma: Hey, Jack! I haven’t seen you in ages.  
                     b. Emma: That’s fantastic! I need to get back to the gym, too.  
                     c. Jack: Hi, Emma! Yeah, I’ve been busy with work, but I’ve also started going to the gym regularly.

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

**Question 14.** a. John: I’ve been thinking about starting a new blog.  
                     b. Linda: That’s a great idea! What will it be about?  
                     c. John: I’m planning to write about travel and photography.  
                     d. Linda: Sounds exciting! You’ve always been passionate about those topics.  
                     e. John: Exactly! I can’t wait to share my experiences.

                     A. a-b-c-d-e                B. a-c-d-b-e                C. a-d-b-c-e                D. a-b-d-c-e

**Question 15.** Hi Sophie,  
                      a. I’ve just finished reading the book you recommended.  
                      b. It was such a gripping story! I couldn’t put it down.  
                      c. The characters were so well-developed, and the plot twists were unexpected.  
                      d. Thanks again for the recommendation — I loved it!  
                      e. Let’s catch up soon and talk more about it.  
                     Best,  
                     James

                      A. a-b-c-d-e                B. a-c-b-d-e                C. a-b-d-c-e                D. a-d-c-b-e

**Question 16.** a. It also enhances cognitive abilities and boosts memory.  
                     b. In addition, it can open doors to new career opportunities.  
                    c. Language learning requires consistent practice and dedication.  
                    d. Overall, it’s a rewarding process that enriches both personal and professional life.

                     e. One of the main benefits of learning a new language is improving communication skills.

                     A. a-b-d-c-e                B. a-c-b-d-e                C. e-a-b-c-d                D. a-d-c-b-e

**Question 17.** a. As a result, they raised over $10,000 to support educational programs.  
                     b. It was a huge success, thanks to the effort of volunteers and organizers.

                      c. The community center recently hosted a charity event to raise funds for local schools.  
                     d. The event attracted hundreds of people, including families and local businesses.  
                     e. There were games, food stalls, and performances by students.

                     A. c-d-e-a-b                B. a-c-d-b-e                C. a-d-c-b-e                D. a-b-d-c-e

***Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 .***

**Câu hỏi 13.**a. Emma: Này, Jack! Tôi đã không gặp anh lâu lắm rồi.  
b. Emma: Thật tuyệt! Tôi cũng cần quay lại phòng tập.  
c. Jack: Chào Emma! Vâng, tôi bận rộn với công việc, nhưng tôi cũng bắt đầu đến phòng tập thường xuyên.

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

**Câu hỏi 14.**a. John: Tôi đang nghĩ đến việc bắt đầu một blog mới.  
b. Linda: Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Nó sẽ nói về điều gì?  
c. John: Tôi đang có kế hoạch viết về du lịch và nhiếp ảnh.  
d. Linda: Nghe có vẻ thú vị! Bạn luôn đam mê những chủ đề đó.  
e. John: Chính xác! Tôi không thể chờ để chia sẻ kinh nghiệm của mình.

                     A. a-b-c-d-e                B. a-c-d-b-e                C. a-d-b-c-e                D. a-b-d-c-e

**Câu hỏi 15.**Chào Sophie,  
a. Tôi vừa mới đọc xong cuốn sách bạn giới thiệu.  
b. Đó là một câu chuyện hấp dẫn! Tôi không thể đặt nó xuống.  
c. Các nhân vật được xây dựng rất tốt và những nút thắt trong cốt truyện thật bất ngờ.  
d. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã giới thiệu — Tôi rất thích nó!  
e. Chúng ta hãy gặp lại nhau sớm và nói thêm về nó.  
Thân ái,  
James

                     A. a-b-c-d-e                B. a-c-b-d-e                C. a-b-d-c-e                D. a-d-c-b-e

**Câu hỏi 16.**a. Nó cũng tăng cường khả năng nhận thức và tăng cường trí nhớ.  
b. Ngoài ra, nó có thể mở ra cánh cửa đến với những cơ hội nghề nghiệp mới.  
c. Học ngôn ngữ đòi hỏi sự luyện tập và cống hiến liên tục.  
d. Nhìn chung, đây là một quá trình bổ ích làm phong phú thêm cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp.

e. Một trong những lợi ích chính của việc học một ngôn ngữ mới là cải thiện kỹ năng giao tiếp.

                     A. a-b-d-c-e                B. a-c-b-d-e                C. e-a-b-c-d                D. a-d-c-b-e

**Câu hỏi 17.**a. Kết quả là họ đã quyên góp được hơn 10.000 đô la để hỗ trợ các chương trình giáo dục.  
b. Đó là một thành công to lớn, nhờ vào nỗ lực của các tình nguyện viên và ban tổ chức.

c. Trung tâm cộng đồng gần đây đã tổ chức một sự kiện từ thiện để gây quỹ cho các trường học địa phương.  
d. Sự kiện đã thu hút hàng trăm người, bao gồm các gia đình và doanh nghiệp địa phương.  
e. Có các trò chơi, gian hàng thực phẩm và biểu diễn của học sinh.

                     A. c-d-e-a-b                B. a-c-d-b-e                C. a-d-c-b-e                D. a-b-d-c-e

***Read the following passage about cultural diversity and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 18 to 22.***

Cultural diversity is a rich tapestry of beliefs, customs, and traditions that shape our world. It is essential to embrace and celebrate cultural diversity, as it fosters understanding, tolerance, and innovation. (18) \_ Diversity is essential for a thriving society.\_\_\_\_\_\_\_\_. From diverse perspectives come unique solutions to global challenges.

One of the most significant benefits of cultural diversity is the exchange of ideas and knowledge. (19) \_ By learning about different cultures, we can develop empathy and tolerance. By interacting with people from different cultures, we can broaden our horizons and challenge our own assumptions.

Moreover, cultural diversity can enhance creativity and innovation. (20) \_ Diversity of thought can lead to innovative solutions \_. When people from different backgrounds come together, they bring diverse perspectives and experiences, leading to new and innovative ideas.

However, cultural diversity can also pose challenges. (21) \_ Cultural diversity can lead to misunderstandings and conflicts\_. Misunderstandings and conflicts may arise due to differences in language, customs, and values.

To promote cultural understanding and harmony, it is crucial to foster intercultural dialogue and empathy. (22) \_. By learning about different cultures, we can develop empathy and tolerance\_\_. By learning about different cultures and respecting their traditions, we can build bridges and create a more inclusive world.

**Question 18.** A. However, cultural diversity can also lead to misunderstandings.

B. It is important to celebrate cultural differences.

C. Cultural diversity can lead to conflict and division.

D. Diversity is essential for a thriving society.

**Question 19.** A. Cultural exchange can lead to the spread of harmful stereotypes.

B. It is important to maintain our cultural identity.

C. Cultural diversity can lead to a loss of traditional values.

D. By learning about different cultures, we can develop empathy and tolerance.

**Question 20.** A. Cultural diversity can stifle creativity.

B. It is important to prioritize cultural homogeneity.

C. Diversity of thought can lead to innovative solutions.

D. Cultural differences can hinder collaboration.

**Question 21.** A. Cultural diversity can lead to misunderstandings and conflicts.

B. It is important to celebrate cultural differences.

C. Cultural diversity can lead to a loss of traditional values.

D. Diversity is essential for a thriving society.

**Question 22.** A. It is important to prioritize our own cultural identity.

B. By learning about different cultures, we can develop empathy and tolerance.

C. Cultural exchange can lead to the spread of harmful stereotypes.

D. Cultural diversity can lead to conflict and division.

***Đọc đoạn văn sau về sự đa dạng văn hóa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 18 đến 22 .***

Sự đa dạng văn hóa là một bức tranh phong phú về các tín ngưỡng, phong tục và truyền thống định hình nên thế giới của chúng ta. Điều cần thiết là phải chấp nhận và tôn vinh sự đa dạng văn hóa, vì nó thúc đẩy sự hiểu biết, khoan dung và đổi mới. ( 18 ) \_ Sự đa dạng là điều cần thiết cho một xã hội thịnh vượng. \_\_\_\_\_\_\_\_. Từ những góc nhìn đa dạng sẽ đưa ra những giải pháp độc đáo cho những thách thức toàn cầu.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của sự đa dạng văn hóa là trao đổi ý tưởng và kiến thức. ( 19 ) \_ Bằng cách tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể phát triển sự đồng cảm và khoan dung . Bằng cách tương tác với những người từ các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn và thách thức các giả định của chính mình.

Hơn nữa, sự đa dạng văn hóa có thể tăng cường sự sáng tạo và đổi mới. (2 0 ) \_ Sự đa dạng về tư duy có thể dẫn đến các giải pháp sáng tạo \_. Khi mọi người từ nhiều nền tảng khác nhau đến với nhau, họ mang đến những góc nhìn và trải nghiệm đa dạng, dẫn đến những ý tưởng mới và sáng tạo.

Tuy nhiên, sự đa dạng văn hóa cũng có thể gây ra những thách thức. (2 1 ) \_ Sự đa dạng văn hóa có thể dẫn đến hiểu lầm và xung đột \_. Sự hiểu lầm và xung đột có thể phát sinh do sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và giá trị.

Để thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp văn hóa, điều quan trọng là phải thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và sự đồng cảm. (2 2 ) \_ . Bằng cách tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể phát triển sự đồng cảm và khoan dung \_\_. Bằng cách tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau và tôn trọng truyền thống của họ, chúng ta có thể xây dựng những cây cầu và tạo ra một thế giới hòa nhập hơn.

