|  |  |
| --- | --- |
| **[Cụm trường THPT Phú Thọ](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)**  *[(Đề thi có 04 trang)](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)* | **[KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)**  **[MÔN: TIẾNG ANH](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)**  *[Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)* |

**[Họ, tên thí sinh:](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)** [.....................................................................](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)

**[Mã đề: …](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)**

**[Số báo danh:](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)** [........................................................................](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)

***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 the following questions.***

**Question 1.**

**a.** Pursuing a career in education, he helped countless students and was awarded the title "Nhà giáo ưu tú" for his outstanding contributions.

**b.** Born in Nam Định Province, he underwent a very tough early childhood, losing his arm ability at the age of 4 due to polio.

**c.** Despite this disability, he demonstrated remarkable determination by learning to write with his feet, and achieving top grades at school.

**d.** After his retirement, Ký continued to contribute to the society as a writer, leaving a lasting legacy that continues to inspire generations of Vietnamese people.

**e.** Nguyễn Ngọc Ký, a prominent Vietnamese educator, overcame significant adversity in his life to achieve success and inspire generations with his resilience and dedication.

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

**Question 2.**

**a. Sarah:** OK! I'll bring some snacks and towels.

**b. Tom:** That sounds great! I'd love to join you.

**c. Sarah:** I'm thinking of going to the beach this weekend. Would you like to join me?

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

**Question 3.**

Dear Nam,

**a.** All of these efforts aim to not only improve our environment but also raise awareness about the importance of protecting our planet.

**b.** Additionally, every year we hold a "Clean Up Day" during which students and teachers work together to clean our school and the nearby area.

**c.** We also have a recycling program where students collect and sort materials like paper, plastic, and glass for recycling.

**d.** I hope you're doing well. In your last letter, you asked me about the things our school does to keep the surroundings clean and green.

**e.** At our school, we take part in several green initiatives. For example, we plant trees and maintain a small vegetable garden to encourage sustainability.

Best regards,

Tuan

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

**Question 4.**

**a.** However, this scenic landscape complex may be adversely affected by mass tourism.

**b.** This kind of tourism can result in environmental degradation, such as pollution of rivers and caves, erosion of trails and disturbance of wildlife.

**c.** Tràng An (Ninh Bình province), the first site in Vietnam to be recognized by UNESCO as a mixed World Heritage Site, is famous for its outstanding karst landscape and important cultural landmarks.

**d.** To preserve Tràng An, it is recommended that Vietnamese people increase their awareness of the site's significance, actively participate in responsible tourism practices and support local communities.

**e.** Another problem might be young people's lack of knowledge about the cultural heritage, which causes inappropriate behaviors and insufficient support for conservation efforts.

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

**Question 5.**

**a. John:** I'm planning to visit Japan next summer.

**b. Mary:** Why Japan?

**c. Mary:** Have you already decided on the places you want to visit?

**d. John:** I've always been fascinated by Japanese culture and history.

**e. Mary:** That sounds amazing! I hope you enjoy the trip.

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

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

**(I)** Freelancing has emerged as a popular career choice, allowing individuals to **take the reins** of their professional journeys while balancing personal aspirations. **(II)** For many, it serves as an escape from the rigidity of the conventional 9-to-5 routine, granting them the autonomy to define their work-life balance and explore their potential on their own terms. **(III)** The flexibility associated with freelancing is perhaps its most attractive feature. **(IV)**

The flexibility associated with freelancing is perhaps its most attractive feature. Freelancers can work from virtually anywhere, whether it's the comfort of their home, a bustling café, or even a serene beach. They also have the liberty to select clients and projects that align with their interests and professional goals! However, this freedom comes with its challenges. Freelancers must manage their own finances, negotiate contracts, and market **their** skills effectively to attract clients. Additionally, the lack of a steady paycheck and job security can be **daunting**, particularly during the initial stages when building a reputation and client base requires considerable effort.

Despite its advantages, freelancing can be unpredictable and challenging. Income is often irregular, with periods of abundance followed by dry spells. Freelancers are responsible for juggling multiple roles, such as acting as their own accountant, project manager, and customer service representative. Moreover, the absence of traditional employment benefits, like health insurance or paid leave, demands careful financial planning and self-discipline. Nevertheless, for those who thrive on creativity, adaptability, and independence, freelancing can be an immensely satisfying career path, offering both professional fulfillment and personal growth.

In recent years, freelancing has become more accessible thanks to the rise of remote work and online platforms. Websites like Upwork, Fiverr, and Toptal connect freelancers with clients worldwide, creating diverse opportunities in fields ranging from graphic design to software development. **While freelancing requires resilience and adaptability, it offers unparalleled freedom to build a career tailored to individual strengths and passions.** For many, the risks are outweighed by the rewards - a flexible, fulfilling, and self-directed professional life that empowers them to achieve their goals.

**Question 6.**

Which of the following can be inferred from the passage?

**A.** Most freelancers avoid tasks like managing finances and negotiating contracts because online platforms handle everything for them.

**B.** Freelancing offers freedom and flexibility but comes with significant challenges that require self-discipline and adaptability.

**C.** Freelancers enjoy consistent income after their first year of freelancing due to growing demand for remote work.

**D.** Freelancers rarely need to market their skills because online platforms guarantee a steady stream of clients.

**Question 7.**

Which of the following best summarizes the passage?

**A.** Freelancing provides opportunities for creativity and flexibility, but freelancers can overcome financial instability easily and take on multiple roles at the same time.

**B.** Freelancers are guaranteed full-time job benefits, including paid vacation and health insurance.

**C.** Freelancing combines the benefits of autonomy and self-direction with challenges like financial instability and lack of job security.

**D.** With available platforms, freelancing has become accessible, offering opportunities for personal and professional growth.

**Question 8.**

Which of the following best summarizes paragraph 3?

**A.** Freelancing offers independence and flexibility but demands careful financial planning due to its inherent unpredictability.

**B.** Freelancers face challenges like irregular income, self-management, and lack of benefits, despite the career's flexibility.

**C.** Freelancers thrive on adaptability and resourcefulness despite the absence of traditional employment benefits.

**D.** Both the advantages and disadvantages of freelancing depend on the individual's ability to manage unpredictability.

**Question 9.**

Where in paragraph 1 does the following sentence best fit?

**"This form of self-employment enables people to choose their projects, set flexible schedules, and work independently."**

**A.**(I) **B.**(II) **C.**(III) **D.**(IV)

**Question 10.**

The word “**their**” in paragraph 2 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** finances **B.** freelancers **C.** contracts **D.** clients

**Question 11.**

Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

**While freelancing requires resilience and adaptability, it offers unparalleled freedom to build a career tailored to individual strengths and passions.**

**A.** Freelancing restricts career options to a narrow range of skills but provides a predictable work-life balance for most people.

**B.** Freelancing demands perseverance and flexibility but allows individuals to design careers that align with their unique skills and interests.

**C.** Freelancing guarantees financial stability and provides individuals with easy career choices that require minimal effort or commitment.

**D.** Freelancing eliminates the need for hard work while ensuring consistent success in a chosen career path without challenges.

**Question 12.**

Which of the following is TRUE according to the passage?

**A.** Freelancers often struggle to find work and rely heavily on a single client for long-term job stability.

**B.** Freelancing demands careful financial planning and self-discipline due to irregular income and the absence of traditional benefits.

**C.** Freelancing is an easy and low-risk career choice that offers immediate high income with minimal effort.

**D.** The most significant downside of freelancing is the inability to work on projects that match personal goals and interests.

**Question 13.**

The phrase “**take the reins of**” in paragraph I could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** lose control of **B.** take control of **C.** struggle with **D.** accept the terms of

**Question 14.**

According to paragraph 2, which of the following is NOT true about freelancing?

**A.** Freelancers can set their own schedules and work from virtually anywhere they prefer.

**B.** Freelancers have to manage both their professional and financial responsibilities on their own.

**C.** Freelancers are guaranteed a steady income and secure job opportunities in their careers.

**D.** It allows many individuals to avoid the rigidity of the 9-to-5 work routine.

**Question 15.**

The word “**daunting**” in paragraph 2 is OPPOSITE in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** encouraging **B.** overwhelming **C.** thoughtful **D.** stressful

***Read the following passage 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.***

**Introducing the Latest iPhone - Your Perfect Partner**

Are you ready for something **(16)** \_\_\_\_\_\_\_ ? The newest iPhone is here, and it's everything you need in one sleek device. This iPhone **(17)** \_\_\_\_\_\_\_ with the latest technology is faster, smarter, and more stylish than ever before.

