|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ PHÁT TRIỂN TỪ ĐỀ MINH HỌA****ĐỀ THI THAM KHẢO****SỐ 6** | **KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024****Bài thi: TIẾNG ANH***Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề* |

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

**Question 1**. **A.** homemaker **B.** clothes **C.** close **D.** bond

**Question 2**. **A.** teach **B.** teenager **C.** connection **D.** appreciate

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

**Question 3**. **A.** express                 **B.** depend                   **C.** discuss                    **D.** struggle

**Question 4**. **A.** solution              **B.** principal                **C.** passenger               **D.** continent

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

**Revenge Bedtime Procrastination**

 “Revenge bedtime procrastination” is a term that describes the decision to sacrifice sleep for leisure activities, **(5)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ this is driven by a daily schedule that lacks free time. For people in high-stress jobs that take up the **(6)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of their day, revenge bedtime procrastination is a way to find a few hours of entertainment even though it results in insufficient sleep.

 Sleep procrastination can take several different forms. One form involves delaying the act of getting into bed (bedtime procrastination), while **(7)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is more about delaying the time of trying to fall asleep once in bed (while-in-bed procrastination). The English term “revenge bedtime procrastination” emerged from a translation of an expression in Chinese that **(8)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ frustration caused by long, stressful working hours that left little time for personal enjoyment. In this way, bedtime procrastination is seen as a way to get “revenge” on daytime hours for people (**9**)\_\_\_\_\_\_\_\_ have little or no free time.

 (Adapted from sleepfoundation.org)

**Question 5: A.** so **B.** and **C.** or **D.** but

**Question 6: A.** pile **B.** bulk **C.** mass  **D.** heap

**Question 7: A.** another **B.** others **C.** other **D.** the other

**Question 8: A.** relieved **B.** revealed **C.** released **D.** reflected

**Question 9: A.** who **B.** what **C.** that **D.** which

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

**Question 10**. The children \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ that school receive a good education.

 **A.** who attends     **B.** attending  **C.** attended  **D.** have attending

**Question 11:** I think spring is \_\_\_\_\_\_\_\_\_ season of the year.

 **A.** beautiful **B.** very beautiful **C.** more beautiful **D.** the most beautiful

**Question 12**. I will send you some postcards, \_\_\_\_\_\_.

 **A.** until I will arrive at the destination                     **B.** as soon as I arrive at the destination

 **C.** when I arrived at the destination                        **D.** after I had arrived at the destination

**Question 13**. The Iphone 14 Pro Max is very popular \_\_\_\_\_ young adults because of its notable features.

 **A.** with            **B.** on           **C.** for        **D.** about

**Question 14**. The flowers in our school garden are very beautiful, \_\_\_\_\_\_\_?

 **A.** aren’t we        **B.** is it           **C.** isn’t he    **D.** aren’t they

**Question 15**. The concert is expected to attract a lot of audience, so you should book \_\_\_\_\_\_\_ tickets in advance.

 **A.** a     **B.** an   **C.** the  **D.** x

**Question 16**. Oprah Winfrey has been an important role model for black American women, breaking down many invisible \_\_\_\_\_\_\_.

 **A.** barriers        **B.** trends         **C.** gaps     **D.** races

**Question 17**. I am thinking of changing my current job because I can’t \_\_\_\_\_\_\_ my low salary.

 **A.** live on    **B.** pay out **C.** save up **D.** set out

**Question 18** If you’ve finished \_\_\_\_\_\_\_\_ the dictionary, I’d like to borrow it.

 **A.** to have used **B.** to use **C.** using **D.** having used

**Question 19**. The ceremony will be boring, but I suggest you still \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in an appearance.

 **A.** bring **B.** place **C.** set**D.** put

**Question 20**. When she came home from school yesterday, her mother \_\_\_\_\_\_\_in the kitchen.

 **A.** cooked    **B.** was cooking **C.** is cooking     **D.** cooks

**Question 21**. He only receives a \_\_\_\_\_\_\_\_ salary every month, but it allowed him to make ends meet.

 **A.** simple **B.** modest **C.** humble **D.** lowly

**Question 22: “**What a beautiful shirt you’re wearing!” “Thank you. It \_\_\_\_\_\_\_\_ especially for me by my mother last week.”

 **A.** is made **B.** has made **C.** made **D.** was made

**Question 23**. For a public campaign to\_\_\_\_\_\_\_, it is important to make use of existing social organizations as well as other relations.

 **A.** successful    **B.** success   **C.** succeed   **D.** successfully

**Question 24**. Don’t make a(n) \_\_\_\_\_\_ of going to bed late, Yumi. It’s only going to harm you.

 **A.** custom**B.** habit**C.** pattern**D.** routine

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

 As we explore outer space, we are also been creating a bit of a mess. Orbiting our planet are thousands of dead satellites, along with bits of machinery from all the rockets we’ve launched over the years. And one day, these objects that we leave in space – which are called space debris or space junk – could pose serious issues.

 All space junk are man-made objects launched from Earth, which remain in orbit until they re-enter the atmosphere. Some objects in lower orbits of a few hundred kilometres often re-enter the atmosphere quite fast and then burn up before reaching the ground. But junk and dead satellites that are left at higher altitudes of 36,000 kilometres, can continue to circle Earth for hundreds or even thousands of years.

 Even the smallest pieces of space junk can travel at speeds up to 28,000 kilometres per hour, presenting great risks to satellites functioning around the Earth. As a result of this, **they** have to actively move out of the way to avoid getting hit. In total, across all satellites, hundreds of collision avoidance manoeuvres are performed every year, including by the International Space Station (ISS), where astronauts live. Fortunately, collisions **scarcely** happen and when they do, there has been no serious loss.

 The United Nations have called for the removal of satellites from orbit, and several companies around the world have come up with creative solutions, including removing dead satellites from orbit and dragging them back into the atmosphere, where they will burn up. However, these methods are only useful for large satellites orbiting Earth. For now, we can only wait for smaller pieces of debris to naturally re-enter Earth’s atmosphere.

(Adapted from nhm.ac.uk/discover)

**Question 25:** What is the passage mainly about?

 **A.** Benefits of keeping outer space clean     **B.** How satellites avoid hitting space junk

 **C.** The problem of space debris   **D.** Innovative ways to clean up space

**Question 26:** In paragraph 2, what do we learn about space debris or space junk?

 **A.** Most space debris are created and sent into space by humans.

 **B.** Space junk at lower altitudes usually returns to Earth quickly.

 **C.** A lot of space debris burn up as they go near the Earth’s atmosphere.

 **D.** When satellites are dead, they circle the Earth for thousands of years.

**Question 27:** The word “**They**” in paragraph 3 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **A.** pieces     **B.** speeds      **C.** risks      **D.** satellites

**Question 28:** The word “**scarcely**” in paragraph 3 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **A.** slightly   **B.** rarely    **C.** faintly **D.** roughly

**Question 29:** Which of the following is TRUE, according the passage?

 **A.** Dead satellites are the most common type of space junk.

 **B.** The bigger a piece of space debris is, the faster it can travel.

 **C.** The ISS help satellites avoid collisions hundreds of times yearly.

 **D.** There is currently no method to remove smaller space junk from orbit.

**Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.**

**Question 30**. John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents. He asked a local passer-by the way to the post-office.

   - **John**: “Can you show me the way to the nearest post office, please?” - **Passer-by**: “\_\_\_\_\_\_”

 **A.** Look it up in a dictionary!        **B.** Just round the corner over there.

 **C.** There’s no traffic near here.       **D.** No way! I hate him.

**Question 31**. Mrs Brown and Mr Smith are talking about teaching soft skills at school.

   - **Mrs Brown**: “Some soft skills should be taught to children.”

   - **Mr Smith**: “\_\_\_\_\_\_. They are necessary for them.”