**Câu hỏi 1 8 .**A. Tuy nhiên, sự đa dạng văn hóa cũng có thể dẫn đến hiểu lầm.

B. Điều quan trọng là phải tôn vinh sự khác biệt văn hóa.

C. Sự đa dạng văn hóa có thể dẫn đến xung đột và chia rẽ.

D. Sự đa dạng là điều cần thiết cho một xã hội phát triển.

**Câu hỏi 1 9.**A. Giao lưu văn hóa có thể dẫn đến sự lan truyền các định kiến có hại **.**

B. Điều quan trọng là phải duy trì bản sắc văn hóa của chúng ta.

C. Sự đa dạng văn hóa có thể dẫn đến mất đi các giá trị truyền thống.

D. Bằng cách tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể phát triển lòng đồng cảm và khoan dung.

**Câu hỏi 20. A.**Sự đa dạng văn hóa có thể kìm hãm sự sáng tạo.

B. Điều quan trọng là phải ưu tiên tính đồng nhất về văn hóa.

C. Sự đa dạng trong tư duy có thể dẫn đến những giải pháp sáng tạo.

D. Sự khác biệt về văn hóa có thể cản trở sự hợp tác.

**Câu hỏi 21 .** A. Sự đa dạng văn hóa có thể dẫn đến hiểu lầm và xung đột.

B. Điều quan trọng là phải tôn vinh sự khác biệt văn hóa.

C. Sự đa dạng văn hóa có thể dẫn đến mất đi các giá trị truyền thống.

D. Sự đa dạng là điều cần thiết cho một xã hội phát triển.

**Câu hỏi 22. A.**Điều quan trọng là phải ưu tiên bản sắc văn hóa của chúng ta.

B. Bằng cách tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể phát triển lòng đồng cảm và khoan dung.

C. Giao lưu văn hóa có thể dẫn đến sự lan truyền những định kiến có hại.

D. Sự đa dạng văn hóa có thể dẫn đến xung đột và chia rẽ.

***Read the following passage about urbanization and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Urbanization refers to the increasing number of people that live in urban areas. It predominantly results from the movement of people from rural to urban areas, driven by the search for better employment opportunities, education, and living conditions. As cities grow, they often face challenges related to infrastructure, housing, and social services. This rapid growth can lead to overcrowded cities, traffic congestion, and strain on public services.

One of the most notable effects of urbanization is the change in land use. As urban areas expand, agricultural land and natural habitats are often ***converted*** into residential and industrial areas. This can lead to a decrease in local biodiversity and affect ecosystems. Additionally, urbanization contributes to environmental issues such as pollution and increased carbon emissions due to higher energy consumption.

Urbanization also has significant social and economic impacts. On one hand, cities can offer more job opportunities, higher salaries, and improved access to education and healthcare. On the other hand, the rapid influx of people can lead to inadequate housing and increased cost of living. This ***disparity*** often results in the growth of informal settlements and slums, where living conditions are poor, and residents lack access to basic services.

Governments and urban planners play a crucial role in managing urbanization effectively. By implementing sustainable development policies and investing in infrastructure,***they*** can mitigate some of the negative impacts of urbanization. Strategies such as developing public transportation, creating green spaces, and ensuring affordable housing are essential for creating livable and sustainable cities.

Technology and innovation also contribute to addressing the challenges of urbanization. Smart city initiatives, for example, leverage technology to improve the efficiency of urban services, enhance the quality of life for residents, and reduce environmental impact. These advancements can help cities become more resilient and adaptable to the needs of their growing populations.

**Question 23.** Which of the following is NOT mentioned as a factor driving people to urban areas?

A. Better employment opportunities                 B. Higher crime rates

C. Improved living conditions                         D. Access to education

**Question 24.** The word ***"converted"*** in paragraph 2 is closest in meaning to:

A. preserved                 B. destroyed                 C. transformed                 D. maintained

**Question 25.** The word "***they"***in paragraph 3 refers to:

A. city-dwellers                                        B. policies

C. settlements                                         D. governments and urban planners

**Question 26.** The word ***"disparity"*** in paragraph 3 could be best replaced by:

A. equality                 B. similarity                 C. gap         D. improvement

**Question 27.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 5?

A. Technology is the only solution to urbanization challenges.

B. Innovations can help address the challenges posed by urbanization.

C. Urbanization can be solved without technological advancements.

D. Technology has no role in managing urbanization.

**Question 28.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Urbanization does not affect land use.

B. Cities never face challenges due to urbanization.

C. Urbanization can lead to the growth of informal settlements.

D. Urbanization solely benefits the economy.

**Question 29.** In which paragraph does the writer mention the social and economic impacts of urbanization?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

**Question 30.** In which paragraph does the writer explore technological solutions for urbanization?

A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 4         D. Paragraph 5

***Đọc đoạn văn sau về quá trình đô thị hóa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30.***

Đô thị hóa đề cập đến số lượng người dân ngày càng tăng sống ở các khu vực thành thị. Nó chủ yếu là kết quả của sự di chuyển của người dân từ vùng nông thôn đến thành thị, thúc đẩy bởi việc tìm kiếm cơ hội việc làm, giáo dục và điều kiện sống tốt hơn. Khi các thành phố phát triển, chúng thường phải đối mặt với những thách thức liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhà ở và dịch vụ xã hội. Sự tăng trưởng nhanh chóng này có thể dẫn đến các thành phố quá đông đúc, tắc nghẽn giao thông và gây áp lực lên các dịch vụ công.

Một trong những tác động đáng chú ý nhất của đô thị hóa là sự thay đổi trong sử dụng đất. Khi các khu vực đô thị mở rộng, đất nông nghiệp và môi trường sống tự nhiên thường được ***chuyển đổi***thành khu dân cư và công nghiệp. Điều này có thể dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học tại địa phương và ảnh hưởng đến các hệ sinh thái. Ngoài ra, đô thị hóa góp phần gây ra các vấn đề về môi trường như ô nhiễm và tăng lượng khí thải carbon do mức tiêu thụ năng lượng cao hơn.

Đô thị hóa cũng có tác động đáng kể về mặt xã hội và kinh tế. Một mặt, các thành phố có thể cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn, mức lương cao hơn và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Mặt khác, dòng người đổ về nhanh chóng có thể dẫn đến tình trạng nhà ở không đủ và chi phí sinh hoạt tăng cao. ***Sự chênh lệch này***thường dẫn đến sự phát triển của các khu định cư không chính thức và khu ổ chuột, nơi điều kiện sống kém và cư dân không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Chính phủ và các nhà quy hoạch đô thị đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý đô thị hóa hiệu quả. Bằng cách thực hiện các chính sách phát triển bền vững và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, ***họ***có thể giảm thiểu một số tác động tiêu cực của đô thị hóa. Các chiến lược như phát triển giao thông công cộng, tạo không gian xanh và đảm bảo nhà ở giá rẻ là điều cần thiết để tạo ra các thành phố đáng sống và bền vững.

Công nghệ và đổi mới cũng góp phần giải quyết những thách thức của quá trình đô thị hóa. Ví dụ, các sáng kiến về thành phố thông minh tận dụng công nghệ để cải thiện hiệu quả của các dịch vụ đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân và giảm tác động đến môi trường. Những tiến bộ này có thể giúp các thành phố trở nên kiên cường hơn và thích ứng hơn với nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

**Câu hỏi 23.**Yếu tố nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như là yếu tố thúc đẩy mọi người đến khu vực thành thị?

A. Cơ hội việc làm tốt hơn                 B. Tỷ lệ tội phạm cao hơn

C. Cải thiện điều kiện sống         D. Tiếp cận giáo dục

**Câu hỏi 2 4.**Từ ***"converted" trong đoạn 2*có**nghĩa gần nhất với:

A. bảo tồn                 B. phá hủy                 C. chuyển đổi                 D. duy trì

**Câu hỏi 2 5.**Từ "***they"***trong đoạn **3**đề cập đến:

A. dân thành thị                                         B. chính sách

C. khu định cư                                         D. chính phủ và các nhà quy hoạch đô thị

**Câu hỏi 2 6.**Từ ***"disparity" trong*đoạn**3 có thể được thay thế tốt nhất bằng:

A. sự bình đẳng                 B. sự giống nhau                 C. khoảng cách                         D. cải tiến

**Câu hỏi 2 7.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu gạch chân trong đoạn 5?

A. Công nghệ là giải pháp duy nhất cho những thách thức của quá trình đô thị hóa.

B. Những đổi mới có thể giúp giải quyết những thách thức do quá trình đô thị hóa đặt ra.

C. Quá trình đô thị hóa có thể được giải quyết mà không cần tiến bộ công nghệ.

D. Công nghệ không có vai trò trong việc quản lý quá trình đô thị hóa.

**Câu hỏi 2 8.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG **?**

A. Đô thị hóa không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất.

B. Các thành phố không bao giờ phải đối mặt với những thách thức do đô thị hóa.

C. Đô thị hóa có thể dẫn đến sự phát triển của các khu định cư không chính thức.

D. Đô thị hóa chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế.

**Câu hỏi 2 9.**Đoạn văn nào tác giả đề cập đến tác động xã hội và kinh tế của quá trình đô thị hóa **?**

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 4

**Câu hỏi 30.**Trong đoạn văn nào, tác giả khám phá các giải pháp công nghệ cho quá trình đô thị hóa **?**

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 4         D. Đoạn 5

***Read the following passage about the role of technology in education and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] Technology has transformed education in numerous ways, enhancing accessibility, interactivity, and the quality of educational resources. [II] Digital tools and online platforms enable students to access a wealth of information from anywhere in the world, ***breaking down traditional barriers*** to learning (Merrill & Smith, 2020). [III] Despite ***its*** benefits, the integration of technology in education also brings challenges, such as maintaining student engagement and managing screen time effectively (Wang & Liu, 2021). [IV]

One major advantage of technology in education is its ability to facilitate personalized learning. Unlike conventional classroom settings, digital platforms can adapt content to meet the individual needs and learning pace of each student. For example, many educational apps use algorithms to assess a student's progress and adjust activities accordingly, promoting a tailored approach to education. This allows students to learn in a way that best suits their unique strengths and weaknesses.