The phone features a super-fast processor, so apps load instantly, and you can multitask without any delay. Its **(18)** \_\_\_\_\_\_\_ lets you stay connected all day, whether you're working, chatting, or exploring new apps. The stunning edge-to-edge display offers brighter colors and sharper details, making movies and games look fantastic. Love **(19)** \_\_\_\_\_\_\_ photos? The new iPhone camera is better than ever! Capture your best moments with ultra-clear photos, even in low light. You can also record high-quality videos like a pro. Plus, the iPhone has advanced security features to protect your data. With Face ID, only you can unlock your phone. It's also eco-friendly, made with recycled materials **(20)** \_\_\_\_\_\_\_ our planet. Don't wait! Pre-order the latest iPhone today and enjoy free shipping. Visit our website or your nearest store to see why everyone is talking **(21)** \_\_\_\_\_\_\_ it. Upgrade now and experience the future in your hands!

(Adapted from *https://www.apple.com*)

**Question 16.**

**A.** amazingly **B.** amazed **C.** amazement **D.** amazing

**Question 17.**

**A.** to design **B.** design **C.** designing **D.** designed

**Question 18.**

**A.** high-advanced battery capacity **B.** advanced high-capacity battery

**C.** high-capacity advanced battery **D.** high-advanced capacity battery

**Question 19.**

**A.** doing **B.** getting **C.** having **D.** taking

**Question 20.**

**A.** helping **B.** help **C.** to helping **D.** to help

**Question 21.**

**A.** about **B.** off **C.** between **D.** toward

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

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 ecotourism, 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. I**nnovations 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.

Promoting sustainable practices, reducing human-wildlife conflicts, and enforcing anti-poaching laws are also integral components of wildlife conservation. These measures contribute to creating a harmonious balance between human activities and the natural world.

**Question 22.**

Which of the following is TRUE according to the passage?

**A.** Only national parks can protect endangered species.

**B.** Technological advancements are irrelevant to conservation.

**C.** Education campaigns foster community involvement.

**D.** Reintroduction of species has never been successful.

**Question 23.**

In which paragraph does the writer explore modern methods for maintaining endangered species?

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

**Question 24.**

In which paragraph does the writer mention a present causal relationship?

**A.** Paragraph 5 **B.** Paragraph 4 **C.** Paragraph 3 **D.** Paragraph 2

**Question 25.**

The word "**benefit**" in paragraph 2 is OPPOSITE in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** transform **B.** advantage **C.** sustain **D.** hinder

**Question 26.**

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 should be the only focus in wildlife conservation.

**D.** Technology could be another way to aid conservation efforts.

**Question 27.**

The word "**their**" in paragraph 3 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** species **B.** natural habitats

**C.** conservationists **D.** reintroduced populations

**Question 28.**

The word "**pivotal**" in paragraph 4 could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** irrelevant **B.** crucial **C.** trivial **D.** secondary

**Question 29.**

Which of the following is NOT mentioned as a threat to wildlife?

**A.** Pollution **B.** Climate change **C.** Urbanization **D.** Deforestation

***Read the following passage 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.***

|  |
| --- |
| **Experience the Magic of Coldplay's Music!**  Get ready for an unforgettable night as Coldplay brings their legendary sound and breathtaking visuals to the stage. Their **(30)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ concerts create an atmosphere full of emotions, leaving fans amazed and inspired.  ***Why You Shouldn't Miss This Show***:  **• A Unique Musical Journey** - Coldplay's concerts are not just performances; they are immersive experiences that connect people from different backgrounds. You will sing, dance, and share unforgettable moments with **(31)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ who appreciate their heartfelt lyrics and powerful melodies.  **• Messages of Hope** - Their songs promote love, unity, and environmental awareness, making every concert more than just entertainment.  ***What's Special About This Tour?***  **The Music of the Spheres Tour** is **(32)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ their latest album, which explores themes of the universe, connection, and self-discovery. **(33)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the deep and poetic themes of the album, fans can expect a visually stunning and emotionally moving performance.  ***How You Can Be Part of It:***  **Join a (34)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**of devoted fans** - Experience the magic of Coldplay's music with people who share the same passion.  **Support a Good Cause** - Coldplay is widely **(35)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ for their commitment to sustainability and global issues.  Visit: (website address removed)  Don't miss out on this incredible event! |

**Question 30.**

**A.** forgettable **B.** predictable **C.** disastrous **D.** mesmerizing

**Question 31.**

**A.** the other **B.** others **C.** other **D.** another

**Question 32.**

**A.** run out of **B.** based on **C.** taken in **D.** put off

**Question 33.**

**A.** Instead of **B.** Regardless of **C.** Apart from **D.** Due to

**Question 34.**

**A.** shortage **B.** number **C.** amount **D.** fraction

**Question 35.**

**A.** estimated **B.** ignored **C.** recognized **D.** dismissed

***Read the following passage 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.***

Acrophobia, one of the most common phobias worldwide, **(36)** \_\_\_\_\_\_\_\_. People with this condition experience overwhelming anxiety when they are in high places, such as tall buildings, bridges, or even mountains. This fear can sometimes be triggered by just the thought of being at a height, making it difficult for individuals to function in everyday situations. It can significantly impact one's daily life.

The causes of acrophobia can vary from person to person. Often, it develops after a traumatic experience involving heights, such as a fall or a near-accident. In some cases, acrophobia is believed to be genetically inherited. Individuals **(37)** \_\_\_\_\_\_\_\_ are more prone to developing this fear. Additionally, learned behaviors from watching others react fearfully to heights may also contribute to the onset of this phobia.

Treatment for acrophobia typically involves therapy, with cognitive behavioral therapy (CBT) being the most effective. **(38)** \_\_\_\_\_\_\_\_. In some cases, exposure therapy may be used.**(39)** \_\_\_\_\_\_\_\_. Medications may also be prescribed to help manage anxiety during treatment.

Acrophobia, when left untreated, can severely limit a person's life and activities. Overcoming acrophobia requires patience and persistence, but with the right treatment, many people find they can lead more fulfilling lives. **(40)** \_\_\_\_\_\_\_\_, they were able to overcome their fear and improve their quality of life significantly.

**Question 36.**

**A.** is used to describe an intense fear of heights

**B.** that is used to describe an intense fear of heights

**C.** which is used to describe an intense fear of heights

**D.** used to describe an intense fear of heights

**Question 37.**

**A.** belongs to a family history of anxiety disorders

**B.** have a family history of anxiety disorders

**C.** who have a family history of anxiety disorders

**D.** whose family history of anxiety disorders

**Question 38.**

**A.** Helping individuals confront and reframe their negative thoughts, heights can be solved by CBT

**B.** CBT helps individuals confront and reframe their negative thoughts about heights

**C.** The support from individuals confronting and reframing their negative thoughts brought about CBT

**D.** Confronting and reframing their negative thoughts about heights helped create CBT

**Question 39.**

**A.** Patients are gradually exposed to heights in a controlled environment until their fear diminishes

**B.** Diminishing their fears, patients are gradually exposed to heights in a controlled environment

**C.** By avoiding heights in a controlled environment, patients can gradually diminish their fears

**D.** Their fear disappears so that patients are gradually exposed to heights in a controlled environment

**Question 40.**

**A.** Having sought professional help

**B.** Being sought professional help

**C.** Professional help can be sought

**D.** People had sought professional help

|  |  |
| --- | --- |
| **[Cụm trường THPT Phú Thọ](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)**  *[(Đề thi có 04 trang)](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)* | **[KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)**  **[MÔN: TIẾNG ANH](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)**  *[Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)* |

**[Họ, tên thí sinh:](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)** [.....................................................................](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)

**[Mã đề: …](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)**

**[Số báo danh:](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)** [........................................................................](https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html)

***HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT***

***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 the following questions.***

**Question 1.**

**a.** Pursuing a career in education, he helped countless students and was awarded the title "Nhà giáo ưu tú" for his outstanding contributions.

**b.** Born in Nam Định Province, he underwent a very tough early childhood, losing his arm ability at the age of 4 due to polio.

**c.** Despite this disability, he demonstrated remarkable determination by learning to write with his feet, and achieving top grades at school.

**d.** After his retirement, Ký continued to contribute to the society as a writer, leaving a lasting legacy that continues to inspire generations of Vietnamese people.

**e.** Nguyễn Ngọc Ký, a prominent Vietnamese educator, overcame significant adversity in his life to achieve success and inspire generations with his resilience and dedication.