 **A.** I don’t either     **B.** I agree with you        **C.** You’re quite wrong    **D.** You’re welcome

**Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.**

**Question 32**. In this writing test, candidates will not be **penalized** for minor mechanical mistakes.

 **A.** punished        **B.** rewarded       **C.** motivated     **D.** discouraged

**Question 33**. John has been unemployed for the past three years – he’s really **in dire straits**.

 **A.** in a serious situation     **B.** in a bad situation

 **C.** in a difficult situation   **D.** in a pleasant situation

**Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.**

**Question 34**. My neighbor is a **reckless** driver. He has been fined for speeding this month.

 **A.** enormous     **B.** cautious     **C.** careless **D.** famous

**Question 35**. Young couple got divorced after they realized that they were not **compatible**.

 **A.** able to share an apartment or house   **B.** able to budget their money

 **C.** capable of living harmoniously   **D.** capable of having children

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

**Question 36**. Every student is required to write an essay on the topic of lifelong learning.

 **A.** Every student might write an essay on the topic of lifelong learning.

 **B.** Every student must write an essay on the topic of lifelong learning

 **C.** Every student can’t write an essay on the topic of lifelong learning.

 **D.** Every student needn’t write an essay on the topic of lifelong learning.

**Question 37**. He last cooked for the whole family five months ago.

 **A.** He didn’t cook for the whole family five months ago.

 **B.** He has cooked for the whole family for five months.

 **C.** He hasn’t cooked for the whole family for five months.

 **D.** He would cook for the whole family in five months.

**Question 38**. “How long have you been working as a journalist?” She asked him.

 **A.** She asked him how long he has been working as a journalist.

 **B.** She asked him how long has he been working as a journalist.

 **C.** She asked him how long he had been working as a journalist

 **D.** She asked him how long had he been working as a journalist.

**Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.**

**Question 39**. The company had better develop more rapid and reliant systems for handling customers’ complaints.

 **A.** company     **B.** rapid         **C.** reliant            **D.** complaints

**Question 40**. My brother leaves his job last week because he did not have any chance to travel.

 **A.** leaves      **B.** because         **C.** did not have      **D.** to travel

**Question 41**. Commercial airliners do not fly in the vicinity of volcanic eruptions because even a small amount of volcanic ash can damage its engines.

 **A.** do not fly   **B.** vicinity   **C.** because **D.** its

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

 When 37-year-old Heather Marcoux was expecting her son several years ago, she and her husband assumed he would be the first of many. But today, the parents are very clear that the young boy will never have a sibling. “We can offer our one child a pretty good standard of living,” she says. “But if we added any more kids, it would go down significantly.”

 It’s easy to see why young people are hesitating to have large families. Financial stability is more difficult to achieve than ever. One in 10 non-retired Americans say their finances may never recover from the COVID pandemic. For many, home ownership is nothing but a wild dream. In Marcoux’s case, having to pay increasing living expenses and maintaining a home are part of the reasons why the family won’t have more children. It’s scary, she says, to think that something catastrophic could happen and throw **them** into financial crisis in the uncertain future. On top of that, adds Marcoux, she worries that she isn’t providing enough for her son.

 For other would-be parents, these financial concerns are only **compounded** by worries over political and civil unrest, both local and global. While wars and political issues have been a reality for nearly every generation, parents today face a world that seems much scarier than that of their own parents or grandparents. Despite higher-than-ever life expectancy, improved technology and access to modern healthcare, the constant presence of the mass media everywhere means we’re much more aware of all the terrifying things happening around the world, from food shortages to school shootings.

 The ongoing climate crisis is also a factor. A 2019 poll by Business Insider showed close to a third of Americans thought couples should “consider the negative effects of climate change when deciding whether to have children”. Marcoux says she fears the next generation will suffer with the worst effects of climate change, and she worries about the **dismal** version of the Earth her child and potential grandchildren will inherit. “Why would I bring another child into the mix when I sometimes think about the future and am just terrified for him or her?” This is also the question many young people have as they decide how many children to have, or whether to have any at all, in the face of increasingly desperate reports about the state of the planet.

(Adapted from bbc.com)

**Question 42:** Which best serves as the title for the passage?

 **A.** Is The World Really As Bad As Parents Think It Is?

 **B.** Why Parents Are Worrying About Their Children’s Future

 **C.** Parenthood Is Becoming Scarier Than Ever In Today’s World

 **D.** The Financial Challenge Facing The Next Generation Of Parents

**Question 43:** Why does Marcoux no longer want to have more children?

 **A.** She is already struggling to maintain a good standard of living.

 **B.** She may never recover financially after the COVID pandemic.

 **C.** She believes that a catastrophic event will soon take place.

 **D.** She is concerned about how much she is providing her son.

**Question 44:** The word “**them**” in paragraph 2 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **A.** expenses     **B.** reasons       **C.** children**D.** family

**Question 45:** The word “**compounded**” in paragraph 3 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **A.** exaggerated **B.** dramatized   **C.** intensified**D.** emphasised

**Question 46:** Which of the following is NOT TRUE, according to the passage?

 **A.** 10 percent of Americans say their finances will never return to pre-COVID levels.

 **B.** Owning a house has become something that is entirely impossible for many people.

 **C.** The mass media heightened our awareness of horrifying things happening globally.

 **D.** Marcoux is worried about the future, which deters her from having more children.

**Question 47:** The word “**dismal**” in paragraph 4 can be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **A.** flat            **B.** blunt   **C.** dim    **D.** sour