However, the increased use of technology in the classroom can have downsides. Excessive screen time is linked to a range of issues, including eye strain, reduced physical activity, and decreased social interaction. In addition, some students may feel isolated as they interact with screens rather than with peers, limiting opportunities for collaboration and teamwork (Rosen & Carrier, 2019).

To balance these pros and cons, educators are encouraged to ***blend*** technology with traditional teaching methods. This approach, often referred to as "blended learning," enables students to benefit from digital tools while still engaging in face-to-face interactions. According to experts, combining online resources with in-person activities can enhance learning outcomes, promoting both academic success and social skills (Garrison & Vaughan, 2018).

            (Adapted from *Educational Technology and Pedagogy* by Merrill, Rosen, and colleagues)

**Question 31.** Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Teachers now utilize digital resources like videos and interactive simulations to enrich lessons.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.** The phrase "***breaking down traditional barriers"*** in paragraph 1 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. opening new perspectives                B. removing old obstacles  
C. creating innovative methods                D. focusing on accessibility

**Question 33.** The word ***"its"*** in paragraph 1 refers to \_\_\_\_.

A. information        B. technology        C. education                D. resources

**Question 34.** According to paragraph 2, which of the following is NOT a benefit of personalized learning?

A. Customizable learning pace                B. Activities adjusted by algorithms  
C. Enhanced teamwork                        D. Focus on individual needs

**Question 35.** Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Excessive technology use in education may lead to isolation and reduced social skills.  
B. Screen time in education can harm physical health and social interactions.  
C. Technology reduces students' opportunities for collaboration and physical activity.  
D. Over-reliance on technology negatively impacts students' overall health.

**Question 36.** The word ***"blend"*** in paragraph 4 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_.

A. replace                B. separate                C. combine                D. emphasize

**Question 37.** Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Technology should fully replace traditional teaching methods to improve learning.  
B. Blended learning enhances both educational outcomes and social skills.  
C. Screen time has only positive effects on students' learning experience.  
D. Digital tools are primarily used for high-level education only.

**Question 38.** Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. Combining traditional and digital methods allows for improved academic performance and social interaction.  
B. Blended learning only succeeds if digital tools are minimized in classrooms.  
C. Schools must completely integrate digital tools into lessons to enhance learning.  
D. Focusing on digital resources is essential for successful academic outcomes.

**Question 39.** Which of the following can be inferred from the passage?

A. Technology may eventually eliminate the need for in-person learning.  
B. Students prefer screen-based learning over traditional classroom interactions.  
C. Digital resources offer accessibility benefits but should be used in moderation.  
D. Blended learning has little effect on students' social development.

**Question 40.** Which of the following best summarizes the passage?

A. While digital tools revolutionize education through accessible information and personalization, balancing these with traditional methods can maximize learning and social benefits.  
B. Technology fully transforms education by replacing conventional methods, eliminating social skills concerns, and enabling personalized learning.  
C. Screen time limitations in classrooms are necessary to prevent physical and social issues, despite the personalization benefits of digital resources.  
D. Personalized learning and blended learning are essential for achieving academic success, with technology playing a minor role in educational reform.

***Đọc đoạn văn sau về vai trò của công nghệ trong giáo dục và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 31 đến 40.***

[I] Công nghệ đã chuyển đổi giáo dục theo nhiều cách, nâng cao khả năng tiếp cận, tính tương tác và chất lượng của các nguồn tài nguyên giáo dục. [II] Các công cụ kỹ thuật số và nền tảng trực tuyến cho phép học sinh truy cập vào kho thông tin từ mọi nơi trên thế giới, ***phá vỡ các rào cản***học tập truyền thống (Merrill & Smith, 2020). [III] Mặc dù ***có***những lợi ích, việc tích hợp công nghệ vào giáo dục cũng mang lại những thách thức, chẳng hạn như duy trì sự tham gia của học sinh và quản lý thời gian sử dụng màn hình hiệu quả (Wang & Liu, 2021). [IV]

Một lợi thế lớn của công nghệ trong giáo dục là khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập được cá nhân hóa. Không giống như các lớp học thông thường, các nền tảng kỹ thuật số có thể điều chỉnh nội dung để đáp ứng nhu cầu cá nhân và tốc độ học tập của từng học sinh. Ví dụ, nhiều ứng dụng giáo dục sử dụng thuật toán để đánh giá tiến trình của học sinh và điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp, thúc đẩy phương pháp tiếp cận giáo dục phù hợp. Điều này cho phép học sinh học theo cách phù hợp nhất với điểm mạnh và điểm yếu riêng của mình.

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ ngày càng tăng trong lớp học có thể có những mặt trái. Thời gian sử dụng màn hình quá nhiều có liên quan đến một loạt các vấn đề, bao gồm mỏi mắt, giảm hoạt động thể chất và giảm tương tác xã hội. Ngoài ra, một số học sinh có thể cảm thấy bị cô lập khi tương tác với màn hình thay vì với bạn bè, hạn chế cơ hội hợp tác và làm việc nhóm (Rosen & Carrier, 2019).

Để cân bằng những ưu và nhược điểm này, các nhà giáo dục được khuyến khích ***kết hợp***công nghệ với các phương pháp giảng dạy truyền thống. Cách tiếp cận này, thường được gọi là "học tập kết hợp", cho phép học sinh được hưởng lợi từ các công cụ kỹ thuật số trong khi vẫn tham gia vào các tương tác trực tiếp. Theo các chuyên gia, việc kết hợp các nguồn tài nguyên trực tuyến với các hoạt động trực tiếp có thể nâng cao kết quả học tập, thúc đẩy cả thành công trong học tập và các kỹ năng xã hội (Garrison & Vaughan, 2018).

            (Chuyển thể từ *Công nghệ giáo dục và sư phạm*của Merrill, Rosen và các đồng nghiệp)

**Câu hỏi 31.**Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn I **?**

**Ngày nay, giáo viên sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật số như video và mô phỏng tương tác để làm phong phú thêm bài học.**

A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                 D. [IV]

**Câu hỏi 32.**Cụm từ " ***phá vỡ rào cản truyền thống"*ở**đoạn 1 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_.

A. mở ra những góc nhìn mới                            B. xóa bỏ những trở ngại cũ  
C. tạo ra những phương pháp sáng tạo                 D. tập trung vào khả năng tiếp cận

**Câu hỏi 33.**Từ ***"its"***ở đoạn 1 đề cập đến \_\_\_\_ **.**

A. thông tin         B. công nghệ         C. giáo dục                 D. tài nguyên

**Câu hỏi 34.**Theo đoạn 2, lợi ích nào sau đây KHÔNG phải là lợi ích của việc học tập cá nhân hóa **?**

A. Tốc độ học tập có thể tùy chỉnh                 B. Các hoạt động được điều chỉnh bằng thuật toán  
C. Làm việc nhóm được tăng cường                 D. Tập trung vào nhu cầu cá nhân

**Câu hỏi 35.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3 **?**

A. Việc sử dụng công nghệ quá mức trong giáo dục có thể dẫn đến sự cô lập và giảm các kỹ năng xã hội.  
B. Thời gian sử dụng màn hình trong giáo dục có thể gây hại cho sức khỏe thể chất và các tương tác xã hội.  
C. Công nghệ làm giảm cơ hội hợp tác và hoạt động thể chất của học sinh. D. Việc quá phụ thuộc vào công nghệ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của học sinh.

**Câu hỏi 36.**Từ ***"blend"***ở đoạn 4 có nghĩa GẦN NHẤT với \_\_\_\_ **.**

A. thay thế                 B. tách biệt                 C. kết hợp                 D. nhấn mạnh

**Câu hỏi 37.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG **?**

A. Công nghệ nên thay thế hoàn toàn các phương pháp giảng dạy truyền thống để cải thiện việc học.  
B. Học tập kết hợp nâng cao cả kết quả giáo dục và kỹ năng xã hội.  
C. Thời gian sử dụng màn hình chỉ có tác động tích cực đến trải nghiệm học tập của học sinh. D. Các công cụ kỹ thuật số chủ yếu chỉ được sử dụng cho giáo dục trình độ cao.

**Câu hỏi 38.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu gạch chân trong đoạn 4 **?**

A. Kết hợp các phương pháp truyền thống và kỹ thuật số cho phép cải thiện hiệu suất học tập và tương tác xã hội.  
B. Học tập kết hợp chỉ thành công nếu các công cụ kỹ thuật số được giảm thiểu trong lớp học. C. Các trường phải tích hợp hoàn toàn các công cụ kỹ thuật số vào bài học để nâng cao việc học. D. Tập trung vào các nguồn lực kỹ thuật số là điều cần thiết để có kết quả học tập thành công.

**Câu hỏi 39.**Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn **?**

A. Công nghệ cuối cùng có thể loại bỏ nhu cầu học trực tiếp.  
B. Học sinh thích học qua màn hình hơn là tương tác trong lớp học truyền thống.  
C. Tài nguyên kỹ thuật số mang lại lợi ích về khả năng truy cập nhưng nên sử dụng ở mức độ vừa phải.  
D. Học tập kết hợp ít ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội của học sinh.