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| Nguyễn Ngọc Ký, a prominent Vietnamese educator, overcame significant adversity in his life to achieve success and inspire generations with his resilience and dedication. Born in Nam Định Province, he underwent a very tough early childhood, losing his arm ability at the age of 4 due to polio. Despite this disability, he demonstrated remarkable determination by learning to write with his feet, and achieving top grades at school. Pursuing a career in education, he helped countless students and was awarded the title "Nhà giáo ưu tú" for his outstanding contributions. After his retirement, Ký continued to contribute to the society as a writer, leaving a lasting legacy that continues to inspire generations of Vietnamese people. | Nguyễn Ngọc Ký, một nhà giáo dục nổi tiếng của Việt Nam, đã vượt qua những nghịch cảnh lớn trong cuộc đời để đạt được thành công và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ bằng sự kiên cường và tận tâm của mình. Sinh ra ở tỉnh Nam Định, ông đã trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn khi mất đi khả năng sử dụng đôi tay vào năm 4 tuổi do bệnh bại liệt. Bất chấp khuyết tật này, ông đã thể hiện một nghị lực phi thường khi tự học viết bằng chân và đạt được những thành tích học tập xuất sắc. Theo đuổi sự nghiệp giáo dục, ông đã giúp đỡ vô số học sinh và được phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" vì những đóng góp nổi bật của mình. Sau khi nghỉ hưu, thầy Ký vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội với vai trò là một nhà văn, để lại một di sản lâu dài tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ người Việt Nam. |
| **→ Chọn đáp án A** | |

**Question 2.**

**a. Sarah:** OK! I'll bring some snacks and towels.

**b. Tom:** That sounds great! I'd love to join you.

**c. Sarah:** I'm thinking of going to the beach this weekend. Would you like to join me?

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| **Sarah:** I'm thinking of going to the beach this weekend. Would you like to join me? | **Sarah:** Tớ đang định đi biển vào cuối tuần này. Cậu có muốn đi cùng không? |
| **Tom:** That sounds great! I'd love to join you. | **Tom:** Nghe tuyệt đấy! Tớ rất muốn đi cùng cậu. |
| **Sarah:** OK! I'll bring some snacks and towels. | **Sarah:** OK! Tớ sẽ mang một ít đồ ăn vặt và khăn tắm. |
| **→ Chọn đáp án C** | |

**Question 3.**

Dear Nam,

**a.** All of these efforts aim to not only improve our environment but also raise awareness about the importance of protecting our planet.

**b.** Additionally, every year we hold a "Clean Up Day" during which students and teachers work together to clean our school and the nearby area.

**c.** We also have a recycling program where students collect and sort materials like paper, plastic, and glass for recycling.

**d.** I hope you're doing well. In your last letter, you asked me about the things our school does to keep the surroundings clean and green.

**e.** At our school, we take part in several green initiatives. For example, we plant trees and maintain a small vegetable garden to encourage sustainability.

Best regards,

Tuan

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| Dear Nam,  I hope you're doing well. In your last letter, you asked me about the things our school does to keep the surroundings clean and green. At our school, we take part in several green initiatives. For example, we plant trees and maintain a small vegetable garden to encourage sustainability. We also have a recycling program where students collect and sort materials like paper, plastic, and glass for recycling. Additionally, every year we hold a "Clean Up Day" during which students and teachers work together to clean our school and the nearby area. All of these efforts aim to not only improve our environment but also raise awareness about the importance of protecting our planet. | Chào Nam,  Tớ hy vọng cậu vẫn khỏe. Trong thư trước, cậu hỏi tớ về những việc trường tớ làm để giữ cho môi trường xung quanh xanh, sạch. Ở trường tớ, chúng tớ tham gia vào nhiều hoạt động xanh. Ví dụ, chúng tớ trồng cây và chăm sóc một vườn rau nhỏ để khuyến khích sự bền vững. Chúng tớ cũng có một chương trình tái chế, nơi học sinh thu gom và phân loại các vật liệu như giấy, nhựa và thủy tinh để tái chế. Thêm vào đó, hàng năm chúng tớ tổ chức một "Ngày hội dọn dẹp", trong đó học sinh và giáo viên cùng nhau làm sạch trường học và khu vực lân cận. Tất cả những nỗ lực này không chỉ nhằm cải thện môi trường của chúng ta mà còn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh của chúng ta. |
| Best regards,  Tuan | Chúc cậu mọi điều tốt đẹp,  Tuấn |
| **→ Chọn đáp án D** | |

**Question 4.**

**a.** However, this scenic landscape complex may be adversely affected by mass tourism.

**b.** This kind of tourism can result in environmental degradation, such as pollution of rivers and caves, erosion of trails and disturbance of wildlife.

**c.** Tràng An (Ninh Bình province), the first site in Vietnam to be recognized by UNESCO as a mixed World Heritage Site, is famous for its outstanding karst landscape and important cultural landmarks.

**d.** To preserve Tràng An, it is recommended that Vietnamese people increase their awareness of the site's significance, actively participate in responsible tourism practices and support local communities.

**e.** Another problem might be young people's lack of knowledge about the cultural heritage, which causes inappropriate behaviors and insufficient support for conservation efforts.

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| Tràng An (Ninh Bình province), the first site in Vietnam to be recognized by UNESCO as a mixed World Heritage Site, is famous for its outstanding karst landscape and important cultural landmarks. However, this scenic landscape complex may be adversely affected by mass tourism. This kind of tourism can result in environmental degradation, such as pollution of rivers and caves, erosion of trails and disturbance of wildlife. Another problem might be young people's lack of knowledge about the cultural heritage, which causes inappropriate behaviors and insufficient support for conservation efforts. To preserve Tràng An, it is recommended that Vietnamese people increase their awareness of the site's significance, actively participate in responsible tourism practices and support local communities. | Tràng An (tỉnh Ninh Bình), địa điểm đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp, nổi tiếng với cảnh quan núi đá vôi tuyệt đẹp và các di tích văn hóa quan trọng. Tuy nhiên, quần thể cảnh quan kỳ vĩ này có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi du lịch đại trà. Hình thức du lịch này có thể dẫn đến suy thoái môi trường, chẳng hạn như ô nhiễm sông ngòi và hang động, xói mòn đường mòn và làm xáo trộn đời sống hoang dã. Một vấn đề khác có thể là sự thiếu hiểu biết của giới trẻ về di sản văn hóa, gây ra những hành vi không phù hợp và sự ủng hộ chưa đủ cho các nỗ lực bảo tồn. Để bảo tồn Tràng An, người Việt Nam nên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản này, tích cực tham gia vào các hoạt động du lịch có trách nhiệm và hỗ trợ cộng đồng địa phương. |
| **→ Chọn đáp án A** | |

**Question 5.**

**a. John:** I'm planning to visit Japan next summer.

**b. Mary:** Why Japan?

**c. Mary:** Have you already decided on the places you want to visit?

**d. John:** I've always been fascinated by Japanese culture and history.

**e. Mary:** That sounds amazing! I hope you enjoy the trip.

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| **Mary:** Have you already decided on the places you want to visit? | **Mary:** Cậu đã quyết định những địa điểm muốn đến chưa? |
| **John:** I'm planning to visit Japan next summer. | **John:** Tớ đang lên kế hoạch đi Nhật Bản vào hè tới. |
| **Mary:** Why Japan? | **Mary:** Sao lại là Nhật Bản vậy? |
| **John:** I've always been fascinated by Japanese culture and history. | **John:** Tớ luôn bị cuốn hút bởi văn hóa và lịch sử Nhật Bản. |
| **Mary:** That sounds amazing! I hope you enjoy the trip. | **Mary:** Nghe tuyệt vời thật! Tớ hy vọng cậu sẽ có một chuyến đi vui vẻ. |
| **→ Chọn đáp án B** | |

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

**(I)** Freelancing has emerged as a popular career choice, allowing individuals to **take the reins** of their professional journeys while balancing personal aspirations. **(II)** For many, it serves as an escape from the rigidity of the conventional 9-to-5 routine, granting them the autonomy to define their work-life balance and explore their potential on their own terms. **(III)** The flexibility associated with freelancing is perhaps its most attractive feature. **(IV)**

The flexibility associated with freelancing is perhaps its most attractive feature. Freelancers can work from virtually anywhere, whether it's the comfort of their home, a bustling café, or even a serene beach. They also have the liberty to select clients and projects that align with their interests and professional goals! However, this freedom comes with its challenges. Freelancers must manage their own finances, negotiate contracts, and market **their** skills effectively to attract clients. Additionally, the lack of a steady paycheck and job security can be **daunting**, particularly during the initial stages when building a reputation and client base requires considerable effort.