**Question 48:** Which of the following can most likely be inferred from the passage?

 **A.** Future generations will no longer understand the values of having children.

 **B.** In the past, people around the world were less alarmed by negative issues.

 **C.** Conflicts and political issues around the world can never come to an end.

 **D.** Most young people will not have children until the climate crisis is over.

**Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.**

**Question 49**. She is snowed under with work. She cannot go out with her friends at weekend.

 **A.** If she weren’t snowed under with work, she could go out with her friends at weekend.

 **B.** Provided that she is snowed under with work, she cannot go out with her friends at weekend.

 **C.** She wishes she were snowed under with work, she could go out with her friends at weekend.

 **D.** If she were snowed under with work, she couldn’t go out with her friends at weekend.

**Question 50**. Ngoc’s personal information was leaked. She was aware of the danger of the Internet.

 **A.** No sooner had Ngoc realised that the Internet was dangerous than her personal information was leaked.

 **B.** Only after Ngoc’s personal information had been leaked did she realise how dangerous the Internet was.

 **C.** Not until Ngoc’s personal information had been leaked was she aware of the benefit of the Internet.

 **D.** Hardly had Ngoc’s personal information been leaked when she realised how beneficial the Internet was.

**THE END**

**HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**

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

**Question 1**. A. homemaker B. clothes C. close D. bond

**Question 2**. A. teach B. teenager C. connection D. appreciate

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

**Question 3**. A. express                B. depend                   C. discuss                    D. struggle

**Giải thích: Đáp án D có trọng âm rơi vào âm thứ nhất, các đáp án còn lại rơi vào âm thứ hai**

**Phiên âm:** **A.** /ɪkˈspres/    **B.** /dɪˈpend/      **C.** /dɪˈskʌs/      **D.** /ˈstrʌɡ.əl/

**Question 4**. A. solution             B. principal                C. passenger               D. continent

**Giải thích: Đáp án A có trọng âm rơi vào âm thứ hai, các đáp án còn lại rơi vào âm thứ nhất**

**Phiên âm:** **A.** /səˈluː.ʃən/     **B.** /ˈprɪn.sə.pəl/    **C.** /ˈpæs.ən.dʒər/     **D.** /ˈkɒn.tɪ.nənt/

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Revenge Bedtime Procrastination**“Revenge bedtime procrastination” is a term that describes the decision to sacrifice sleep for leisure activities, **(5)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ this is driven by a daily schedule that lacks free time. For people in high-stress jobs that take up the **(6)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of their day, revenge bedtime procrastination is a way to find a few hours of entertainment even though it results in insufficient sleep. Sleep procrastination can take several different forms. One form involves delaying the act of getting into bed (bedtime procrastination), while **(7)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is more about delaying the time of trying to fall asleep once in bed (while-in-bed procrastination). The English term “revenge bedtime procrastination” emerged from a translation of an expression in Chinese that **(8)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ frustration caused by long, stressful working hours that left little time for personal enjoyment. In this way, bedtime procrastination is seen as a way to get “revenge” on daytime hours for people (**9**)\_\_\_\_\_\_\_\_ have little or no free time. (Adapted from sleepfoundation.org) | **Trì hoãn giờ đi ngủ để trả thù**“Trì hoãn giờ đi ngủ để trả thù” là một thuật ngữ mô tả quyết định hy sinh giấc ngủ cho các hoạt động giải trí và điều này được thúc đẩy bởi lịch trình hàng ngày mà trong thiếu thời gian rảnh. Đối với những người làm những công việc căng thẳng chiếm phần lớn thời gian trong ngày của họ, việc trì hoãn giờ đi ngủ để trả thù là một cách để tìm kiếm vài giờ giải trí mặc dù điều đó dẫn đến việc ngủ không đủ giấc.Trì hoãn giấc ngủ có thể có nhiều hình thức khác nhau. Một hình thức là trì hoãn hành động đi ngủ (trì hoãn giờ đi ngủ), trong khi một hình thức khác trì hoãn thời gian cố gắng chìm vào giấc ngủ khi ở trên giường (trì hoãn khi đi ngủ). Thuật ngữ tiếng Anh “trì hoãn giờ đi ngủ để trả thù” bắt nguồn từ bản dịch của một thành ngữ Trung Quốc thể hiển sự bất mãn với những giờ làm việc căng thẳng kéo dài khiến bạn có ít thời gian để giải trí. Bằng cách này, việc trì hoãn giờ đi ngủ được coi là một cách để “trả thù” vào những giờ ban ngày dành cho những người có ít hoặc không có thời gian rảnh. |

**Question 5:**A. soB. and C. or D. but

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: liên từ (conjunction)**

**Sau chỗ trống là một câu cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân của sự hy sinh giấc ngủ để tiếp nối câu trước** => **Chọn B**

**Clue:** “Revenge bedtime procrastination” is a term that describes the decision to sacrifice sleep for leisure activities, **and** this is driven by a daily schedule that lacks free time.

**Dịch:** “Trì hoãn giờ đi ngủ để trả thù” là một thuật ngữ mô tả việc hy sinh giấc ngủ cho các hoạt động giải trí **và** điều này được thúc đẩy bởi lịch trình hàng ngày mà trong đó thiếu thời gian rảnh.

**Question 6:**A. pileB. bulk C. mass  D. heap

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: nghĩa của từ**

**bulk (n): (+of) phần lớn, phần chính**

**bulk of the day/work/pouplation : phần lớn trong ngày/công việc/người dân**

**Clue:** For people in high-stress jobs that take up the **bulk** of their day,…

**Dịch:** Đối với những người làm những công việc căng thẳng chiếm **phần lớn** thời gian trong ngày của họ,..

**Mở rộng:**

A. pile : chồng, đống => pile of books/sand: chồng sách/cát

C. mass: số đông, đa số => a mass of reader/teacher/worker/nation

D. heap: đống => a heap of sand/rubbish/books/works

**Question 7:**A. anotherB. others C. other D. the other

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: lượng từ (quantifier)**

**another + N-singular (countable) : thêm một cái khác**

**other + N-plural/N-singular (uncountable) : những cái khác**

**others : đứng một mình , có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ**

**the other + N-singuar(countable): cái còn lại**

=> **Đáp án A phù hợp cả về nghĩa và hòa hợp chủ vị**

**Clue:** One form involves delaying the act of getting into bed (bedtime procrastination), while **another** is more about delaying the time of trying to fall asleep once in bed (while-in-bed procrastination)

**Dịch:** Một hình thức là trì hoãn hành động đi ngủ (trì hoãn giờ đi ngủ), trong khi **một hình thức khác** thì trì hoãn thời gian chìm vào giấc ngủ khi ở trên giường (sự trì hoãn khi đi ngủ).

**Question 8:**A. relievedB. revealed C. released D. reflected

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: nghĩa của từ**

**reflect (v): phản ánh, thể hiện**

**reflect the frustration: thể hiện sự bất mãn** => **Chọn D**

**Clue:** The English term “revenge bedtime procrastination” emerged from a translation of an expression in Chinese that reflect frustration caused by long, stressful working hours that left little time for personal enjoyment.

**Dịch:** Thuật ngữ tiếng Anh “trì hoãn giờ đi ngủ để trả thù” bắt nguồn từ bản dịch của một thành ngữ Trung Quốc thể hiển sự bất mãn với những giờ làm việc căng thẳng kéo dài khiến bạn có ít thời gian để giải trí.

**Question 9:**A. whoB. what C. that D. which

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: mệnh đề quan hệ (relative clause)**

**who + V =>** Chọn A

**whom + S+ V**

**Clue:** In this way, bedtime procrastination is seen as a way to get “revenge” on daytime hours for people **who** have little or no free time.

**Dịch:** Bằng cách này, việc trì hoãn giờ đi ngủ được coi là một cách để “trả thù” vào những giờ ban ngày dành cho **những người** có ít hoặc không có thời gian rảnh.

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

**Question 10**. The children \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ that school receive a good education.

A. who attends     B. attending  C. attended  D. have attending

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: Rút gọn mệnh đề quan hệ**

- Ta rút gọn các mệnh đề quan hệ dạng:

+ Chủ động: V-ing

+ Bị động: V-ed/ V3

+ Số thứ tự, so sánh nhất, the only/last: to-Vbare infinitive

**Question 11:** I think spring is \_\_\_\_\_\_\_\_\_ season of the year.

 **A.** beautiful **B.** very beautiful **C.** more beautiful **D.** the most beautiful

**Đáp án D**

**Dịch nghĩa:** Tôi nghĩ mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm.
**Xét các đáp án:**
A. beautiful → Thiếu mạo từ “a”
B. very beautiful → Thiếu mạo từ “a”
C. more beautiful → Cấu trúc: more + adj/adv + than
D. the most beautiful → Đúng cấu trúc so sánh nhất: the + most + adj/adv (đối với tính từ dài)
**Question 12**. I will send you some postcards, \_\_\_\_\_\_.

A. until I will arrive at the destination                    B. as soon as I arrive at the destination

C. when I arrived at the destination                       D. after I had arrived at the destination

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: hòa hợp thì (tenses agreement)**

Tương lai đơn đi với hiện tại đơn hoặc tương lai hoàn thành => Chọn B

**Dịch:** Tôi sẽ gửi cho bạn một vài tấm bưu thiếp ngay khi tôi đến nơi.

**Question 13**. The Iphone 14 Pro Max is very popular \_\_\_\_\_ young adults because of its notable features.

A. with            B. on           C. for        D. about

**Giải thích: Kiến thức giới từ: be popular with sb/sth: phổ biến với ai/cái gì**

Mở rộng:

**- be popular for/as sb/sth: nổi tiếng vì điều gì**

**- be popular among sb/sth: nổi tiếng với một nhóm người**

**Dịch:** Iphone 14 Pro Max rất phổ biến với những người trẻ trưởng thành vì những chức năng nổi bật của nó.

**Question 14**. The flowers in our school garden are very beautiful, \_\_\_\_\_\_\_?

A. aren’t we        B. is it           C. isn’t he    D. aren’t they

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (tag question)**

- Vế trước câu hỏi đuôi dạng khẳng định => câu hỏi đuôi dạng phủ định

**Dịch:** Những bông hoa trong vườn rất đẹp phải không?

**Question 15**. The concert is expected to attract a lot of audience, so you should book \_\_\_\_\_\_\_ tickets in advance.