**Câu hỏi 40.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này **?**

A. Trong khi các công cụ kỹ thuật số cách mạng hóa giáo dục thông qua thông tin dễ tiếp cận và cá nhân hóa, việc cân bằng những điều này với các phương pháp truyền thống có thể tối đa hóa việc học và lợi ích xã hội.  
B. Công nghệ chuyển đổi hoàn toàn giáo dục bằng cách thay thế các phương pháp thông thường, loại bỏ các mối quan tâm về kỹ năng xã hội và cho phép học tập được cá nhân hóa. C. Giới hạn thời gian sử dụng màn hình trong lớp học là cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề về thể chất và xã hội, bất chấp những lợi ích cá nhân hóa của các nguồn tài nguyên kỹ thuật số. D. Học tập được cá nhân hóa và học tập kết hợp là điều cần thiết để đạt được thành công trong học tập, trong khi công nghệ đóng vai trò nhỏ trong cải cách giáo dục.

**---------HẾT---------**

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ THAM KHẢO**  **THEO MINH HỌA MỚI**  **ĐỀ 8** | **ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025**  **Môn : TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 50 phút; Không kể thời gian phát đề* |

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**JOIN THE FITNESS REVOLUTION**

Are you looking to get (1)\_\_\_\_\_ shape but don’t know where to start? Our online fitness platform gives you access to the best workouts to fit your schedule. Whether you prefer yoga, cardio, or strength training, we’ve got something for everyone. You can (2)\_\_\_\_\_ our workouts anytime, anywhere, without needing any special equipment. Plus, our expert trainers are always available to help (3)\_\_\_\_\_ your form and provide tips for improvement. Don't wait to (4)\_\_\_\_\_ your fitness goals – sign up today and enjoy a free month of workouts! No matter your fitness level, you'll (5)\_\_\_\_\_ results and feel better than ever. Remember, your journey (6)\_\_\_\_\_ with the first step.

**Question 1:** A. off                        B. in                                C. up                        D. on

**Question 2:**A. skip                        B. access                        C. complete                D. ignore

**Question 3:**A. take                        B. advise                        C. correct                D. adapt

**Question 4:**A. reach                B. find                        C. look                D. search

**Question 5:**A. watch                B. see                                C. buy                        D. skip

**Question 6:**A. begins                B. completes                        C. agrees                D. ends

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Tips for Better Time Management**

 Want to get more done in less time? Follow these strategies for improving your productivity and focus!

**Common Struggles:** Many people (7)\_\_\_\_\_ effective time management, leading to stress and unfinished tasks. Research shows that nearly 70% of workers feel overwhelmed by their workload.

**Actionable Solutions!**

* Prioritize your tasks! Start by making a to-do list and (8)\_\_\_\_\_ the most important tasks first.
* Break down big projects! Tackling a large project can be daunting, but breaking it into smaller, manageable parts helps (9)\_\_\_\_\_ progress without feeling overwhelmed.
* Avoid distractions! (10)\_\_\_\_\_ multitasking, focus on one task at a time to (11)\_\_\_\_\_ your efficiency.
* Take breaks! Give yourself regular breaks to rest and recharge, which can help maintain a higher (12)\_\_\_\_\_ of productivity.

**Question 7.** A. lack                 B. excel                 C. organize                         D. have  
**Question 8.** A. skip                 B. compete                C. avoid                        D. tackle  
**Question 9.** A.install         B.pause                 C. ensure                         D. discourage  
**Question 10**. A. Instead of         B. Due to                 C. While                         D. In case of  
**Question 11.** A. slow         B. boost                 C. limit                         D. stop  
**Question 12.** A. level         B. drop                 C. decrease                         D. soar

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13.** a. David: Hey, Sarah! You’ve been traveling a lot lately, right?  
                     b. David: That's amazing! How was the experience?  
                     c. Sarah: Hi, David! Yes, I just got back from Europe.

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

**Question 14.** a. Kate: I’m starting with landscapes, but I want to try portraits eventually.

                      b. Kate: I’ve decided to take up painting as a hobby.  
                     c. Anna: That sounds like a lot of fun!  
                     d. Kate: Yeah, it helps me relax after work.  
                     e. Anna: What kind of painting are you doing?

                      A. a-c-e-b-d                B. b-c-d-e-a                C. a-d-c-e-b                D. a-b-d-c-e

**Question 15.** Hi Josh,  
                     a. I managed to fix the issue with my laptop, thanks to your advice.  
                     b. It was just a small technical glitch, but I wouldn't have figured it out on my own.  
                     c. Now it’s running smoothly, and I can get back to work.  
                     d. By the way, let’s grab coffee sometime next week!  
                     e. I’d love to hear about your latest project.  
                    Best,  
                    Emma

                      A. a-b-c-d-e                B. b-a-d-c-e                C. a-c-b-e-d                D. a-b-e-c-d

**Question 16.** a. Having a daily routine really keeps me organized.  
                      b. I start my day with a short meditation session followed by a healthy breakfast.  
                      c. Then, I plan out my tasks and set aside time for each.  
                      d. This helps me stay productive throughout the day without feeling overwhelmed.  
                      e. In the end, I feel much more accomplished and balanced.

                      A. a-c-b-d-e                B. a-b-c-d-e                C. b-c-a-e-d                D. a-d-c-b-e

**Question 17.** a. The local park has been renovated and now features a brand-new playground.  
                     b. However, the increase in visitors has led to some littering issues.  
                     c. Many families and children enjoy spending time there on weekends.  
                     d. To address this, the city plans to install more trash bins and hire extra staff for maintenance.  
                     e. Overall, it’s a great improvement, but keeping the park clean will require community effort.

                      A. a-c-b-d-e                B. a-b-e-c-d                C. a-c-d-b-e                D. a-d-b-c-e

***Read the following passage about effective English language learning and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from from 18 to 22.***

Learning a new language, especially English, can be both challenging and rewarding. To maximize your language learning potential, it's essential to adopt effective strategies. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By understanding your learning style and setting clear goals, you can create a personalized learning plan.

One of the most effective ways to improve your English is through consistent practice. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. This could involve reading books, articles, or news, watching movies or TV shows, or listening to English songs or podcasts.

To enhance your speaking skills, it's crucial to engage in regular conversation practice. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Joining language exchange groups or finding a language partner can provide opportunities to practice speaking and receive feedback.

While practice is essential, it's equally important to learn correct grammar and vocabulary. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Using grammar books, online resources, or language apps can help you master the rules of English grammar.

In conclusion, effective English language learning requires a combination of consistent practice, strategic learning, and a positive mindset. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By embracing these strategies, you can achieve your English language goals and open up new opportunities.

**Question 18.** A. However, learning a new language can be time-consuming.

B. It is important to identify your strengths and weaknesses.

C. Many language learning apps are available to help you practice.

D. English is the most widely spoken language in the world.

**Question 19.** A. Immerse yourself in the language as much as possible.

B. It's important to set realistic goals for your language learning journey.

C. Learning grammar rules can be tedious, but it's necessary.

D. Speaking English fluently requires a lot of practice.

**Question 20.** A. Speaking English fluently requires a lot of practice.

B. It's important to find a language learning method that suits your style.

C. Reading English books and articles can improve your vocabulary.

D. Listening to English songs and podcasts can help you improve your pronunciation.

**Question 21.** A. It's important to find a language learning method that suits your style.

B. Reading English books and articles can improve your vocabulary.

C. Listening to English songs and podcasts can help you improve your pronunciation.

D. Grammar is the foundation of any language.

**Question 22.** A. In conclusion, learning a new language can be a challenging but rewarding experience.

B. Therefore, it's important to stay motivated and persistent.

C. However, don't be afraid to make mistakes.

D. By setting clear goals and working hard, you can achieve your language learning goals.

***Read the following passage about career paths and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Choosing a career path is a significant decision that can impact an individual's life in various ways. Many factors influence this decision, including personal interests, skills, and market demand. It's essential to find a career that aligns with one's passions and strengths to ensure long-term satisfaction and success.

One popular career path is in the field of technology. With the ***rapid*** advancement of technology, there is a growing demand for professionals with expertise in areas such as software development, cybersecurity, and data analysis. These careers not only offer high salaries but also opportunities for continuous learning and growth.

Another promising field is healthcare. Careers in healthcare, such as nursing, medical research, and healthcare administration, provide a chance to make a meaningful impact on people's lives. The healthcare industry is also known for ***its***job stability and growth potential.

Education is another ***vital*** sector that offers rewarding career paths. Teachers, school administrators, and education consultants play a crucial role in shaping the future by educating the next generation. Despite the challenges, careers in education are fulfilling and offer opportunities for professional development.

Entrepreneurship is an alternative career path that attracts many individuals. Starting a business involves risks but also offers the potential for significant rewards. Entrepreneurs have the freedom to innovate and create solutions that can benefit society.

**Question 23.**Which of the following is NOT mentioned as a factor influencing career choice?

 A. Personal interests         B. Market demand                 C. Job location                 D. Skills

**Question 24.**The word ***"rapid"*** in paragraph 2 is closest in meaning to:

A. slow                         B. fast                         C. steady                         D. brief

**Question 25.**The word ***"its"***in paragraph 3 refers to:

A. career paths                                                 B. healthcare industry

C. meaningful impacts                                         D. opportunities

**Question 26.**The word ***"vital"*** in paragraph 4 could be best replaced by:

A. insignificant                 B. minor                         C. essential                         D. optional

**Question 27.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 5?

A. Entrepreneurship is the only viable career path.

B. Starting a business is risk-free and always successful.

C. Entrepreneurship offers the potential for significant rewards despite the risks.

D. Entrepreneurs cannot create solutions that benefit society.

**Question 28.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Technology careers offer limited opportunities for growth.