Despite its advantages, freelancing can be unpredictable and challenging. Income is often irregular, with periods of abundance followed by dry spells. Freelancers are responsible for juggling multiple roles, such as acting as their own accountant, project manager, and customer service representative. Moreover, the absence of traditional employment benefits, like health insurance or paid leave, demands careful financial planning and self-discipline. Nevertheless, for those who thrive on creativity, adaptability, and independence, freelancing can be an immensely satisfying career path, offering both professional fulfillment and personal growth.

In recent years, freelancing has become more accessible thanks to the rise of remote work and online platforms. Websites like Upwork, Fiverr, and Toptal connect freelancers with clients worldwide, creating diverse opportunities in fields ranging from graphic design to software development. **While freelancing requires resilience and adaptability, it offers unparalleled freedom to build a career tailored to individual strengths and passions.** For many, the risks are outweighed by the rewards - a flexible, fulfilling, and self-directed professional life that empowers them to achieve their goals.

**Question 6.**

Which of the following can be inferred from the passage?

**A.** Most freelancers avoid tasks like managing finances and negotiating contracts because online platforms handle everything for them.

**B.** Freelancing offers freedom and flexibility but comes with significant challenges that require self-discipline and adaptability.

**C.** Freelancers enjoy consistent income after their first year of freelancing due to growing demand for remote work.

**D.** Freelancers rarely need to market their skills because online platforms guarantee a steady stream of clients.

**Giải thích**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **DỊCH BÀI** | | | Freelancing has emerged as a popular career choice, allowing individuals to take the reins of their professional journeys while balancing personal aspirations. For many, it serves as an escape from the rigidity of the conventional 9-to-5 routine, granting them the autonomy to define their work-life balance and explore their potential on their own terms. This form of self-employment enables people to choose their projects, set flexible schedules, and work independently. The flexibility associated with freelancing is perhaps its most attractive feature. | Freelancing đã nổi lên như một lựa chọn sự nghiệp phổ biến, cho phép các cá nhân nắm quyền kiểm soát hành trình chuyên môn của mình đồng thời cân bằng những nguyện vọng cá nhân. Đối với nhiều người, nó đóng vai trò như một lối thoát khỏi sự cứng nhắc của lịch trình 9-tới-5 truyền thống, trao cho họ quyền tự chủ để xác định sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như khám phá tiềm năng của họ theo cách riêng. Hình thức tự kinh doanh này cho phép mọi người lựa chọn dự án của mình, thiết lập lịch trình linh hoạt và làm việc độc lập. Sự linh hoạt gắn liền với freelancing có lẽ là đặc điểm hấp dẫn nhất của nó. | | The flexibility associated with freelancing is perhaps its most attractive feature. Freelancers can work from virtually anywhere, whether it's the comfort of their home, a bustling café, or even a serene beach. They also have the liberty to select clients and projects that align with their interests and professional goals! However, this freedom comes with its challenges. Freelancers must manage their own finances, negotiate contracts, and market their skills effectively to attract clients. Additionally, the lack of a steady paycheck and job security can be daunting, particularly during the initial stages when building a reputation and client base requires considerable effort. | Sự linh hoạt gắn liền với freelancing có lẽ là đặc điểm hấp dẫn nhất của nó. Freelancer có thể làm việc từ hầu hết mọi nơi, cho dù đó là sự thoải mái tại nhà riêng, một quán cà phê nhộn nhịp hay thậm chí là một bãi biển thanh bình. Họ cũng có quyền tự do lựa chọn khách hàng và các dự án phù hợp với sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của mình! Tuy nhiên, sự tự do này đi kèm với những thách thức. Freelancer phải tự quản lý tài chính, thương lượng hợp đồng và tiếp thị kỹ năng của họ một cách hiệu quả để thu hút khách hàng. Thêm vào đó, việc thiếu một khoản lương ổn định và sự đảm bảo việc làm có thể gây nản lòng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi việc xây dựng danh tiếng và cơ sở khách hàng đòi hỏi nỗ lực đáng kể. | | Despite its advantages, freelancing can be unpredictable and challenging. Income is often irregular, with periods of abundance followed by dry spells. Freelancers are responsible for juggling multiple roles, such as acting as their own accountant, project manager, and customer service representative. Moreover, the absence of traditional employment benefits, like health insurance or paid leave, demands careful financial planning and self-discipline. Nevertheless, for those who thrive on creativity, adaptability, and independence, freelancing can be an immensely satisfying career path, offering both professional fulfillment and personal growth. | Mặc dù có những ưu điểm, freelancing có thể không ổn định và đầy thách thức. Thu nhập thường không đều, với những giai đoạn dồi dào xen kẽ những thời kỳ khó khăn. Freelancer phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, chẳng hạn như tự làm kế toán, quản lý dự án và đại diện dịch vụ khách hàng. Hơn nữa, việc thiếu các phúc lợi việc làm truyền thống, như bảo hiểm y tế hoặc ngày nghỉ có lương, đòi hỏi sự lên kế hoạch tài chính cẩn thận và tính kỷ luật tự giác. Tuy nhiên, đối với những người phát triển mạnh mẽ nhờ sự sáng tạo, khả năng thích ứng và tính độc lập, freelancing có thể là một con đường sự nghiệp vô cùng thỏa mãn, mang lại cả sự thành công trong công việc và sự phát triển cá nhân. | | In recent years, freelancing has become more accessible thanks to the rise of remote work and online platforms. Websites like Upwork, Fiverr, and Toptal connect freelancers with clients worldwide, creating diverse opportunities in fields ranging from graphic design to software development. While freelancing requires resilience and adaptability, it offers unparalleled freedom to build a career tailored to individual strengths and passions. For many, the risks are outweighed by the rewards - a flexible, fulfilling, and self-directed professional life that empowers them to achieve their goals. | Trong những năm gần đây, freelancing đã trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ sự phát triển của làm việc từ xa và các nền tảng trực tuyến. Các trang web như Upwork, Fiverr và Toptal kết nối những người làm nghề tự do với khách hàng trên toàn thế giới, tạo ra nhiều cơ hội đa dạng trong các lĩnh vực từ thiết kế đồ họa đến phát triển phần mềm. Mặc dù freelancing đòi hỏi sự kiên cường và khả năng thích ứng, nhưng nó mang lại sự tự do vô song để xây dựng một sự nghiệp phù hợp với những điểm mạnh và đam mê cá nhân. Đối với nhiều người, những rủi ro được bù đắp bởi những phần thưởng - một cuộc sống chuyên nghiệp linh hoạt, trọn vẹn và tự định hướng, trao quyền cho họ đạt được mục tiêu của mình. |   Điều nào sau đây có thể được suy ra từ bài đọc?  **A.** Hầu hết các freelancer tránh những công việc như quản lý tài chính và đàm phán hợp đồng vì các nền tảng trực tuyến xử lý tất cả cho họ.  **B.** Freelancing mang lại sự tự do và linh hoạt nhưng đi kèm với nhiều thách thức lớn đòi hỏi tính kỷ luật và khả năng thích nghi.  **C.** Freelancer có thu nhập ổn định sau năm đầu tiên nhờ nhu cầu làm việc từ xa ngày càng tăng.  **D.** Freelancer hiếm khi cần quảng cáo kỹ năng vì các nền tảng trực tuyến đảm bảo lượng khách hàng đều đặn.  **Thông tin:**  + **Freelancers must manage their own finances, negotiate contracts, and market their skills effectively to attract clients**. (Freelancer phải tự quản lý tài chính, thương lượng hợp đồng và tiếp thị kỹ năng của họ một cách hiệu quả để thu hút khách hàng.)  → A sai vì bài đọc đề cập freelancer phải tự mình quản lý tài chính, thương lượng hợp đồng và tự quảng cáo kỹ năng.  → D sai vì bài đọc đề cập freelancer phải quảng cáo kỹ năng một cách hiệu quả để thu hút khách hàng.  + **The flexibility** associated with freelancing **is perhaps its most attractive feature**…Moreover, the absence of traditional employment benefits, like health insurance or paid leave, **demands careful financial planning and self-discipline**. (Sự linh hoạt gắn liền với freelancing có lẽ là đặc điểm hấp dẫn nhất của nó…Hơn nữa, việc thiếu các phúc lợi việc làm truyền thống, như bảo hiểm y tế hoặc ngày nghỉ có lương, đòi hỏi sự lên kế hoạch tài chính cẩn thận và tính kỷ luật tự giác.)  → B có thể suy ra từ thông tin này.  + **Income is often irregular, with periods of abundance followed by dry spells**. (Thu nhập thường không đều, với những giai đoạn dồi dào xen kẽ những thời kỳ khó khăn.)  → C sai vì bài đọc không khẳng định điều này. Thậm chí còn nói thu nhập của freelancer thường không đều, có lúc nhiều, lúc không có gì.  **→ Chọn đáp án B** |

**Question 7.**

Which of the following best summarizes the passage?