A. a     B. an   C. the  D. x

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: Mạo từ (article)**

Từ “tickets” được xác định bởi “the concert” đã nhắc đến trước đó  (vé của buổi concert này nên nó sẽ xác định cùng buổi concert đó) => Chọn C

**Dịch:** Buổi hòa nhạc dự kiến sẽ thu hút rất nhiều khán giả, vì vậy bạn nên đặt vé trước.

**Question 16**. Oprah Winfrey has been an important role model for black American women, breaking down many invisible \_\_\_\_\_\_\_.

A. barriers        B. trends         C. gaps     D. races

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: nghĩa của từ**

invisible barrier : rào cản vô hình

=> breach/break down/eliminate/overcome/reduce/remove/smash/surmount/transcend the barrier: vượt qua rào cản

encounter/experience/face barrier: gặp phải rào cản

**Dịch:** Oprah Winfrey là một hình mẫu quan trọng đối với những người phụ nữ da màu ở Mỹ, phá vỡ nhiều rào cản vô hình.

**Mở rộng:**

B. trends => upward/downward trend: xu hướng tăng/giảm (report chart)

C. gaps => bridge/close/halve/narrow/redress/reduce the gap

                  increase/widen the gap

**Question 17**. I am thinking of changing my current job because I can’t \_\_\_\_\_\_\_ my low salary.

A. live on    B. pay out C. save up D. set out

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: cụm động từ (phrasal verb)**

live on sth (phr v): sống nhờ vào cái gì => live on borrowed time (idiom): sống lâu hơn tiên lượng (khi bị bệnh)

**Dịch:** Tôi đang nghĩ đến việc thay đổi công việc hiện tại vì tôi không thể sống với mức lương hiện tại.

**Mở rộng:**

C. save up (phr v): dành dụm tiền ~ save/keep money for a rainy day: dành tiền đề phòng bất trắc

D. set out (phr v): lập kế hoạch làm gì

                             trưng bày đồ vật

                             nêu rõ mọi chi tiết ~ set sth forth

**Question 18** If you’ve finished \_\_\_\_\_\_\_\_ the dictionary, I’d like to borrow it.

 **A.** to have used **B.** to use **C.** using **D.** having used

**Đáp án C**

- Căn cứ: finish + Ving.
- **Dịch nghĩa:** Nếu bạn dùng xong cuốn từ điển này, tôi muốn mượn nó.
**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: to-V, V-ing**

stimulate sb to do sth: kích thích ai đó làm gì

**Dịch:** Các sự kích thích các điểm huyệt làm tăng cường khả năng tự chữa bệnh của cơ thể.

**Question 19**. The ceremony will be boring, but I suggest you still \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in an appearance.

A. bring B. place C. setD. put

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: thành ngữ (idiom)**

**put in/make an appearance (idiom): xuất hiện công khai trong một khoảng thời gian ngắn**

**Dịch:** Buổi lễ sẽ rất chán nhưng tôi khuyên cậu nên ghé qua đó một lúc

Mở rộng:

**A. bring**

**Bring home the bacon : đi kiếm tiền**

**Bring st to light: làm sáng tỏ chuyện gì**

**Bring it home to sb: giảng giải cho ai đó hiểu**

**Bring a lum/Have a lump in the throat: xúc động**

**Bring the house down: đem đên một màn trình diễn tuyệt vời**

**Bring sb down a peg (or two): khiến ai đó nhận ra giá trị thực sự của bản thân**

**B. place**

**take place ~ happen: diễn ra**

**out of place: sai vị trí**

**in place of = instead of = in lieu of**

**all over the place/joint/shop: ở khắp mọi nơi**

**C. set**

**set sb to work: giao việc cho ai đó**

**set foot in (some place): đi tới nơi nào đó**

**set your sights on sth: quyết tâm đạt được điều gì**

**set sail : (thuyền/tàu) ra khơi**

**set sb/the record straight: giải thích đúng về một vấn đề để ai đó hiểu**

**set the scene/stage : dựng bối cảnh cho sân khấu**

**set up shop: khởi nghiệp**

**D. put**

**put sth into practice: đem vào thực tế**

**put one’s foot down: suy nghĩ kĩ về việc gì**

**put heads together: cùng làm việc**

**put sb on the spot: đưa ai vào thế khó xử**

**put paid to sth: kết thúc hoặc phá hủy điều gì**

**Question 20**. When she came home from school yesterday, her mother \_\_\_\_\_\_\_in the kitchen.

A. cooked    B. was cooking C. is cooking     D. cooks

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: Thì quá khứ tiếp diễn (the past continuous tense)**

- Ta dùng thì quá khứ tiếp diễn (QKTD) để: diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào

- Cấu trúc: QKTD + when/while + QKĐ (Quá khứ đơn): diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.

**Dịch:** Khi cô ấy đi học về hôm qua thì mẹ cô ấy đang nấu ăn trong bếp

**Question 21**. He only receives a \_\_\_\_\_\_\_\_ salary every month, but it allowed him to make ends meet.

A. simple B. modest C. humble D. lowly

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: cụm từ cố định (collocation)**

modest salary (collo): mức lương khiêm tốn => high/ attractive/ competitive/ reasonable/ small/ minimum salary

make ends meet (idiom): vừa đủ sống

**Dịch:** Anh ấy chỉ nhận được một mức lương khiêm tốn mỗi tháng nhưng đủ để anh ấy sống qua ngày.

**Question 22: “**What a beautiful shirt you’re wearing!” “Thank you. It \_\_\_\_\_\_\_\_ especially for me by my mother last week.

 **A.** is made **B.** has made **C.** made **D.** was made

**Đáp án D**

Dịch: “Chiếc váy bạn đang mặc thật là đẹp”. Cảm ơn bạn nhiểu. Mẹ đã đặc biệt làm nó cho tôi.
Giải thích:
- Chủ ngữ là danh từ chỉ vật nên chia dạng bị động
- Vì hành động đã được hoàn thành trong quá khứ nên chia dạng quá khứ đơn

**Question 23**. For a public campaign to\_\_\_\_\_\_\_, it is important to make use of existing social organizations as well as other relations.

A. successful    B. success   C. succeed   D. successfully

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: động từ (verb) (dạng câu hỏi wordform)**

**succeed (v): thành công**

**Dấu hiệu nhận biết: vị trí chỗ trống sau to** => **cần điền một động từ** => **Chọn C**

**Dịch:** Để một chiến dịch thành công, việc tận dụng những tổ chức xã hội hiện có và các mối quan hệ khác là vô cùng quan trọng.