B. Healthcare careers lack job stability.

C. Careers in education are fulfilling and offer professional development.

D. Entrepreneurship is a risk-free career path.

**Question 29.**In which paragraph does the writer mention the importance of continuous learning?

 A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

**Question 30.**In which paragraph does the writer explore the role of educators?

 A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

***Read the following passage about the impact of social media on mental health and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] In recent years, social media platforms have become a central part of daily life, offering users countless ways to connect, share, and communicate. [II] While these platforms offer many advantages, experts have noted rising concerns about their effects on mental health, particularly among young people (Smith & Anderson, 2018). [III] Studies reveal that excessive social media use can contribute to feelings of anxiety, depression, and loneliness, despite its intention to promote connection and social interaction (Twenge & Campbell, 2019). [IV]

A primary reason for these mental health concerns is the tendency for social media users to compare themselves to others. Platforms like Instagram and Facebook often highlight idealized lifestyles, leading users to feel inadequate about their own lives. Additionally, the constant notifications and messages contribute to a ***"fear of missing out,"*** or FOMO, which keeps individuals in a cycle of checking their phones, often reducing the quality of sleep and overall well-being.

There is also a growing body of research suggesting a link between social media use and decreased attention spans. When users frequently switch between apps and notifications, ***their*** ability to focus for extended periods may diminish (Rosen, 2019). This shift in attention can interfere with productivity, especially in academic and professional settings, where sustained focus is essential.

Addressing these challenges requires a multi-faceted approach. Some mental health professionals suggest limiting screen time and setting boundaries, such as "device-free" hours before bedtime. Others recommend engaging in offline activities, like reading or exercising, to reduce dependence on social media and build healthier habits. According to psychologists, such strategies can ***enhance***mental resilience and allow for more meaningful, balanced relationships (Robinson & Smith, 2020).

(Adapted from *Social Media and Mental Health Research* by Twenge, Rosen, and colleagues)

**Question 31.**Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Young people are particularly affected due to their high engagement with these platforms.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.**The phrase ***"fear of missing out"*** in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. longing to interact                        B. desire to know  
C. worry of exclusion                        D. aim of satisfaction

**Question 33.**The word ***"their"*** in paragraph 3 refers to \_\_\_\_.

A. users                B. researchers        C. notifications        D. professionals

**Question 34.**According to paragraph 2, which of the following is NOT an effect of social media on mental health?

A. improved self-esteem                        B. increased anxiety  
C. fear of missing out                        D. sleep disruption

**Question 35.**Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Social media contributes to concentration issues that affect users’ academic achievements.  
B. Notifications and app-switching harm the focus needed in professional environments.  
C. Frequent notifications on social media can decrease users' attention spans and productivity.  
D. Distractions from social media only affect students’ performance negatively.

**Question 36.**The word ***"enhance"*** in paragraph 4 is OPPOSITE in meaning to \_\_\_\_.

A. diminish                B. reinforce                C. intensify                D. appreciate

**Question 37.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Notifications have a minor impact on users’ attention spans.  
B. Offline activities can help improve mental health by limiting social media use.  
C. Social media’s primary effect is fostering productivity and interaction.  
D. Screen time restrictions are not necessary for mental health.

**Question 38.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. A balanced approach is required to mitigate the harmful impacts of social media.  
B. Mental health professionals are solely responsible for regulating social media use.  
C. With consistent screen time, individuals can build healthier online habits.  
D. Dependence on social media requires a combination of therapeutic techniques.

**Question 39.**Which of the following can be inferred from the passage?

A. Social media platforms generally have a positive influence on young users.  
B. Social media-related anxiety is often temporary and not very impactful.  
C. Balanced social media usage, along with offline activities, can reduce stress.  
D. FOMO and lack of attention are uncommon issues among young users.

**Question 40.**Which of the following best summarizes the passage?

A. Social media, despite its benefits, presents mental health risks like anxiety and distraction, particularly among young users, and managing screen time can mitigate these effects.  
B. The use of social media helps improve relationships and communication but reduces the attention spans of its users.  
C. Social media is harmful to all users, causing loneliness and detachment, and must be restricted in all settings.  
D. Platforms like Instagram and Facebook serve as effective tools for social bonding, minimizing the effects of anxiety and low self-esteem.

---------HẾT---------

**LỜI GIẢI CHI TIẾT**

***Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6:***

**JOIN THE FITNESS REVOLUTION**

Are you looking to get (1)\_\_\_\_\_ shape but don’t know where to start? Our online fitness platform gives you access to the best workouts to fit your schedule. Whether you prefer yoga, cardio, or strength training, we’ve got something for everyone. You can (2)\_\_\_\_\_ our workouts anytime, anywhere, without needing any special equipment. Plus, our expert trainers are always available to help (3)\_\_\_\_\_ your form and provide tips for improvement. Don't wait to (4)\_\_\_\_\_ your fitness goals – sign up today and enjoy a free month of workouts! No matter your fitness level, you'll (5)\_\_\_\_\_ results and feel better than ever. Remember, your journey (6)\_\_\_\_\_ with the first step.

**Question 1:** A. off                        B. in                                C. up                        D. on

**Question 2:**A. skip                        B. access                        C. complete                D. ignore

**Question 3:**A. take                        B. advise                        C. correct                D. adapt

**Question 4:**A. reach                .           B. find                        .           C. look                .           D. search

**Question 5:**A. watch                .           B. see                                C. buy                        D. skip

**Question 6:**A. begins                B. completes                        C. agrees                D. ends

***Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6:***

**THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG THỂ DỤC**

Bạn đang muốn có (1)\_\_\_\_\_ vóc dáng nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nền tảng thể dục trực tuyến của chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các bài tập tốt nhất phù hợp với lịch trình của bạn. Cho dù bạn thích yoga, tim mạch hay rèn luyện sức mạnh, chúng tôi đều có bài tập dành cho mọi người. Bạn có thể (2)\_\_\_\_\_ các bài tập của chúng tôi mọi lúc, mọi nơi mà không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào. Thêm vào đó, các huấn luyện viên chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp (3)\_\_\_\_\_ vóc dáng của bạn và cung cấp các mẹo để cải thiện. Đừng chần chừ (4)\_\_\_\_\_ mục tiêu thể dục của bạn – hãy đăng ký ngay hôm nay và tận hưởng một tháng tập luyện miễn phí! Bất kể trình độ thể dục của bạn như thế nào, bạn sẽ (5)\_\_\_\_\_ kết quả và cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Hãy nhớ rằng, hành trình của bạn (6)\_\_\_\_\_ bắt đầu từ bước đầu tiên.

**Câu hỏi 1:**A. tắt                 B. vào                         C. lên                         D. vào

**Câu hỏi 2:**A. bỏ qua         .           B. truy cập                 C. hoàn thành         .           D. bỏ qua

**Câu hỏi 3:**A. lấy                 B. khuyên                 C. sửa                 .           D. thích nghi

**Câu hỏi 4:**A. đạt tới                 B. tìm thấy                 C. nhìn                 D. tìm kiếm

**Câu hỏi 5:**A. xem                 B. xem                 C. mua                 D. bỏ qua

**Câu hỏi 6:**A. bắt đầu         B. hoàn thành                  C. đồng ý                 D. kết thúc

***Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12.***

**Tips for Better Time Management**

 Want to get more done in less time? Follow these strategies for improving your productivity and focus!

**Common Struggles:** Many people (7)\_\_\_\_\_ effective time management, leading to stress and unfinished tasks. Research shows that nearly 70% of workers feel overwhelmed by their workload.

**Actionable Solutions!**

* Prioritize your tasks! Start by making a to-do list and (8)\_\_\_\_\_ the most important tasks first.
* Break down big projects! Tackling a large project can be daunting, but breaking it into smaller, manageable parts helps (9)\_\_\_\_\_ progress without feeling overwhelmed.
* Avoid distractions! (10)\_\_\_\_\_ multitasking, focus on one task at a time to (11)\_\_\_\_\_ your efficiency.
* Take breaks! Give yourself regular breaks to rest and recharge, which can help maintain a higher (12)\_\_\_\_\_ of productivity.

**Question 7.** A. lack                 B. excel                 C. organize                         D. have  
**Question 8.** A. skip                 B. compete                C. avoid                        D. tackle  
**Question 9.** A.install                     B.pause                 C. ensure                         D. discourage  
**Question 10**. A. Instead of         B. Due to                 C. While                         D. In case of  
**Question 11.** A. slow                     B. boost                 C. limit                         D. stop  
**Question 12.** A. level                     B. drop                 C. decrease                         D. soar

***Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 .***

**Mẹo quản lý thời gian tốt hơn**

Bạn muốn hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn? Hãy làm theo các chiến lược sau để cải thiện năng suất và sự tập trung của bạn!

**Những khó khăn thường gặp:**Nhiều người (7)\_\_\_\_\_ quản lý thời gian hiệu quả, dẫn đến căng thẳng và các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nghiên cứu cho thấy gần 70% người lao động cảm thấy quá tải bởi khối lượng công việc của họ.

**Giải pháp khả thi!**

* Ưu tiên các nhiệm vụ của bạn! Bắt đầu bằng cách lập danh sách việc cần làm và (8)\_\_\_\_\_ những nhiệm vụ quan trọng nhất trước.
* Chia nhỏ các dự án lớn! Giải quyết một dự án lớn có thể là điều đáng sợ, nhưng chia nhỏ thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn sẽ giúp (9) \_\_\_\_\_ tiến triển mà không cảm thấy quá tải.
* Tránh sự sao nhãng! (10)\_\_\_\_\_ đa nhiệm, tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm để (11)\_\_\_\_\_ hiệu quả của bạn.
* Nghỉ giải lao! Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi thường xuyên để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, điều này có thể giúp duy trì năng suất cao hơn (12)\_\_\_\_\_.