**A.** Freelancing provides opportunities for creativity and flexibility, but freelancers can overcome financial instability easily and take on multiple roles at the same time.

**B.** Freelancers are guaranteed full-time job benefits, including paid vacation and health insurance.

**C.** Freelancing combines the benefits of autonomy and self-direction with challenges like financial instability and lack of job security.

**D.** With available platforms, freelancing has become accessible, offering opportunities for personal and professional growth.

**Giải thích**

Câu nào sau đây tóm tắt đúng nhất nội dung của toàn bài?

**A.** Freelancing mang đến cơ hội sáng tạo và linh hoạt, nhưng freelancer có thể dễ dàng vượt qua sự bất ổn tài chính và đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc. (A sai vì bài đọc đề cập việc vượt qua các thách thức này không hề dễ dàng.)

**B.** Freelancer được đảm bảo các phúc lợi như một công việc toàn thời gian, bao gồm nghỉ phép có lương và bảo hiểm y tế. (B sai vì bài đọc khẳng định rằng freelancer không có những quyền lợi truyền thống này.)

**C.** Freelancing kết hợp giữa lợi ích của sự tự chủ và tự định hướng với những thách thức như bất ổn tài chính và thiếu sự đảm bảo công việc. (C đúng, tóm tắt được ý trong bài đọc.)

**D.** Với các nền tảng sẵn có, freelancing đã trở nên dễ tiếp cận, mang lại cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp. (D sai vì không đề cập những thách thức mà freelancer phải đối mặt.)

**Tóm tắt:**

+ **Đoạn 1:** Freelancing nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn, cho phép cá nhân tự chủ sự nghiệp và cân bằng cuộc sống. Nó mang đến sự thoát ly khỏi sự gò bó của công việc truyền thống, tạo điều kiện khám phá tiềm năng cá nhân theo cách riêng.

+ **Đoạn 2:** Tính linh hoạt là đặc điểm thu hút nhất của freelancing, cho phép làm việc từ mọi nơi và chọn dự án phù hợp. Tuy nhiên, sự tự do này đi kèm thách thức về quản lý tài chính, hợp đồng và tìm kiếm khách hàng, cùng với sự bất ổn về thu nhập và việc làm.

+ **Đoạn 3:** Dù có ưu điểm, freelancing vẫn không lường trước và đầy thách thức với thu nhập thất thường và việc phải đảm nhận nhiều vai trò. Việc thiếu các phúc lợi truyền thống đòi hỏi kế hoạch tài chính và kỷ luật cao. Tuy vậy, đây là con đường sự nghiệp thỏa mãn cho người thích sáng tạo, thích ứng và độc lập.

+ **Đoạn 4:** Sự phát triển của làm việc từ xa và các nền tảng trực tuyến đã giúp freelancing trở nên dễ tiếp cận hơn. Dù đòi hỏi sự kiên cường và thích nghi, freelancing mang lại sự tự do xây dựng sự nghiệp phù hợp với năng lực và đam mê cá nhân, với nhiều người, lợi ích vượt trội hơn rủi ro.

**→**Freelancing mang lại sự linh hoạt, cho phép cá nhân tự kiểm soát công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm nhiều thách thức như thu nhập không ổn định, thiếu phúc lợi và phải tự quản lý nhiều vai trò. Dù vậy, với sự hỗ trợ từ các nền tảng trực tuyến, freelancing vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho những người yêu thích sự tự do và sáng tạo.

**→ Chọn đáp án C**

**Question 8.**

Which of the following best summarizes paragraph 3?

**A.** Freelancing offers independence and flexibility but demands careful financial planning due to its inherent unpredictability.

**B.** Freelancers face challenges like irregular income, self-management, and lack of benefits, despite the career's flexibility.

**C.** Freelancers thrive on adaptability and resourcefulness despite the absence of traditional employment benefits.

**D.** Both the advantages and disadvantages of freelancing depend on the individual's ability to manage unpredictability.

**Giải thích**

Câu nào sau đây tóm tắt đúng nhất nội dung đoạn 3?

**A.** Freelancing mang lại sự độc lập và linh hoạt nhưng đòi hỏi phải có kế hoạch tài chính cẩn thận do bản chất khó đoán của nó. (A sai vì thiên về mặt tích cực và không đề cập đến toàn bộ các thách thức, chẳng hạn như thu nhập bất ổn, thiếu các phúc lợi.)

**B.** Freelancer đối mặt với các thách thức như thu nhập không đều, tự quản lý và thiếu phúc lợi, mặc dù nghề này linh hoạt. (B đúng, tóm tắt được ý trong đoạn văn.)

**C.** Freelancer phát triển nhờ khả năng thích nghi và tháo vát, dù không có phúc lợi như công việc truyền thống. (C sai vì thiên về mặt tích cực và không đề cập đến toàn bộ các thách thức, chẳng hạn như thu nhập bất ổn, thiếu các phúc lợi.)

**D.** Cả lợi ích và bất lợi của freelancing đều phụ thuộc vào khả năng quản lý sự không chắc chắn của mỗi người. (D sai vì đoạn văn cũng đề cập đến những thách thức cụ thể khác như việc đảm nhận nhiều vai trò và thiếu các phúc lợi, không chỉ đơn thuần là khả năng quản lý.)

**Tóm tắt:**

Dù có ưu điểm, freelancing vẫn không lường trước và đầy thách thức với thu nhập thất thường và việc phải đảm nhận nhiều vai trò. Việc thiếu các phúc lợi truyền thống đòi hỏi kế hoạch tài chính và kỷ luật cao. Tuy vậy, đây là con đường sự nghiệp thỏa mãn cho người thích sáng tạo, thích ứng và độc lập.

**→ Chọn đáp án B**

**Question 9.**

Where in paragraph 1 does the following sentence best fit?

**"This form of self-employment enables people to choose their projects, set flexible schedules, and work independently."**

**A.**(I) **B.**(II) **C.**(III) **D.**(IV)

**Giải thích**

Câu sau đây phù hợp nhất ở đâu trong đoạn 1?

***"Hình thức tự kinh doanh này cho phép mọi người lựa chọn dự án của mình, thiết lập lịch trình linh hoạt và làm việc độc lập."***

**A.** (I)

**B.** (II)

**C.** (III)

**D.** (IV)

Vị trí (III) phù hợp nhất vì nó giải thích và làm rõ về sự ‘flexibility’ (linh hoạt) được đề cập trong ý sau. Việc có thể chọn dự án, đặt lịch trình linh hoạt và làm việc độc lập chính là những khía cạnh quan trọng của sự linh hoạt trong nghề tự do.

**Thông tin:**

This form of self-employment enables people to choose their projects, set flexible schedules, and work independently. The flexibility associated with freelancing is perhaps its most attractive feature. (Hình thức tự kinh doanh này cho phép mọi người lựa chọn dự án của mình, thiết lập lịch trình linh hoạt và làm việc độc lập. Sự linh hoạt gắn liền với freelancing có lẽ là đặc điểm hấp dẫn nhất của nó.)

**→ Chọn đáp án C**

**Question 10.**

The word “**their**” in paragraph 2 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** finances **B.** freelancers **C.** contracts **D.** clients

**Giải thích**

Từ “**their**” trong đoạn 2 ám chỉ đến \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** tài chính

**B.** người làm nghề tự do

**C.** hợp đồng

**D.** khách hàng

Từ ‘their’ trong đoạn 2 ám chỉ đến ‘Freelancers’.

**Thông tin:**

**Freelancers** must manage their own finances, negotiate contracts, and market **their** skills effectively to attract clients. (Freelancer phải tự quản lý tài chính, thương lượng hợp đồng và tiếp thị kỹ năng của họ một cách hiệu quả để thu hút khách hàng.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 11.**

Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?

**While freelancing requires resilience and adaptability, it offers unparalleled freedom to build a career tailored to individual strengths and passions.**

**A.** Freelancing restricts career options to a narrow range of skills but provides a predictable work-life balance for most people.

**B.** Freelancing demands perseverance and flexibility but allows individuals to design careers that align with their unique skills and interests.

**C.** Freelancing guarantees financial stability and provides individuals with easy career choices that require minimal effort or commitment.

**D.** Freelancing eliminates the need for hard work while ensuring consistent success in a chosen career path without challenges.

**Giải thích**

Câu nào sau đây diễn giải lại câu được gạch chân ở đoạn 4 một cách tốt nhất?

**A.** Freelancing hạn chế các lựa chọn nghề nghiệp trong một phạm vi kỹ năng hẹp nhưng mang lại sự cân bằng cuộc sống - công việc có thể đoán trước được cho hầu hết mọi người. (A sai vì trái ngược với ý của câu gốc.)