**Question 24**. Don’t make a(n) \_\_\_\_\_\_ of going to bed late, Yumi. It’s only going to harm you.

A. customB. habitC. patternD. routine

**Giải thích: Kiến thức ngữ pháp: thành ngữ (idiom)**

**make a habit of (idiom) (+ V-ing): tạo thành thói quen làm gì**

**=> a creature of habit: một người hay làm theo thói quen**

**kick the habit: bỏ thói quen**

**by force of a habit: theo thói quen**

**Dịch:** Đừng có quen với việc đi ngủ muộn chứ Yumi. Nó chỉ có hại thôi.

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

|  |  |
| --- | --- |
| As we explore outer space, we are also been creating a bit of a mess. Orbiting our planet are thousands of dead satellites, along with bits of machinery from all the rockets we’ve launched over the years. And one day, these objects that we leave in space – which are called space debris or space junk – could pose serious issues.All space junk are man-made objects launched from Earth, which remain in orbit until they re-enter the atmosphere. Some objects in lower orbits of a few hundred kilometres often re-enter the atmosphere quite fast and then burn up before reaching the ground. But junk and dead satellites that are left at higher altitudes of 36,000 kilometres, can continue to circle Earth for hundreds or even thousands of years.Even the smallest pieces of space junk can travel at speeds up to 28,000 kilometres per hour, presenting great risks to satellites functioning around the Earth. As a result of this, **they** have to actively move out of the way to avoid getting hit. In total, across all satellites, hundreds of collision avoidance manoeuvres are performed every year, including by the International Space Station (ISS), where astronauts live. Fortunately, collisions **scarcely** happen and when they do, there has been no serious loss.The United Nations have called for the removal of satellites from orbit, and several companies around the world have come up with creative solutions, including removing dead satellites from orbit and dragging them back into the atmosphere, where they will burn up. However, these methods are only useful for large satellites orbiting Earth. For now, we can only wait for smaller pieces of debris to naturally re-enter Earth’s atmosphere. (Adapted from nhm.ac.uk/discover) | **Dịch bài đọc:** Khi chúng ta khám phá không gian vũ trụ ngoài kia, chúng ta cũng đồng thời tạo ra một chút lộn xộn. Xoay quanh hành tinh của chúng ta là hàng ngàn vệ tinh đã ngừng hoạt động, cùng với các mảnh máy móc từ tất cả các tên lửa mà chúng ta đã phóng trong nhiều năm. Và một ngày nào đó, những vật thể mà chúng ta để lại trong không gian - được gọi là mảnh rác không gian hoặc rác vũ trụ - có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng.Tất cả rác vũ trụ đều là những vật thể nhân tạo được phóng từ Trái Đất, chúng vẫn ở trên quỹ đạo cho đến khi chúng quay trở lại bầu khí quyển. Một số vật thể ở quỹ đạo thấp hơn vài trăm km thường quay trở lại bầu khí quyển khá nhanh và sau đó bốc cháy trước khi chạm tới mặt đất. Nhưng rác và các vệ tinh ngừng hoạt động sẽ  bị bỏ lại ở độ cao hơn 36.000 km, có thể tiếp tục quay quanh Trái Đất trong hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn năm.Ngay cả những mảnh rác vũ trụ nhỏ nhất cũng có thể di chuyển với tốc độ lên tới 28.000 km/h, gây rủi ro lớn cho các vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất. Do đó, họ phải chủ động tránh né để tránh sự va chạm. Tổng cộng, trên tất cả các vệ tinh, hàng trăm thao tác tránh va chạm được thực hiện hàng năm, bao gồm cả Trạm Vũ Trụ Quốc tế (ISS), nơi các phi hành gia sinh sống. May mắn thay, các vụ va chạm hiếm khi xảy ra và khi xảy ra thì cũng không có tổn thất nghiêm trọng nào.Liên Hợp Quốc đã kêu gọi loại bỏ các vệ tinh khỏi quỹ đạo và một số công ty trên thế giới đã đưa ra các giải pháp sáng tạo, bao gồm loại bỏ các vệ tinh đã ngừng hoạt động khỏi quỹ đạo và kéo chúng trở lại bầu khí quyển, nơi chúng sẽ bốc cháy. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ hữu ích đối với các vệ tinh lớn quay quanh Trái đất. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi những mảnh vụn nhỏ hơn quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất một cách tự nhiên. |

**Question 25:** What is the passage mainly about?

A. Benefits of keeping outer space clean     B. How satellites avoid hitting space junk

C. The problem of space debris   D. Innovative ways to clean up space

**Giải thích: Cả ba đáp án A, B, D đều sai do đều chưa thông tin ko được nhắc đến trong bài**

=> Chọn C

Dịch đáp án:

A. Lợi ích của việc giữ sạch không gian vũ trụ

B. Làm thế nào để các vệ tinh tránh va phải rác vũ trụ

C. Vấn đề về những mảnh rác vũ trụ

D. Những cách sáng tạo để dọn sạch không gian

**Question 26:** In paragraph 2, what do we learn about space debris or space junk?

A. Most space debris are created and sent into space by humans.

B. Space junk at lower altitudes usually returns to Earth quickly.

C. A lot of space debris burn up as they go near the Earth’s atmosphere.

D. When satellites are dead, they circle the Earth for thousands of years.

**Clue:** Some objects in **lower orbits** of a few hundred kilometres **often re-enter the atmosphere quite fast** and then burn up before reaching the ground. => Chọn B

**Dịch clue**: Một số vật thể ở **quỹ đạo thấp hơn** vài trăm km **thường quay trở lại bầu khí quyển khá nhanh** và sau đó bốc cháy trước khi chạm đất

Dịch đáp án:

A. Hầu hết các mảnh vỡ không gian được con người tạo ra và đưa vào không gian.

B. Rác vũ trụ ở độ cao thấp hơn thường nhanh chóng quay trở lại Trái đất.

C. Rất nhiều mảnh rác không gian bị đốt cháy khi chúng đến gần bầu khí quyển của Trái đất.

D. Khi các vệ tinh dừng hoạt động, chúng sẽ quay quanh Trái đất trong hàng nghìn năm.

**Question 27:** The word “**They**” in paragraph 3 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. pieces     B. speeds      C. risks      D. satellites

**Clue:** Even the smallest pieces of space junk can travel at speeds up to 28,000 kilometres per hour, presenting great risks to **satellites** functioning around the Earth. As a result of this, **they** have to actively move out of the way to avoid getting hit.

=> **they = satellites** => Chọn D

**Dịch clue**: Ngay cả những mảnh rác vũ trụ nhỏ nhất cũng có thể di chuyển với tốc độ lên tới 28.000 km/h, gây rủi ro lớn cho các **vệ tinh** hoạt động quanh Trái đất. Do đó, **họ** phải chủ động tránh né để tránh sự va chạm.

**Question 28:** The word “**scarcely**” in paragraph 3 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. slightly   B. rarely    C. faintly D. roughly

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: nghĩa của từ**

**Clue:** In total, across all satellites, hundreds of collision avoidance manoeuvres are performed every year, including by the International Space Station (ISS), where astronauts live. Fortunately, collisions **scarcely** happen and when they do, there has been no serious loss.

**Dịch clue**: Tổng cộng, trên tất cả các vệ tinh, hàng trăm phương pháp tránh va chạm được thực hiện hàng năm, bởi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nơi các phi hành gia sinh sống. May mắn thay, các vụ va chạm **hiếm khi** xảy ra và khi xảy ra thì không có tổn thất nghiêm trọng nào.

=> **rarely (adv): hiếm khi ~ scarcely ~ barely ~ hardly** => Chọn B

Các đáp án khác không phù hợp

A. slightly (adv): nhỏ, mức nhẹ ~ faintly (đáp án C) >< roughly (adv): mãnh liệt (đáp án D)

**Question 29:** Which of the following is TRUE, according the passage?

A. Dead satellites are the most common type of space junk.

B. The bigger a piece of space debris is, the faster it can travel.

C. The ISS help satellites avoid collisions hundreds of times yearly.

D. There is currently no method to remove smaller space junk from orbit.

**Clue:** However, these methods are **only useful for large satellites** orbiting Earth. **For now, we can only wait for smaller pieces of debris to naturally re-enter Earth’s atmosphere.**

=> Chọn D

**Dịch clue**: Tuy nhiên, những phương pháp này **chỉ hữu ích đối với các vệ tinh lớn** quay quanh Trái đất. **Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi những mảnh vụn nhỏ hơn quay trở lại bầu khí quyển Trái đất một cách tự nhiên.**

Dịch đáp án:

A. Vệ tinh chết là loại rác vũ trụ phổ biến nhất.

B. Mảnh rác càng lớn thì di chuyển càng nhanh.

C. ISS giúp các vệ tinh tránh va chạm hàng trăm lần mỗi năm.

D. Hiện tại không có phương pháp nào để loại bỏ rác vũ trụ nhỏ hơn khỏi quỹ đạo.

**Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.**

**Question 30**. John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents. He asked a local passer-by the way to the post-office.