**Câu hỏi 7.**   A. thiếu                 B. excel                 C. organize                         D. have  
**Câu hỏi 8 .**A. bỏ qua         B. compete                 C. avoid                         D. tackle  
**Câu hỏi 9 .**A. in stall         B. pause                 C. đảm bảo                         D. làm nản lòng  
**Câu hỏi 10**. A. Thay vì         B. Do                         C. Trong khi         .                   D. Trong trường hợp  
**Câu hỏi 11 .**A. chậm                    B. tăng                         C. giới hạn                         D. dừng lại  
**Câu hỏi 12 .**A. mức                    B. thả                            C. giảm                         D. tăng vọt

***Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing questions from 13 to 17.***

**Question 13.** a. David: Hey, Sarah! You’ve been traveling a lot lately, right?  
                     b. David: That's amazing! How was the experience?  
                     c. Sarah: Hi, David! Yes, I just got back from Europe.

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

**Question 14.** a. Kate: I’m starting with landscapes, but I want to try portraits eventually.

                      b. Kate: I’ve decided to take up painting as a hobby.  
                     c. Anna: That sounds like a lot of fun!  
                     d. Kate: Yeah, it helps me relax after work.  
                     e. Anna: What kind of painting are you doing?

                      A. a-c-e-b-d                B. b-c-d-e-a                C. a-d-c-e-b                D. a-b-d-c-e

**Question 15.** Hi Josh,  
                     a. I managed to fix the issue with my laptop, thanks to your advice.  
                     b. It was just a small technical glitch, but I wouldn't have figured it out on my own.  
                     c. Now it’s running smoothly, and I can get back to work.  
                     d. By the way, let’s grab coffee sometime next week!  
                     e. I’d love to hear about your latest project.  
                    Best,  
                    Emma

                      A. a-b-c-d-e                B. b-a-d-c-e                C. a-c-b-e-d                D. a-b-e-c-d

**Question 16.** a. Having a daily routine really keeps me organized.  
                      b. I start my day with a short meditation session followed by a healthy breakfast.  
                      c. Then, I plan out my tasks and set aside time for each.  
                      d. This helps me stay productive throughout the day without feeling overwhelmed.  
                      e. In the end, I feel much more accomplished and balanced.

                      A. a-c-b-d-e                B. a-b-c-d-e                C. b-c-a-e-d                D. a-d-c-b-e

**Question 17.** a. The local park has been renovated and now features a brand-new playground.  
                     b. However, the increase in visitors has led to some littering issues.  
                     c. Many families and children enjoy spending time there on weekends.  
                     d. To address this, the city plans to install more trash bins and hire extra staff for maintenance.  
                     e. Overall, it’s a great improvement, but keeping the park clean will require community effort.

                      A. a-c-b-d-e                B. a-b-e-c-d                C. a-c-d-b-e                D. a-d-b-c-e

***Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 .***

**Câu hỏi 13.**a. David: Này, Sarah! Dạo này bạn đi du lịch nhiều quá, đúng không?  
b. David: Tuyệt quá! Trải nghiệm thế nào?  
c. Sarah: Chào David! Vâng, tôi vừa trở về từ châu Âu.

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

**Câu hỏi 14.**a. Kate: Tôi đang bắt đầu với ảnh phong cảnh, nhưng sau này tôi muốn thử chụp ảnh chân dung.

b. Kate: Tôi đã quyết định lấy việc vẽ tranh làm sở thích.  
c. Anna: Nghe có vẻ rất thú vị!  
d. Kate: Đúng vậy, nó giúp tôi thư giãn sau giờ làm việc.  
e. Anna: Bạn đang vẽ loại tranh nào?

A. a-c-e-b-d                 B. b-c-d-e-a                 C. a-d-c-e-b                 D. a-b-d-c-e

**Câu hỏi 15.**Xin chào Josh,  
a. Tôi đã khắc phục được sự cố với máy tính xách tay của mình, nhờ lời khuyên của bạn.  
b. Đó chỉ là một trục trặc kỹ thuật nhỏ, nhưng tôi không thể tự mình tìm ra được.  
c. Bây giờ nó chạy trơn tru và tôi có thể quay lại làm việc.  
d. Nhân tiện, chúng ta hãy cùng uống cà phê vào lúc nào đó vào tuần tới nhé!  
e. Tôi rất muốn nghe về dự án mới nhất của bạn.  
Thân ái,  
Emma

                      A. a-b-c-d-e                 B. b-a-d-c-e                 C. a-c-b-e-d                 D. a-b-e-c-d

**Câu hỏi 16.**a. Có một thói quen hàng ngày thực sự giúp tôi ngăn nắp.  
b. Tôi bắt đầu ngày mới bằng một buổi thiền ngắn sau đó là bữa sáng lành mạnh.  
c. Sau đó, tôi lên kế hoạch cho các nhiệm vụ của mình và dành thời gian cho từng nhiệm vụ.  
d. Điều này giúp tôi duy trì năng suất trong suốt cả ngày mà không cảm thấy quá tải.  
e. Cuối cùng, tôi cảm thấy hoàn thành và cân bằng hơn nhiều.

A. a-c-b-d-e                 B. a-b-c-d-e                 C. b-c-a-e-d                 D. a-d-c-b-e

**Câu hỏi 17.**a. Công viên địa phương đã được cải tạo và hiện có một sân chơi hoàn toàn mới.  
b. Tuy nhiên, lượng khách tham quan tăng đã dẫn đến một số vấn đề về xả rác.  
c. Nhiều gia đình và trẻ em thích dành thời gian ở đó vào cuối tuần.  
d. Để giải quyết vấn đề này, thành phố có kế hoạch lắp đặt thêm thùng rác và thuê thêm nhân viên để bảo trì.  
e. Nhìn chung, đây là một cải thiện tuyệt vời, nhưng việc giữ gìn công viên sạch sẽ đòi hỏi nỗ lực của cộng đồng.

                      A. a-c-b-de                 B. a-b-e-c-d                 C. a-c-d-b-e                 D. a-d-b-c-e

***Read the following passage about effective English language learning and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from from 18 to 22.***

Learning a new language, especially English, can be both challenging and rewarding. To maximize your language learning potential, it's essential to adopt effective strategies. (18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By understanding your learning style and setting clear goals, you can create a personalized learning plan.

One of the most effective ways to improve your English is through consistent practice. (19) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. This could involve reading books, articles, or news, watching movies or TV shows, or listening to English songs or podcasts.

To enhance your speaking skills, it's crucial to engage in regular conversation practice. (20) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Joining language exchange groups or finding a language partner can provide opportunities to practice speaking and receive feedback.

While practice is essential, it's equally important to learn correct grammar and vocabulary. (21) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Using grammar books, online resources, or language apps can help you master the rules of English grammar.

In conclusion, effective English language learning requires a combination of consistent practice, strategic learning, and a positive mindset. (22) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. By embracing these strategies, you can achieve your English language goals and open up new opportunities.

**Question 18.** A. However, learning a new language can be time-consuming.

B. It is important to identify your strengths and weaknesses.

C. Many language learning apps are available to help you practice.

D. English is the most widely spoken language in the world.

**Question 19.** A. Immerse yourself in the language as much as possible.

B. It's important to set realistic goals for your language learning journey.

C. Learning grammar rules can be tedious, but it's necessary.

D. Speaking English fluently requires a lot of practice.

**Question 20.** A. Speaking English fluently requires a lot of practice.

B. It's important to find a language learning method that suits your style.

C. Reading English books and articles can improve your vocabulary.

D. Listening to English songs and podcasts can help you improve your pronunciation.

**Question 21.** A. It's important to find a language learning method that suits your style.

B. Reading English books and articles can improve your vocabulary.

C. Listening to English songs and podcasts can help you improve your pronunciation.

D. Grammar is the foundation of any language.

**Question 22.** A. In conclusion, learning a new language can be a challenging but rewarding experience.

B. Therefore, it's important to stay motivated and persistent.

C. However, don't be afraid to make mistakes.

D. By setting clear goals and working hard, you can achieve your language learning goals.

***Đọc đoạn văn sau về cách học tiếng Anh hiệu quả và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 18 đến 22 .***

Học một ngôn ngữ mới, đặc biệt là tiếng Anh, có thể vừa đầy thử thách vừa bổ ích. Để tối đa hóa tiềm năng học ngôn ngữ của bạn, điều cần thiết là phải áp dụng các chiến lược hiệu quả. ( 18 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách hiểu phong cách học tập của mình và đặt ra các mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tạo ra một kế hoạch học tập được cá nhân hóa.

Một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện tiếng Anh của bạn là thông qua việc thực hành thường xuyên. ( 19 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Điều này có thể bao gồm việc đọc sách, bài viết hoặc tin tức, xem phim hoặc chương trình truyền hình hoặc nghe các bài hát hoặc podcast tiếng Anh.

Để nâng cao kỹ năng nói của bạn, điều quan trọng là phải tham gia thực hành giao tiếp thường xuyên. (2 0 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Tham gia các nhóm trao đổi ngôn ngữ hoặc tìm một người bạn nói ngôn ngữ có thể mang đến cơ hội thực hành nói và nhận phản hồi.

Mặc dù thực hành là điều cần thiết, nhưng việc học ngữ pháp và từ vựng chính xác cũng quan trọng không kém. (2 1 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Sử dụng sách ngữ pháp, tài nguyên trực tuyến hoặc ứng dụng ngôn ngữ có thể giúp bạn nắm vững các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh.

Tóm lại, việc học tiếng Anh hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa thực hành nhất quán, học tập có chiến lược và tư duy tích cực. (2 2 ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Bằng cách áp dụng các chiến lược này, bạn có thể đạt được mục tiêu học tiếng Anh của mình và mở ra những cơ hội mới.