**B.** Freelancing đòi hỏi sự kiên trì và linh hoạt nhưng cho phép cá nhân thiết kế sự nghiệp phù hợp với kỹ năng và sở thích riêng của họ. (B đúng với nghĩa của câu gốc.)

**C.** Freelancing đảm bảo sự ổn định tài chính và mang đến những lựa chọn nghề nghiệp dễ dàng, đòi hỏi ít nỗ lực hoặc cam kết. (C sai ở ‘guarantees financial stability’ và ‘minimal effort or commitment’.)

**D.** Freelancing loại bỏ nhu cầu làm việc vất vả và đảm bảo thành công đều đặn trong con đường sự nghiệp mà không gặp thử thách. (D sai vì câu gốc nhấn mạnh phải nỗ lực và thích nghi và không đề cập đảm bảo thành công đều đặn.)

**Thông tin:**

While freelancing requires resilience and adaptability, it offers unparalleled freedom to build a career tailored to individual strengths and passions. (Mặc dù freelancing đòi hỏi sự kiên cường và khả năng thích ứng, nhưng nó mang lại sự tự do vô song để xây dựng một sự nghiệp phù hợp với những điểm mạnh và đam mê cá nhân.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 12.**

Which of the following is TRUE according to the passage?

**A.** Freelancers often struggle to find work and rely heavily on a single client for long-term job stability.

**B.** Freelancing demands careful financial planning and self-discipline due to irregular income and the absence of traditional benefits.

**C.** Freelancing is an easy and low-risk career choice that offers immediate high income with minimal effort.

**D.** The most significant downside of freelancing is the inability to work on projects that match personal goals and interests.

**Giải thích**

Theo bài đọc, điều nào sau đây là ĐÚNG?

**A.** Freelancer thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và phụ thuộc nhiều vào một khách hàng duy nhất để có sự ổn định công việc lâu dài.

**B.** Freelancing đòi hỏi phải lên kế hoạch tài chính cẩn thận và tự kỷ luật vì thu nhập không đều và thiếu các phúc lợi truyền thống.

**C.** Freelancing là một lựa chọn nghề nghiệp dễ dàng và ít rủi ro, mang lại thu nhập cao ngay lập tức mà không cần nhiều nỗ lực.

**D.** Nhược điểm lớn nhất của làm việc tự do là không thể làm việc trên những dự án phù hợp với mục tiêu và sở thích cá nhân.

**Thông tin:**

+ **Websites like Upwork, Fiverr, and Toptal connect freelancers with clients worldwide**, creating diverse opportunities in fields ranging from graphic design to software development. (Các trang web như Upwork, Fiverr và Toptal kết nối những người làm nghề tự do với khách hàng trên toàn thế giới, tạo ra nhiều cơ hội đa dạng trong các lĩnh vực từ thiết kế đồ họa đến phát triển phần mềm.)

→ A sai vì bài đọc đề cập freelancer thường làm việc với nhiều khách hàng khác nhau, đặc biệt là qua các nền tảng như Upwork, Fiverr.

+ Moreover, **the absence of traditional employment benefits, like health insurance or paid leave, demands careful financial planning and self-discipline**. (Hơn nữa, việc thiếu các phúc lợi việc làm truyền thống, như bảo hiểm y tế hoặc ngày nghỉ có lương, đòi hỏi sự lên kế hoạch tài chính cẩn thận và tính kỷ luật tự giác.)

→ B đúng.

+ Additionally, **the lack of a steady paycheck and job security can be daunting, particularly during the initial stages when building a reputation and client base requires considerable effort**. (Thêm vào đó, việc thiếu một khoản lương ổn định và sự đảm bảo việc làm có thể gây nản lòng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi việc xây dựng danh tiếng và cơ sở khách hàng đòi hỏi nỗ lực đáng kể.)

→ C sai vì bài đọc nhấn mạnh rằng freelancer cần phải nỗ lực, thích nghi, tự quản lý, và chấp nhận rủi ro.

+ **They also have the liberty to select clients and projects that align with their interests and professional goals!** (Họ cũng có quyền tự do lựa chọn khách hàng và các dự án phù hợp với sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của mình!)

→ D sai vì bài đọc khẳng định freelancing cho phép chọn dự án theo sở thích và mục tiêu.

**→ Chọn đáp án B**

**Question 13.**

The phrase “**take the reins of**” in paragraph I could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** lose control of **B.** take control of **C.** struggle with **D.** accept the terms of

**Giải thích**

Cụm từ “**take the reins of**” trong đoạn I có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** lose control of: mất quyền kiểm soát

**B.** take control of: kiểm soát

**C.** **struggle with somebody/something: đấu tranh với ai/cái gì**

**D.** accept the terms of: chấp nhận các điều khoản của

- take the reins of: nắm quyền, tiếp quản = take control of

**Thông tin:**

Freelancing has emerged as a popular career choice, allowing individuals to **take the reins of** their professional journeys while balancing personal aspirations. (Freelancing đã nổi lên như một lựa chọn sự nghiệp phổ biến, cho phép các cá nhân nắm quyền kiểm soát hành trình chuyên môn của mình đồng thời cân bằng những nguyện vọng cá nhân.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 14.**

According to paragraph 2, which of the following is NOT true about freelancing?

**A.** Freelancers can set their own schedules and work from virtually anywhere they prefer.

**B.** Freelancers have to manage both their professional and financial responsibilities on their own.

**C.** Freelancers are guaranteed a steady income and secure job opportunities in their careers.

**D.** It allows many individuals to avoid the rigidity of the 9-to-5 work routine.

**Giải thích**

Theo đoạn 2, điều nào sau đây KHÔNG đúng về freelancing?

**A.** Freelancer có thể tự sắp xếp lịch làm việc và làm việc gần như ở bất kỳ đâu họ muốn.

**B.** Freelancer phải tự mình quản lý cả trách nhiệm nghề nghiệp lẫn tài chính.

**C.** Freelancer được đảm bảo có thu nhập ổn định và cơ hội việc làm an toàn trong sự nghiệp.

**D.** Nó cho phép nhiều người tránh được sự cứng nhắc của công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

**Thông tin:**

+ **Freelancers can work from virtually anywhere, whether it's the comfort of their home, a bustling café, or even a serene beach**. (Freelancer có thể làm việc từ hầu hết mọi nơi, cho dù đó là sự thoải mái tại nhà riêng, một quán cà phê nhộn nhịp hay thậm chí là một bãi biển thanh bình.)

→ A đúng.

+ **Freelancers must manage their own finances, negotiate contracts, and market their skills effectively to attract clients**. (Freelancer phải tự quản lý tài chính, thương lượng hợp đồng và tiếp thị kỹ năng của họ một cách hiệu quả để thu hút khách hàng.)

→ B đúng.

+ Additionally, **the lack of a steady paycheck and job security can be daunting**, particularly during the initial stages when building a reputation and client base requires considerable effort. (Thêm vào đó, việc thiếu một khoản lương ổn định và sự đảm bảo việc làm có thể gây nản lòng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi việc xây dựng danh tiếng và cơ sở khách hàng đòi hỏi nỗ lực đáng kể.)

→ C sai vì đoạn văn đề cập thu nhập không ổn định và thiếu sự đảm bảo việc làm.

+ For many, **it serves as an escape from the rigidity of the conventional 9-to-5 routine**, granting them the autonomy to define their work-life balance and explore their potential on their own terms. (Đối với nhiều người, nó đóng vai trò như một lối thoát khỏi sự cứng nhắc của lịch trình 9-tới-5 truyền thống, trao cho họ quyền tự chủ để xác định sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như khám phá tiềm năng của họ theo cách riêng.)

→ D đúng.

**→ Chọn đáp án C**

**Question 15.**

The word “**daunting**” in paragraph 2 is OPPOSITE in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** encouraging **B.** overwhelming **C.** thoughtful **D.** stressful

**Giải thích**

Từ “**daunting**” ở đoạn 2 TRÁI NGHĨA với \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** encouraging /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.ɪŋ/ (adj): khích lệ, động viên, khuyến khích

**B.** overwhelming /ˌoʊ.vɚˈwel.mɪŋ/ (adj): choáng ngợp, áp đảo, quá tải

**C.** thoughtful /ˈθɔːt.fəl/ (adj): chu đáo, ân cần, chín chắn, trầm tư

**D.** stressful /ˈstres.fəl/ (adj): gây căng thẳng, làm căng thẳng

- daunting /ˈdɔːn.tɪŋ/ (adj): khó khăn, nản lòng, làm thoái chí >< encouraging

**Thông tin:**

Additionally, the lack of a steady paycheck and job security can be **daunting**, particularly during the initial stages when building a reputation and client base requires considerable effort. (Thêm vào đó, việc thiếu một khoản lương ổn định và sự đảm bảo việc làm có thể gây nản lòng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi việc xây dựng danh tiếng và cơ sở khách hàng đòi hỏi nỗ lực đáng kể.)