   - **John**: “Can you show me the way to the nearest post office, please?” - **Passer-by**: “\_\_\_\_\_\_”

A. Look it up in a dictionary!        B. Just round the corner over there.

C. There’s no traffic near here.       D. No way! I hate him.

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: chức năng giao tiếp**

**Dịch:** John đang ở Hà Nội và muốn gửi một bưu kiện cho bố mẹ anh ấy. Anh hỏi một người qua đường ở địa phương đường đến bưu điện.

- John: “Bác có thể làm ơn chỉ cho cháu đường tới bưu điện gần nhất được không ạ?”

 - Người qua đường: “Chỉ đâu đó quanh khu vực kia thôi”.

Các đáp án còn lại không phù hợp :

A. Tìm ở trên từ điển ấy.

C. Không có xe cộ nào ở gần đây đâu.

D. Không đời nào, tôi ghét cậu ta.

**Question 31**. Mrs Brown and Mr Smith are talking about teaching soft skills at school.

   - **Mrs Brown**: “Some soft skills should be taught to children.”

   - **Mr Smith**: “\_\_\_\_\_\_. They are necessary for them.”

A. I don’t either     B. I agree with you        C. You’re quite wrong    D. You’re welcome

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: chức năng giao tiếp**

**Dịch:** Bà Brown và ông Smith đang nói về việc dạy các kỹ năng mềm ở trường.

- Bà Brown: “Một số kỹ năng mềm nên được dạy cho trẻ em.”

- Ông Smith: “Tôi đồng ý. Những kỹ năng đó cần thiết cho bọn trẻ.”

Các đáp án còn lại không phù hợp :

A. Tôi cũng không      C. Bạn khá sai rồi      D. Không có chi

**Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.**

**Question 32**. In this writing test, candidates will not be **penalized** for minor mechanical mistakes.

A. punished        B. rewarded       C. motivated     D. discouraged

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: nghĩa của từ**

**penalize (v): trừng phạt ~ punish >< reward (v): tặng thưởng (đáp án B)**

**Dịch:** Trong bài thi viết này, thí sinh sẽ không bị phạt vì những lỗi nhỏ.

Mở rộng:

C. motivated: động viên ~ encouraged ~ inspired

D. discouraged: nản lòng ~ opposed ~ hinderred

**Question 33**. John has been unemployed for the past three years – he’s really **in dire straits**.

A. in a serious situation     B. in a bad situation

C. in a difficult situation   D. in a pleasant situation

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: thành ngữ (idiom)**

**in dire straits (idiom): trong tình huống rất tệ và khó xử lý ~ in deep (trouble) (idiom) ~ in a difficult/bad situation (đáp án B,C) >< in a pleasant situation (đáp án D)**

**Dịch:** John đã thất nghiệp suốt 3 năm qua – anh ta thật sự đang trong tình trạng khó khăn

**Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.**

**Question 34**. My neighbor is a **reckless** driver. He has been fined for speeding this month.

A. enormous     B. cautious     C. careless D. famous

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: nghĩa của từ**

**reckless (adj): liều lĩnh, hấp tấp ~ careless (đáp án C) ~ impulsive (adj) ~ jump in with both feet (idiom) ~ throw caution to the wind/winds (idiom)**

**Dịch:** Hàng xóm của tôi là một tay lái liều lĩnh, Anh ta đã bị phạt tốc độ tháng này

**Question 35**. Young couple got divorced after they realized that they were not **compatible**.

A. able to share an apartment or house   B. able to budget their money

C. capable of living harmoniously   D. capable of having children

**Giải thích: Kiến thức từ vựng: nghĩa của từ**

**compatible (adj): tương thích, thích hợp ~ matching ~ in tune with sb/sth (idiom) >< out of tune with sb/sth ~ incompatible**

**Dịch:** Cặp đôi trẻ đã chia tay sau khi nhận ra họ không hợp nhau.

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

**Question 36**. Every student is required to write an essay on the topic of lifelong learning.

A. Every student might write an essay on the topic of lifelong learning.

B. Every student must write an essay on the topic of lifelong learning

C. Every student can’t write an essay on the topic of lifelong learning.

D. Every student needn’t write an essay on the topic of lifelong learning.

**Giải thích:** **Kiến thức: ĐT khuyết thiếu (modal verb)**

Chọn đáp án B, các đáp án còn lại sai nghĩa ◊be required to V = must + V: phải làm gì

needn’t do sth = be not necessary to do sth

Dịch: Câu gốc: Mỗi học sinh được yêu cầu viết một bài luận về chủ đề học tập suốt đời..

**Question 37**. He last cooked for the whole family five months ago.

A. He didn’t cook for the whole family five months ago.

B. He has cooked for the whole family for five months.

C. He hasn’t cooked for the whole family for five months.

D. He would cook for the whole family in five months.

**Giải thích: Kiến thức: Câu đồng nghĩa - Viết lại thì HTHT**

**- Ta có công thức:**

S + haven’t/ hasn’t + V- pp + O + for + time

= S + (last) + V-simple past + O + time + ago

= It’s + time + since + S + (last) + V-simple past + O

= The last time + S + V-simple past + O + was + time + ago

=> Chọn đáp án C

**Dịch: Câu gốc:** Lần cuối cùng anh ta nấu cho cả nhà là năm tháng trước

**Question 38**. “How long have you been working as a journalist?” She asked him.

A. She asked him how long he has been working as a journalist.

B. She asked him how long has he been working as a journalist.

C. She asked him how long he had been working as a journalist

D. She asked him how long had he been working as a journalist.

**Giải thích: Kiến thức: Câu trực tiếp - gián tiếp**

- Tường thuật câu hỏi : S + asked + (O) + Từ để hỏi + S + V (lùi thì) (không lấy trợ động từ vào)

Câu gốc là hiện tại hoàn thành => lùi sang quá khứ hoàn thành => Chọn C

**Dịch: Câu gốc:** “Bạn đã làm việc với tư cách là một nhà báo được bao lâu rồi?” Cô ấy hỏi anh.

**Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.**

**Question 39**. The company had better develop more rapid and reliant systems for handling customers’ complaints.

A. company     B. rapid         C. reliant            D. complaints

**Giải thích: Kiến thức: từ vựng**

reliant (adj): có thể dựa vào, nhờ vào

=> Sửa: reliant => reliable(adj): đáng tin cậy

**Dịch:** Công ty đã phát triển tốt hơn các hệ thống nhanh chóng và đáng tin cậy hơn để xử lý các khiếu nại của khách hàng.

**Question 40**. My brother leaves his job last week because he did not have any chance to travel.

A. leaves      B. because         C. did not have      D. to travel

**Giải thích: Kiến thức: thì quá khứ đơn**

Ta thấy có trạng ngữ chỉ thời gian “last week” => sự việc diễn ra trong quá khứ

=> Sửa: leaves => left

**Dịch:** Anh trai tôi đã nghỉ việc vào tuần trước vì anh ấy không có cơ hội đi du lịch.

**Question 41**. Commercial airliners do not fly in the vicinity of volcanic eruptions because even a small amount of volcanic ash can damage its engines.

A. do not fly   B. vicinity   C. because D. its

**Giải thích: Kiến thức: tính từ sở hữu**

Ta thấy tính từ sở hữu là của commercial airliners => Sửa its => their

**Dịch:** Các máy bay ch ở khách thương mại không bay trong vùng lân cận phun trào núi lử a bởi vì ngay cả một lượng tro núi lửa nhỏ cũng có thể làm hỏng động cơ của chúng.