**Câu hỏi 1 8 .**A. Tuy nhiên, việc học một ngôn ngữ mới có thể tốn nhiều thời gian.

B. Điều quan trọng là xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

C. Có nhiều ứng dụng học ngôn ngữ giúp bạn luyện tập.

D. Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

**Câu hỏi 1 9 .** A. Đắm mình vào ngôn ngữ càng nhiều càng tốt.

B. Điều quan trọng là phải đặt ra những mục tiêu thực tế cho hành trình học ngôn ngữ của bạn.

C. Việc học các quy tắc ngữ pháp có thể rất nhàm chán, nhưng lại cần thiết.

D. Nói tiếng Anh lưu loát đòi hỏi phải luyện tập rất nhiều.

**Câu hỏi 20 .** A. Nói tiếng Anh lưu loát đòi hỏi phải luyện tập rất nhiều.

B. Điều quan trọng là phải tìm ra phương pháp học ngôn ngữ phù hợp với phong cách của bạn.

C. Đọc sách và bài viết tiếng Anh có thể cải thiện vốn từ vựng của bạn.

D. Nghe các bài hát và podcast tiếng Anh có thể giúp bạn cải thiện khả năng phát âm.

**Câu hỏi 21. A.**Điều quan trọng là phải tìm ra phương pháp học ngôn ngữ phù hợp với phong cách của bạn.

B. Đọc sách và bài viết tiếng Anh có thể cải thiện vốn từ vựng của bạn.

C. Nghe các bài hát và podcast tiếng Anh có thể giúp bạn cải thiện khả năng phát âm.

D. Ngữ pháp là nền tảng của bất kỳ ngôn ngữ nào.

**Câu hỏi 22.**A. Tóm lại, việc học một ngôn ngữ mới có thể là một trải nghiệm đầy thử thách nhưng cũng rất bổ ích **.**

B. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì động lực và sự kiên trì.

C. Tuy nhiên, đừng sợ mắc lỗi.

D. Bằng cách đặt ra mục tiêu rõ ràng và làm việc chăm chỉ, bạn có thể đạt được mục tiêu học ngôn ngữ của mình.

***Read the following passage about career paths and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 23 to 30.***

Choosing a career path is a significant decision that can impact an individual's life in various ways. Many factors influence this decision, including personal interests, skills, and market demand. It's essential to find a career that aligns with one's passions and strengths to ensure long-term satisfaction and success.

One popular career path is in the field of technology. With the ***rapid*** advancement of technology, there is a growing demand for professionals with expertise in areas such as software development, cybersecurity, and data analysis. These careers not only offer high salaries but also opportunities for continuous learning and growth.

Another promising field is healthcare. Careers in healthcare, such as nursing, medical research, and healthcare administration, provide a chance to make a meaningful impact on people's lives. The healthcare industry is also known for ***its***job stability and growth potential.

Education is another ***vital*** sector that offers rewarding career paths. Teachers, school administrators, and education consultants play a crucial role in shaping the future by educating the next generation. Despite the challenges, careers in education are fulfilling and offer opportunities for professional development.

Entrepreneurship is an alternative career path that attracts many individuals. Starting a business involves risks but also offers the potential for significant rewards. Entrepreneurs have the freedom to innovate and create solutions that can benefit society.

**Question 23.**Which of the following is NOT mentioned as a factor influencing career choice?

 A. Personal interests         B. Market demand                 C. Job location                 D. Skills

**Question 24.**The word ***"rapid"*** in paragraph 2 is closest in meaning to:

A. slow                         B. fast                         C. steady                         D. brief

**Question 25.**The word ***"its"***in paragraph 3 refers to:

A. career paths                                                 B. healthcare industry

C. meaningful impacts                                         D. opportunities

**Question 26.**The word ***"vital"*** in paragraph 4 could be best replaced by:

A. insignificant                 B. minor                         C. essential                         D. optional

**Question 27.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 5?

A. Entrepreneurship is the only viable career path.

B. Starting a business is risk-free and always successful.

C. Entrepreneurship offers the potential for significant rewards despite the risks.

D. Entrepreneurs cannot create solutions that benefit society.

**Question 28.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Technology careers offer limited opportunities for growth.

B. Healthcare careers lack job stability.

C. Careers in education are fulfilling and offer professional development.

D. Entrepreneurship is a risk-free career path.

**Question 29.**In which paragraph does the writer mention the importance of continuous learning?

 A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

**Question 30.**In which paragraph does the writer explore the role of educators?

 A. Paragraph 1         B. Paragraph 2         C. Paragraph 3         D. Paragraph 4

***Đọc đoạn văn sau về con đường sự nghiệp và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30.***

Lựa chọn con đường sự nghiệp là một quyết định quan trọng có thể tác động đến cuộc sống của một cá nhân theo nhiều cách khác nhau. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này, bao gồm sở thích cá nhân, kỹ năng và nhu cầu thị trường. Điều cần thiết là tìm một nghề nghiệp phù hợp với đam mê và thế mạnh của một người để đảm bảo sự hài lòng và thành công lâu dài.

Một con đường sự nghiệp phổ biến là trong lĩnh vực công nghệ. Với sự tiến bộ ***nhanh chóng***của công nghệ, nhu cầu về các chuyên gia có chuyên môn trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, an ninh mạng và phân tích dữ liệu ngày càng tăng. Những nghề nghiệp này không chỉ mang lại mức lương cao mà còn có cơ hội học tập và phát triển liên tục.

Một lĩnh vực đầy hứa hẹn khác là chăm sóc sức khỏe. Các nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như điều dưỡng, nghiên cứu y khoa và quản lý chăm sóc sức khỏe, mang đến cơ hội tạo ra tác động có ý nghĩa đến cuộc sống của mọi người. Ngành chăm sóc sức khỏe cũng được biết đến với ***sự***ổn định công việc và tiềm năng tăng trưởng.

Giáo dục là một lĩnh vực ***quan trọng khác***cung cấp các con đường sự nghiệp bổ ích. Giáo viên, quản lý trường học và cố vấn giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai bằng cách giáo dục thế hệ tiếp theo. Bất chấp những thách thức, sự nghiệp trong giáo dục vẫn viên mãn và mang đến cơ hội phát triển chuyên môn.

Khởi nghiệp là một con đường sự nghiệp thay thế thu hút nhiều cá nhân. Khởi nghiệp có rủi ro nhưng cũng có tiềm năng mang lại phần thưởng đáng kể. Các doanh nhân có quyền tự do đổi mới và tạo ra các giải pháp có thể mang lại lợi ích cho xã hội.

**Câu hỏi 23.**Yếu tố nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như là yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp?

A. Sở thích cá nhân         B. Nhu cầu thị trường                 C. Địa điểm làm việc                 D. Kỹ năng

**Câu hỏi 24.**Từ ***“rapid”***ở đoạn 2 có nghĩa gần nhất với:

A. chậm                         B. nhanh                         C. ổn định                         D. ngắn gọn

**Câu hỏi 25.**Từ ***“ its ”***ở đoạn 3 đề cập đến:

A. con đường sự nghiệp                                                 B. ngành chăm sóc sức khỏe

C. tác động có ý nghĩa                                         D. cơ hội

**Câu hỏi 26.**Từ ***“vital”***ở đoạn 4 có thể được thay thế tốt nhất bằng:

A. không đáng kể                 B. nhỏ                         C. thiết yếu                         D. tùy chọn

**Câu hỏi 27.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 5?

A. Khởi nghiệp là con đường sự nghiệp khả thi duy nhất.

B. Khởi nghiệp kinh doanh không có rủi ro và luôn thành công.

C. Tinh thần kinh doanh có khả năng mang lại những phần thưởng đáng kể mặc dù có rủi ro.

D. Doanh nhân không thể tạo ra các giải pháp có lợi cho xã hội.

**Câu hỏi 28.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Nghề nghiệp công nghệ có ít cơ hội phát triển.

B. Nghề chăm sóc sức khỏe không có tính ổn định công việc.

C. Nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục mang lại sự viên mãn và phát triển chuyên môn.

D. Khởi nghiệp là con đường sự nghiệp không có rủi ro.

**Câu hỏi 29.**Đoạn văn nào tác giả đề cập đến tầm quan trọng của việc học tập liên tục?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 4

**Câu hỏi 30.**Trong đoạn văn nào, tác giả khám phá vai trò của nhà giáo dục?

A. Đoạn 1         B. Đoạn 2         C. Đoạn 3         D. Đoạn 4

***Read the following passage about the impact of social media on mental health and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

[I] In recent years, social media platforms have become a central part of daily life, offering users countless ways to connect, share, and communicate. [II] While these platforms offer many advantages, experts have noted rising concerns about their effects on mental health, particularly among young people (Smith & Anderson, 2018). [III] Studies reveal that excessive social media use can contribute to feelings of anxiety, depression, and loneliness, despite its intention to promote connection and social interaction (Twenge & Campbell, 2019). [IV]

A primary reason for these mental health concerns is the tendency for social media users to compare themselves to others. Platforms like Instagram and Facebook often highlight idealized lifestyles, leading users to feel inadequate about their own lives. Additionally, the constant notifications and messages contribute to a ***"fear of missing out,"*** or FOMO, which keeps individuals in a cycle of checking their phones, often reducing the quality of sleep and overall well-being.

There is also a growing body of research suggesting a link between social media use and decreased attention spans. When users frequently switch between apps and notifications, ***their*** ability to focus for extended periods may diminish (Rosen, 2019). This shift in attention can interfere with productivity, especially in academic and professional settings, where sustained focus is essential.