**→ Chọn đáp án A**

***Read the following passage 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.***

**Introducing the Latest iPhone - Your Perfect Partner**

Are you ready for something **(16)** \_\_\_\_\_\_\_ ? The newest iPhone is here, and it's everything you need in one sleek device. This iPhone **(17)** \_\_\_\_\_\_\_ with the latest technology is faster, smarter, and more stylish than ever before.

The phone features a super-fast processor, so apps load instantly, and you can multitask without any delay. Its **(18)** \_\_\_\_\_\_\_ lets you stay connected all day, whether you're working, chatting, or exploring new apps. The stunning edge-to-edge display offers brighter colors and sharper details, making movies and games look fantastic. Love **(19)** \_\_\_\_\_\_\_ photos? The new iPhone camera is better than ever! Capture your best moments with ultra-clear photos, even in low light. You can also record high-quality videos like a pro. Plus, the iPhone has advanced security features to protect your data. With Face ID, only you can unlock your phone. It's also eco-friendly, made with recycled materials **(20)** \_\_\_\_\_\_\_ our planet. Don't wait! Pre-order the latest iPhone today and enjoy free shipping. Visit our website or your nearest store to see why everyone is talking **(21)** \_\_\_\_\_\_\_ it. Upgrade now and experience the future in your hands!

(Adapted from *https://www.apple.com*)

**Question 16.**

**A.** amazingly **B.** amazed **C.** amazement **D.** amazing

**Giải thích**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **DỊCH BÀI** | | | **Introducing the Latest iPhone - Your Perfect Partner** | **Giới thiệu iPhone Mới Nhất - Người Bạn Đồng Hành Hoàn Hảo Của Bạn** | | Are you ready for something amazing? The newest iPhone is here, and it's everything you need in one sleek device. This iPhone designed with the latest technology is faster, smarter, and more stylish than ever before. | Bạn đã sẵn sàng cho điều bất ngờ chưa? Chiếc iPhone mới nhất đã ra mắt, và nó là tất cả những gì bạn cần trong một thiết bị mỏng nhẹ đầy phong cách. Được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất, chiếc iPhone này nhanh hơn, thông minh hơn và thời trang hơn bao giờ hết. | | The phone features a super-fast processor, so apps load instantly, and you can multitask without any delay. Its advanced high-capacity battery lets you stay connected all day, whether you're working, chatting, or exploring new apps. The stunning edge-to-edge display offers brighter colors and sharper details, making movies and games look fantastic. Love taking photos? The new iPhone camera is better than ever! Capture your best moments with ultra-clear photos, even in low light. You can also record high-quality videos like a pro. Plus, the iPhone has advanced security features to protect your data. With Face ID, only you can unlock your phone. It's also eco-friendly, made with recycled materials to help our planet. Don't wait! Pre-order the latest iPhone today and enjoy free shipping. Visit our website or your nearest store to see why everyone is talking about it. Upgrade now and experience the future in your hands! | Điện thoại sở hữu bộ xử lý siêu nhanh, giúp các ứng dụng tải ngay lập tức và bạn có thể đa nhiệm mượt mà không hề bị gián đoạn. Pin dung lượng cao tiên tiến cho phép bạn duy trì kết nối cả ngày, dù bạn đang làm việc, trò chuyện hay khám phá các ứng dụng mới. Màn hình tràn viền tuyệt đẹp mang đến màu sắc tươi sáng hơn và chi tiết sắc nét hơn, khiến phim ảnh và trò chơi trở nên sống động. Bạn thích chụp ảnh? Camera của iPhone mới còn tuyệt vời hơn nữa! Ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của bạn với những bức ảnh siêu rõ nét, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Bạn cũng có thể quay video chất lượng cao như một chuyên gia. Thêm vào đó, iPhone còn có các tính năng bảo mật tiên tiến để bảo vệ dữ liệu của bạn. Với Face ID, chỉ bạn mới có thể mở khóa điện thoại. Nó còn thân thiện với môi trường, được làm từ vật liệu tái chế để góp phần bảo vệ hành tinh của chúng ta. Đừng chần chừ nữa! Hãy đặt hàng trước chiếc iPhone mới nhất ngay hôm nay và tận hưởng ưu đãi giao hàng miễn phí. Truy cập trang web của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất để xem tại sao mọi người đều đang bàn tán về nó. Nâng cấp ngay và trải nghiệm tương lai trong tay bạn! |   **Kiến thức về từ loại:**  **A.** amazingly /əˈmeɪ.zɪŋ.li/ (adverb): một cách đáng kinh ngạc, kỳ diệu  **B.** amazed /əˈmeɪzd/ (adj): kinh ngạc, ngạc nhiên  **C.** amazement /əˈmeɪz.mənt/ (noun): sự kinh ngạc, sự ngạc nhiên  **D.** amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ (adj): đáng kinh ngạc, kỳ diệu  - Dùng tính từ để cung cấp thêm thông tin về đại từ ‘something’.  - Dùng tính từ đuôi -ing để mô tả tính chất, đặc điểm.  **Tạm dịch:** Are you ready for something amazing? (Bạn đã sẵn sàng cho điều bất ngờ chưa?)  **→ Chọn đáp án D** |

**Question 17.**

**A.** to design **B.** design **C.** designing **D.** designed

**Giải thích**

**Kiến thức về rút gọn mệnh đề quan hệ:**

Mệnh đề quan hệ dạng bị động rút gọn bằng cách lược bỏ đại từ và tobe, giữ nguyên V3/V-ed.

**Tạm dịch:** This iPhone designed with the latest technology is faster, smarter, and more stylish than ever before. (Được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất, chiếc iPhone này nhanh hơn, thông minh hơn và thời trang hơn bao giờ hết.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question 18.**

**A.** high-advanced battery capacity **B.** advanced high-capacity battery

**C.** high-capacity advanced battery **D.** high-advanced capacity battery

**Giải thích**

**Kiến thức về trật tự từ:**

- advanced /ədˈvɑːnst/ (adj): tiên tiến

- high-capacity battery (np): pin dung lượng cao

Dùng tính từ trước cụm danh từ.

**Tạm dịch:**  Its advanced high-capacity battery lets you stay connected all day, whether you're working, chatting, or exploring new apps. (Pin dung lượng cao tiên tiến cho phép bạn duy trì kết nối cả ngày, dù bạn đang làm việc, trò chuyện hay khám phá các ứng dụng mới.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 19.**

**A.** doing **B.** getting **C.** having **D.** taking

**Giải thích**

- take photos: chụp ảnh

**Tạm dịch:** Love taking photos? (Bạn thích chụp ảnh?)

**→ Chọn đáp án D**

**Question 20.**

**A.** helping **B.** help **C.** to helping **D.** to help

**Giải thích**

**Cấu trúc với giới từ ‘to’:**

- to do something: để làm cái gì (chỉ mục đích)

**Tạm dịch:** It's also eco-friendly, made with recycled materials to help our planet. (Nó còn thân thiện với môi trường, được làm từ vật liệu tái chế để góp phần bảo vệ hành tinh của chúng ta.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question 21.**

**A.** about **B.** off **C.** between **D.** toward

**Giải thích**

**Kiến thức về giới từ:**

- talk about somebody/something: nói về ai đó/cái gì

**Tạm dịch:** Visit our website or your nearest store to see why everyone is talking about it. (Truy cập trang web của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất để xem tại sao mọi người đều đang bàn tán về nó.)

**→ Chọn đáp án A**

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

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 ecotourism, 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. I**nnovations 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.

Promoting sustainable practices, reducing human-wildlife conflicts, and enforcing anti-poaching laws are also integral components of wildlife conservation. These measures contribute to creating a harmonious balance between human activities and the natural world.

**Question 22.**

Which of the following is TRUE according to the passage?