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

|  |  |
| --- | --- |
| When 37-year-old Heather Marcoux was expecting her son several years ago, she and her husband assumed he would be the first of many. But today, the parents are very clear that the young boy will never have a sibling. “We can offer our one child a pretty good standard of living,” she says. “But if we added any more kids, it would go down significantly.”It’s easy to see why young people are hesitating to have large families. Financial stability is more difficult to achieve than ever. One in 10 non-retired Americans say their finances may never recover from the COVID pandemic. For many, home ownership is nothing but a wild dream. In Marcoux’s case, having to pay increasing living expenses and maintaining a home are part of the reasons why the family won’t have more children. It’s scary, she says, to think that something catastrophic could happen and throw **them** into financial crisis in the uncertain future. On top of that, adds Marcoux, she worries that she isn’t providing enough for her son.For other would-be parents, these financial concerns are only **compounded** by worries over political and civil unrest, both local and global. While wars and political issues have been a reality for nearly every generation, parents today face a world that seems much scarier than that of their own parents or grandparents. Despite higher-than-ever life expectancy, improved technology and access to modern healthcare, the constant presence of the mass media everywhere means we’re much more aware of all the terrifying things happening around the world, from food shortages to school shootings.The ongoing climate crisis is also a factor. A 2019 poll by Business Insider showed close to a third of Americans thought couples should “consider the negative effects of climate change when deciding whether to have children”. Marcoux says she fears the next generation will suffer with the worst effects of climate change, and she worries about the **dismal** version of the Earth her child and potential grandchildren will inherit. “Why would I bring another child into the mix when I sometimes think about the future and am just terrified for him or her?” This is also the question many young people have as they decide how many children to have, or whether to have any at all, in the face of increasingly desperate reports about the state of the planet.(Adapted from bbc.com) | **Dịch bài đọc:** Khi Heather Marcoux, 37 tuổi, đang mang thai con trai cách đây vài năm, cô và chồng cho rằng cậu bé sẽ là đứa con đầu trong các anh chị em. Nhưng ngày nay, họ đã xác định rất rõ ràng rằng cậu bé sẽ không bao giờ có anh chị em. Cô nói: “Chúng tôi có thể mang đến cho đứa con duy nhất của mình một cuộc sống khá ổn. “Nhưng nếu chúng tôi thêm bất kỳ đứa con nào khác, chất lượng cuộc sống sẽ giảm đáng kể.”Thật dễ hiểu tại sao những người trẻ tuổi ngần ngại có gia đình đông con. Sự ổn định tài chính đang khó đạt được hơn bao giờ hết. Cứ 10 người Mỹ chưa nghỉ hưu thì có 1 người nói rằng tài chính của họ có thể không bao giờ phục hồi sau đại dịch COVID. Đối với nhiều người, quyền sở hữu một căn nhà chẳng là gì ngoài một giấc mơ hoang đường. Trong trường hợp của Marcoux, việc phải trả chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và duy trì một mái ấm là một phần lý do khiến gia đình không sinh thêm con. Cô ấy nói, thật đáng sợ khi nghĩ rằng một điều gì đó thảm khốc có thể xảy ra và khiến họ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai vô định. Ngoài ra, Marcoux nói thêm, cô ấy lo lắng rằng mình không chu cấp đủ cho con trai mình.  Đối với những người sắp làm cha mẹ khác, những lo lắng về tài chính này chỉ càng làm trầm trọng thêm về tình trạng bất ổn chính trị và dân sự, cả ở địa phương và toàn cầu. Trong khi chiến tranh và các vấn đề chính trị đã trở thành hiện trạng đối với hầu hết mọi thế hệ, cha mẹ ngày nay phải đối mặt với một thế giới dường như đáng sợ hơn nhiều so với thế giới của cha mẹ hoặc ông bà của họ. Mặc dù tuổi thọ cao hơn bao giờ hết, công nghệ được cải thiện và khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhưng sự hiện diện thường xuyên của các phương tiện thông tin đại chúng ở khắp mọi nơi có nghĩa là chúng ta nhận thức rõ hơn về tất cả những điều đáng sợ đang xảy ra trên khắp thế giới, từ tình trạng thiếu lương thực đến các vụ nổ súng ở trường học.  Cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra cũng là một yếu tố. Một cuộc thăm dò năm 2019 của Business Insider cho thấy gần 1/3 người Mỹ cho rằng các cặp vợ chồng nên “cân nhắc những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu khi quyết định có nên có con hay không”. Marcoux nói rằng bà lo sợ thế hệ tiếp theo sẽ phải chịu những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu và bà lo lắng về sự ảm đạm của Trái Đất nơi mà con và có thể là cả những đứa cháu của bà sẽ sống. “Tại sao tôi nên đưa một đứa trẻ đến với thế này trong khi đôi khi tôi nghĩ về tương lai và chỉ sợ hãi cho nó?” Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người trẻ tuổi đặt ra khi họ quyết định sẽ có bao nhiêu con, hoặc liệu có nên có đứa con nào không, trước những báo cáo ngày càng khủng khiếp về tình trạng của hành tinh. |

**Question 42:** Which best serves as the title for the passage?

A. Is The World Really As Bad As Parents Think It Is?

B. Why Parents Are Worrying About Their Children’s Future

C. Parenthood Is Becoming Scarier Than Ever In Today’s World

D. The Financial Challenge Facing The Next Generation Of Parents

**Giải thích: Đáp án C. Parenthood Is Becoming Scarier Than Ever In Today’s World**

Đoạn văn nói về những trở ngại cuộc sống mà những cặp đôi mới cưới và những bố mẹ trẻ phải đối mặt.

=> Chọn C

Dịch đáp án:

A. Thế giới có thực sự tồi tệ như cha mẹ nghĩ không?

B. Tại sao cha mẹ lo lắng về tương lai của con cái họ

C. Làm cha mẹ đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết trong thế giới ngày nay

D. Thách thức tài chính mà thế hệ cha mẹ tiếp theo phải đối mặt

**Question 43:** Why does Marcoux no longer want to have more children?

A. She is already struggling to maintain a good standard of living.

B. She may never recover financially after the COVID pandemic.

C. She believes that a catastrophic event will soon take place.

D. She is concerned about how much she is providing her son.

**Giải thích: Đáp án D. She is concerned about how much she is providing her son.**

**Clue:** In Marcoux’s case, having to pay increasing living expenses and maintaining a home are part of the reasons why the family won’t have more children. It’s scary, she says, to think that something catastrophic could happen and throw them into financial crisis in the uncertain future. On top of that, adds Marcoux, **she worries that she isn’t providing enough for her son.**

=> Chọn D

**Dịch clue**: Trong trường hợp của Marcoux, việc phải trả chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và duy trì một mái ấm là một phần lý do khiến gia đình không sinh thêm con. Cô ấy nói, thật đáng sợ khi nghĩ rằng một điều gì đó thảm khốc có thể xảy ra và khiến họ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai vô định. Ngoài ra, Marcoux nói thêm, **cô ấy lo lắng rằng mình không chu cấp đủ cho con trai mình.**

Dịch đáp án:

A. Cô ấy đang phải vật lộn để duy trì một tiêu chuẩn cuộc sống tốt đẹp.

B. Cô ấy có thể không bao giờ phục hồi tài chính sau đại dịch COVID.

C. Cô ấy tin rằng một sự kiện thảm khốc sẽ sớm diễn ra.

D. Cô ấy lo lắng về mức độ mà cô ấy chu cấp cho con trai mình.

**Question 44:** The word “**them**” in paragraph 2 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. expenses     B. reasons       C. childrenD. family

**Giải thích: Đáp án D. family**

**Clue :** In Marcoux’s case, having to pay increasing living expenses and maintaining a home are part of the reasons why the **family** won’t have more children. It’s scary, she says, to think that something catastrophic could happen and throw **them** into financial crisis in the uncertain future.