Addressing these challenges requires a multi-faceted approach. Some mental health professionals suggest limiting screen time and setting boundaries, such as "device-free" hours before bedtime. Others recommend engaging in offline activities, like reading or exercising, to reduce dependence on social media and build healthier habits. According to psychologists, such strategies can ***enhance***mental resilience and allow for more meaningful, balanced relationships (Robinson & Smith, 2020).

(Adapted from *Social Media and Mental Health Research* by Twenge, Rosen, and colleagues)

**Question 31.**Where in paragraph I does the following sentence best fit?

**Young people are particularly affected due to their high engagement with these platforms.**

A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                D. [IV]

**Question 32.**The phrase ***"fear of missing out"*** in paragraph 2 could be best replaced by \_\_\_\_.

A. longing to interact                        B. desire to know  
C. worry of exclusion                        D. aim of satisfaction

**Question 33.**The word ***"their"*** in paragraph 3 refers to \_\_\_\_.

A. users                B. researchers        C. notifications        D. professionals

**Question 34.**According to paragraph 2, which of the following is NOT an effect of social media on mental health?

A. improved self-esteem                        B. increased anxiety  
C. fear of missing out                        D. sleep disruption

**Question 35.**Which of the following best summarizes paragraph 3?

A. Social media contributes to concentration issues that affect users’ academic achievements.  
B. Notifications and app-switching harm the focus needed in professional environments.  
C. Frequent notifications on social media can decrease users' attention spans and productivity.  
D. Distractions from social media only affect students’ performance negatively.

**Question 36.**The word ***"enhance"*** in paragraph 4 is OPPOSITE in meaning to \_\_\_\_.

A. diminish                B. reinforce                C. intensify                D. appreciate

**Question 37.**Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Notifications have a minor impact on users’ attention spans.  
B. Offline activities can help improve mental health by limiting social media use.  
C. Social media’s primary effect is fostering productivity and interaction.  
D. Screen time restrictions are not necessary for mental health.

**Question 38.**Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

A. A balanced approach is required to mitigate the harmful impacts of social media.  
B. Mental health professionals are solely responsible for regulating social media use.  
C. With consistent screen time, individuals can build healthier online habits.  
D. Dependence on social media requires a combination of therapeutic techniques.

**Question 39.**Which of the following can be inferred from the passage?

A. Social media platforms generally have a positive influence on young users.  
B. Social media-related anxiety is often temporary and not very impactful.  
C. Balanced social media usage, along with offline activities, can reduce stress.  
D. FOMO and lack of attention are uncommon issues among young users.

**Question 40.**Which of the following best summarizes the passage?

A. Social media, despite its benefits, presents mental health risks like anxiety and distraction, particularly among young users, and managing screen time can mitigate these effects.  
B. The use of social media helps improve relationships and communication but reduces the attention spans of its users.  
C. Social media is harmful to all users, causing loneliness and detachment, and must be restricted in all settings.  
D. Platforms like Instagram and Facebook serve as effective tools for social bonding, minimizing the effects of anxiety and low self-esteem.

***Đọc đoạn văn sau về tác động của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 31 đến 40.***

[I] Trong những năm gần đây, các nền tảng truyền thông xã hội đã trở thành một phần trung tâm của cuộc sống hàng ngày, cung cấp cho người dùng vô số cách để kết nối, chia sẻ và giao tiếp. [II] Mặc dù các nền tảng này mang lại nhiều lợi thế, các chuyên gia đã lưu ý đến những lo ngại ngày càng tăng về tác động của chúng đối với sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi (Smith & Anderson, 2018). [III] Các nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng quá nhiều phương tiện truyền thông xã hội có thể góp phần gây ra cảm giác lo lắng, trầm cảm và cô đơn, mặc dù mục đích của nó là thúc đẩy kết nối và tương tác xã hội (Twenge & Campbell, 2019). [IV]

Một lý do chính cho những lo ngại về sức khỏe tâm thần này là xu hướng so sánh bản thân với người khác của người dùng mạng xã hội. Các nền tảng như Instagram và Facebook thường nhấn mạnh vào lối sống lý tưởng, khiến người dùng cảm thấy không thỏa đáng về cuộc sống của chính họ. Ngoài ra, các thông báo và tin nhắn liên tục góp phần gây ra ***"nỗi sợ bị bỏ lỡ"***hay FOMO, khiến mọi người luôn trong chu kỳ kiểm tra điện thoại, thường làm giảm chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra còn có một khối lượng nghiên cứu ngày càng tăng cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và khả năng tập trung giảm. Khi người dùng thường xuyên chuyển đổi giữa các ứng dụng và thông báo, khả năng tập trung trong thời gian dài ***của họ***có thể giảm (Rosen, 2019). Sự thay đổi sự chú ý này có thể ảnh hưởng đến năng suất, đặc biệt là trong môi trường học thuật và chuyên nghiệp, nơi mà sự tập trung liên tục là điều cần thiết.

Giải quyết những thách thức này đòi hỏi một cách tiếp cận đa diện . Một số chuyên gia sức khỏe tâm thần đề xuất hạn chế thời gian sử dụng màn hình và đặt ra ranh giới, chẳng hạn như "giờ không thiết bị" trước khi đi ngủ. Những người khác đề xuất tham gia các hoạt động ngoại tuyến, như đọc sách hoặc tập thể dục, để giảm sự phụ thuộc vào phương tiện truyền thông xã hội và xây dựng thói quen lành mạnh hơn. Theo các nhà tâm lý học, các chiến lược như vậy có thể ***tăng cường***khả năng phục hồi tinh thần và cho phép các mối quan hệ có ý nghĩa và cân bằng hơn (Robinson & Smith, 2020).

(Trích từ *Nghiên cứu về phương tiện truyền thông xã hội và sức khỏe tâm thần*của Twenge, Rosen và các đồng nghiệp)

**Câu hỏi 31.**Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn I?

**Những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng đặc biệt do họ tương tác nhiều với các nền tảng này.**

A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                 D. [IV]

**Câu hỏi 32.**Cụm từ ***“sợ bỏ lỡ”***ở đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_.

A. khao khát tương tác                         B. mong muốn biết  
C. lo lắng về sự loại trừ                         D. mục đích thỏa mãn

**Câu hỏi 33.**Từ ***"their"***ở đoạn 3 đề cập đến \_\_\_\_.

A. người dùng                 B. nhà nghiên cứu         C. thông báo         D. chuyên gia

**Câu hỏi 34.**Theo đoạn 2, điều nào sau đây KHÔNG phải là tác động của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần?

A. lòng tự trọng được cải thiện                         B. lo lắng tăng lên  
C. sợ bỏ lỡ                         D. rối loạn giấc ngủ

**Câu hỏi 35.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

A. Phương tiện truyền thông xã hội góp phần gây ra các vấn đề về khả năng tập trung ảnh hưởng đến thành tích học tập của người dùng.  
B. Thông báo và chuyển đổi ứng dụng gây hại cho sự tập trung cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.  
C. Thông báo thường xuyên trên phương tiện truyền thông xã hội có thể làm giảm khả năng tập trung và năng suất của người dùng.  
D. Sự xao nhãng từ phương tiện truyền thông xã hội chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của học sinh.

**Câu hỏi 36.**Từ ***"enhance"***ở đoạn 4 trái nghĩa với \_\_\_\_.

A. giảm bớt                 B. tăng cường                 C. tăng cường                 D. đánh giá cao

**Câu hỏi 37.**Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG?

A. Thông báo có tác động nhỏ đến khả năng tập trung của người dùng.  
B. Các hoạt động ngoại tuyến có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần bằng cách hạn chế sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.  
C. Tác động chính của phương tiện truyền thông xã hội là thúc đẩy năng suất và tương tác. D. Không cần hạn chế thời gian sử dụng màn hình đối với sức khỏe tinh thần.

**Câu hỏi 38.**Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 4?

A. Cần có cách tiếp cận cân bằng để giảm thiểu tác động có hại của mạng xã hội.  
B. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần chịu trách nhiệm duy nhất trong việc điều chỉnh việc sử dụng mạng xã hội. C. Với thời gian sử dụng màn hình nhất quán, cá nhân có thể xây dựng thói quen trực tuyến lành mạnh hơn. D. Sự phụ thuộc vào mạng xã hội đòi hỏi sự kết hợp của các kỹ thuật trị liệu.

**Câu hỏi 39.**Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

A. Các nền tảng truyền thông xã hội thường có ảnh hưởng tích cực đến người dùng trẻ.  
B. Lo lắng liên quan đến truyền thông xã hội thường chỉ là tạm thời và không có tác động lớn.  
C. Sử dụng truyền thông xã hội cân bằng, cùng với các hoạt động ngoại tuyến, có thể làm giảm căng thẳng.  
D. FOMO và thiếu chú ý là những vấn đề không phổ biến ở người dùng trẻ.

**Câu hỏi 40.**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Mạng xã hội, mặc dù có lợi ích, vẫn gây ra những rủi ro về sức khỏe tâm thần như lo lắng và mất tập trung, đặc biệt là ở những người dùng trẻ tuổi, và việc quản lý thời gian sử dụng màn hình có thể làm giảm những tác động này.  
B. Việc sử dụng mạng xã hội giúp cải thiện các mối quan hệ và giao tiếp nhưng lại làm giảm khả năng tập trung của người dùng. C. Mạng xã hội có hại cho tất cả người dùng, gây ra sự cô đơn và xa cách, và phải bị hạn chế trong mọi bối cảnh. D. Các nền tảng như Instagram và Facebook đóng vai trò là công cụ hiệu quả để gắn kết xã hội, giảm thiểu tác động của sự lo lắng và lòng tự trọng thấp.

---------HẾT---------

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

*- Giám thị không giải thích gì thêm.*