=> **them = family** => Chọn D

**Dịch clue**: Trong trường hợp của Marcoux, việc phải trả chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và duy trì một mái ấm là một phần lý do khiến **gia đình** không sinh thêm con. Cô ấy nói, thật đáng sợ khi nghĩ rằng một điều gì đó thảm khốc có thể xảy ra và khiến **họ** rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai vô định. Ngoài ra, Marcoux nói thêm, cô ấy lo lắng rằng mình không chu cấp đủ cho con trai mình.

**Question 45:** The word “**compounded**” in paragraph 3 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. exaggerated B. dramatized   C. intensifiedD. emphasised

**Giải thích: Đáp án C. intensified**

**Clue:** For other would-be parents, these financial concerns are only **compounded** by worries over political and civil unrest, both local and global.

**Dịch clue**: Đối với những người sắp làm cha mẹ khác, những lo âu về tài chính này chỉ **càng làm trầm trọng thêm** về tình trạng bất ổn chính trị và dân sự, cả ở địa phương và toàn cầu.

=> compouned ~ intensified

intensify (v): kích động, tăng cường ~ trigger

Các đáp án khác không hợp nghĩa

A. exaggerate (v): phóng đại ~ overstate ~ make a mountain out of a molehill (idiom)

D. emphasize (v): nhấn mạnh => lay/put emphasis/stress on sth: nhấn mạnh điều gì

**Question 46:** Which of the following is NOT TRUE, according to the passage?

A. 10 percent of Americans say their finances will never return to pre-COVID levels.

B. Owning a house has become something that is entirely impossible for many people.

C. The mass media heightened our awareness of horrifying things happening globally.

D. Marcoux is worried about the future, which deters her from having more children.

**Giải thích: Đáp án A. 10 percent of Americans say their finances will never return to pre-COVID levels.**

**Clue:** One in 10 non-retired Americans say their finances may never recover from the COVID pandemic.

=> Đáp án A sai số liệu, 1 trong 10 người Mỹ chưa nghỉ hưu **KHÔNG** phải 10% người Mỹ

=> Chọn A

**Dịch clue**: Cứ 10 người Mỹ chưa nghỉ hưu thì có 1 người nói rằng tài chính của họ có thể không bao giờ phục hồi sau đại dịch COVID.

Dịch đáp án:

A. 10 phần trăm người Mỹ nói rằng tài chính của họ sẽ không bao giờ trở lại mức trước COVID.

B. Việc sở hữu một ngôi nhà đã trở thành điều hoàn toàn không thể đối với nhiều người.

C. Các phương tiện thông tin đại chúng đã nâng cao nhận thức của chúng ta về những điều kinh hoàng đang xảy ra trên toàn cầu.

D. Marcoux lo lắng về tương lai nên không muốn sinh thêm con.

**Question 47:** The word “**dismal**” in paragraph 4 can be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. flat            B. blunt   C. dim    D. sour

**Giải thích: Đáp án C. dim**

**Clue:** Marcoux says she fears the next generation will suffer with the worst effects of climate change, and she worries about the **dismal** version of the Earth her child and potential grandchildren will inherit.

**Dịch clue**: Marcoux nói rằng bà lo sợ thế hệ tiếp theo sẽ phải chịu những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu và bà lo lắng về sự **ảm đạm** của Trái Đất nơi mà con và có thể là cả những đứa cháu của bà sẽ sống.

=> dismal ~ dim (adj): lờ mờ, tối tăm => Chọn C

Mở rộng:

**A. flat**

be on the flat : trên mặt phẳng

time + flat: đúng từng đó giờ (Ex: 10 minutes flat: đúng 10 phút)

flat out (phr v): cực kì chăm chỉ

fall flat (phrase): thất bại hoàn toàn

**C. dim**

take a dim view of sth (idiom): không công nhận điều gì

dim and distant (idiom): trong quá khứ (nhưng không nhớ rõ ràng)

**D. sour**

sour grape (idiom): thứ mà bạn thích nhưng không thể có

go sour: hỏng, thất bại

**Question 48:** Which of the following can most likely be inferred from the passage?

A. Future generations will no longer understand the values of having children.

B. In the past, people around the world were less alarmed by negative issues.

C. Conflicts and political issues around the world can never come to an end.

D. Most young people will not have children until the climate crisis is over.

**Giải thích: Đáp án B. In the past, people around the world were less alarmed by negative issues.**

**Clue:** Despite higher-than-ever life expectancy, improved technology and access to modern healthcare, the constant **presence of the mass media everywhere means we’re much more aware of all the terrifying things happening around the world, from food shortages to school shootings.**

**Dịch clue**: Mặc dù tuổi thọ cao hơn bao giờ hết, công nghệ được cải thiện và khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhưng **sự hiện diện thường xuyên của các phương tiện thông tin đại chúng ở khắp mọi nơi có nghĩa là chúng ta nhận thức rõ hơn về tất cả những điều đáng sợ đang xảy ra trên khắp thế giới, từ tình trạng thiếu lương thực đến các vụ nổ súng ở trường học.**

=> Do sự hiện diện của truyền thông đại chúng ngày nay nên có nhiều tin tức tiêu cực được lan truyền hơn => Ngày xưa phương tiện truyền thông đại chúng **không cập nhật liên tục như nay** nên mọi người **biết ít tin tiêu cực hơn** => Chọn B

Dịch đáp án:

A. Các thế hệ tương lai sẽ không còn hiểu được giá trị của việc có con.

B. Trong quá khứ, mọi người trên thế giới ít lo lắng hơn về các vấn đề tiêu cực.

C. Xung đột và các vấn đề chính trị trên thế giới không bao giờ có hồi kết.

D. Hầu hết những người trẻ tuổi sẽ không có con cho đến khi khủng hoảng khí hậu kết thúc.

**Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.**

**Question 49**. She is snowed under with work. She cannot go out with her friends at weekend.

A. If she weren’t snowed under with work, she could go out with her friends at weekend.

B. Provided that she is snowed under with work, she cannot go out with her friends at weekend.

C. She wishes she were snowed under with work, she could go out with her friends at weekend.

D. If she were snowed under with work, she couldn’t go out with her friends at weekend.

**Giải thích: Kiến thức: Kết hợp câu - Câu điểu kiện loai II- Cấu trúc Provided – Câu ước trái với hiện tại**

**Cấu trúc: If + S + V-ed/V-irregular, S + would/could/might + V**

**Provided that + S + V, S+V = S + V + provided that + S +V: miễn là ……**

**S + wish(es) + S +V-ed/V-irregular, S +would/could/might + V**

Chỉ có đáp án A đúng nghĩa, các đáp án còn lại sai nghĩa

**Dịch câu gốc:** Cô ây đang chìm trong công việc. Cô ây không thể đi chơi với bạn bè vào cuối tuân.

**Question 50**. Ngoc’s personal information was leaked. She was aware of the danger of the Internet.

A. No sooner had Ngoc realised that the Internet was dangerous than her personal information was leaked.

B. Only after Ngoc’s personal information had been leaked did she realise how dangerous the Internet was.

C. Not until Ngoc’s personal information had been leaked was she aware of the benefit of the Internet.

D. Hardly had Ngoc’s personal information been leaked when she realised how beneficial the Internet was.

**Giải thích: Kiến thức: Câu đảo ngữ (inversion)**

**Cấu trúc:**

**- Not until/till + (S+V)/time + trợ động từ + S + V: Mãi đến khi……thì mới….**

**- Only after + N/V-ing/(S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ sau khi……..thì mới……..**

**- No sooner + trợ động từ + S+ V + than + S +V: Vừa mới….thì……**

**- Hardly / Barely / Scarcely had + S + V(PP/V3) + when / before + clause: vừa mới……thì…..**

Các đáp án A, C, D không phù hợp về nghĩa so với câu gốc

**Dịch: Câu gốc:** Thông tin cá nhân của Ngọc bị phát tán. Cô đã nhận thức được sự nguy hiểm của Internet.