**A.** Only national parks can protect endangered species.

**B.** Technological advancements are irrelevant to conservation.

**C.** Education campaigns foster community involvement.

**D.** Reintroduction of species has never been successful.

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| 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. | 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 là cần thiết để duy trì sự đa dạng sinh học và đảm bảo sức khỏe của các 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 cố gắng giảm thiểu những tác động này thông qua nhiều chiến lược khác nhau. |
| 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 ecotourism, which can benefit local economies. | Một khía cạnh quan trọng của bảo tồn động vật hoang dã là việc thành lập các khu bảo tồn. Các vườn 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. |
| 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. | Một phương pháp quan trọng khác là việc tái thả các loài vào môi trường sống tự nhiên của chúng. Phương pháp này đã thành công trong việc đưa một số loài thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng. Các nhà bảo tồn theo dõi và hỗ trợ cẩn thận các quần thể được tái thả này để đảm bảo sự sống còn của chúng. |
| 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. | Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cũng đóng một vai trò then chốt trong 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 đang phải đối mặt, những chiến dịch này nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các nỗ lực bảo tồn. |
| 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. | Những tiến bộ công nghệ cũng đang hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn. Các 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 theo dõi 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 hơn. |
| Promoting sustainable practices, reducing human-wildlife conflicts, and enforcing anti-poaching laws are also integral components of wildlife conservation. These measures contribute to creating a harmonious balance between human activities and the natural world. | Thúc đẩy các hoạt động bền vững, giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã, và thực thi luật chống săn bắt trộm cũng là những thành phần không thể thiếu của bảo tồn động vật hoang dã. Các biện pháp này góp phần tạo ra sự cân bằng hài hòa giữa các hoạt động của con người và thế giới tự nhiên. |

Điều nào sau đây là **ĐÚNG** theo bài đọc?

**A.** Chỉ có các vườn quốc gia mới có thể bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

**B.** Các tiến bộ công nghệ không liên quan đến việc bảo tồn.

**C.** Các chiến dịch giáo dục thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

**D.** Việc tái thả các loài chưa bao giờ thành công.

**Thông tin:**

+ **National parks, wildlife reserves, and marine protected areas are created to provide safe havens for endangered species.** (Các vườn 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.)

→ A sai vì bài đọc đề cập không chỉ các vườn quốc gia, mà còn có khu bảo tồn động vật hoang dã và khu bảo tồn biển.

+ **Technological advancements are also aiding conservation efforts.** (Những tiến bộ công nghệ cũng đang hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn.)

→ B sai vì bài đọc đề cập những tiến bộ công nghệ cũng đang hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn.

+ **Education and awareness campaigns play a pivotal role in wildlife conservation as well**. (Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cũng đóng một vai trò then chốt trong bảo tồn động vật hoang dã.)

→ C đúng.

+ **Another important approach is the reintroduction of species into their natural habitats**. (Một phương pháp quan trọng khác là việc tái thả các loài vào môi trường sống tự nhiên của chúng.)

→ D sai vì bài đọc khẳng định rằng phương pháp tái thả đã thành công trong việc cứu một số loài khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

**→ Chọn đáp án C**

**Question 23.**

In which paragraph does the writer explore modern methods for maintaining endangered species?

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

**Giải thích**

Trong đoạn văn nào, tác giả khám phá các phương pháp hiện đại để duy trì các loài có nguy cơ tuyệt chủng?

**A.** Đoạn 3

**B.** Đoạn 1

**C.** Đoạn 5

**D.** Đoạn 2

Tác giả khám phá các phương pháp hiện đại để duy trì các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở đoạn 5.

**Thông tin:**

**Innovations such as satellite tracking, DNA analysis. and drone surveillance** help researchers gather critical data and monitor wildlife populations more effectively. (Các 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 theo dõi quần thể động vật hoang dã hiệu quả hơn.)

**→ Chọn đáp án C**

**Question 24.**

In which paragraph does the writer mention a present causal relationship?

**A.** Paragraph 5 **B.** Paragraph 4 **C.** Paragraph 3 **D.** Paragraph 2

**Giải thích**

Trong đoạn văn nào tác giả đề cập đến mối quan hệ nhân quả hiện tại?

**A.** Đoạn 5

**B.** Đoạn 4

**C.** Đoạn 3

**D.** Đoạn 2

Tác giả đề cập đến mối quan hệ nhân quả hiện tại ở đoạn 4.

**Thông tin:**

**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**. (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 đang phải đối mặt, những chiến dịch này nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các nỗ lực bảo tồn.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 25.**

The word "**benefit**" in paragraph 2 is OPPOSITE in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** transform **B.** advantage **C.** sustain **D.** hinder

**Giải thích**

Từ "**benefit**" ở đoạn 2 TRÁI NGHĨA với \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** transform /trænsˈfɔːrm/ (v): biến đổi, thay đổi

**B.** advantage /ədˈvæn.tɪdʒ/ (v): đem lại lợi ích, có lợi cho

**C.** sustain /səˈsteɪn/ (v): duy trì, chống đỡ, chịu đựng

**D.** hinder /ˈhɪn.dər/ (v): cản trở, gây trở ngại

- benefit /ˈben.ɪ.fɪt/ (v): mang lại lợi ích, có lợi >< hinder

**Thông tin:**

These areas not only protect wildlife but also offer opportunities for scientific research and ecotourism, which can **benefit** local economies. (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.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question 26.**

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 should be the only focus in wildlife conservation.

**D.** Technology could be another way to aid conservation efforts.

**Giải thích**

Câu nào sau đây diễn giải tốt nhất câu được gạch chân trong đoạn văn 5?

**A.** Những tiến bộ công nghệ cản trở các nỗ lực bảo tồn. (A sai vì trái ngược với nghĩa của câu gốc.)

**B.** Không có sự thay thế nào cho công nghệ trong việc cứu động vật hoang dã. (B sai vì câu gốc chỉ nói rằng công nghệ đang hỗ trợ, chứ không hề ngụ ý rằng không có phương pháp nào khác.)

**C.** Công nghệ nên là trọng tâm duy nhất trong công tác bảo tồn động vật hoang dã. (C sai ở ‘the only focus’.)

**D.** Công nghệ có thể là một cách khác để hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn. (D đúng với nghĩa của câu gốc.)

**Thông tin:**

Innovations such as satellite tracking, DNA analysis. and drone surveillance help researchers gather critical data and monitor wildlife populations more effectively. (Các 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 theo dõi quần thể động vật hoang dã hiệu quả hơn.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question 27.**

The word "**their**" in paragraph 3 refers to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** species **B.** natural habitats

**C.** conservationists **D.** reintroduced populations

**Giải thích**

Từ "**their**" trong đoạn 3 đề cập đến \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** loài

**B.** môi trường sống tự nhiên

**C.** nhà bảo tồn

**D.** quần thể được tái du nhập

Từ ‘their’ trong đoạn 3 đề cập đến ‘reintroduced populations’.

**Thông tin:**

Conservationists carefully monitor and support these **reintroduced populations** to ensure **their** survival. (Các nhà bảo tồn theo dõi và hỗ trợ cẩn thận các quần thể được tái thả này để đảm bảo sự sống còn của chúng.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question 28.**

The word "**pivotal**" in paragraph 4 could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** irrelevant **B.** crucial **C.** trivial **D.** secondary

**Giải thích**

Từ "**pivotal**" ở đoạn 4 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** irrelevant /ɪˈrel.ə.vənt/ (adj): không liên quan, không thích hợp

**B.** crucial /ˈkruː.ʃəl/ (adj): quan trọng, cốt yếu

**C.** trivial /ˈtrɪv.i.əl/ (adj): tầm thường, không quan trọng

**D.** secondary /ˈsek.ən.der.i/ (adj): thứ yếu, phụ

- pivotal /ˈpɪv.ə.təl/ (adj): then chốt, mấu chốt = crucial

**Thông tin:**

Education and awareness campaigns play a **pivotal** role in wildlife conservation as well. (Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cũng đóng một vai trò then chốt trong bảo tồn động vật hoang dã.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 29.**

Which of the following is NOT mentioned as a threat to wildlife?

**A.** Pollution **B.** Climate change **C.** Urbanization **D.** Deforestation

**Giải thích**

Cái nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như là mối đe dọa đối với động vật hoang dã?

**A.** Ô nhiễm

**B.** Biến đổi khí hậu

**C.** Đô thị hóa

**D.** Phá rừng

**Thông tin:**

Human activities such as **deforestation**, **pollution**, and **climate change** are some of the primary threats to wildlife. (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.)

→ A, B, D được đề cập.

→ C không được đề cập.

**→ Chọn đáp án C**

***Read the following passage 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.***

|  |
| --- |
| **Experience the Magic of Coldplay's Music!**  Get ready for an unforgettable night as Coldplay brings their legendary sound and breathtaking visuals to the stage. Their **(30)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ concerts create an atmosphere full of emotions, leaving fans amazed and inspired.  ***Why You Shouldn't Miss This Show***:  **• A Unique Musical Journey** - Coldplay's concerts are not just performances; they are immersive experiences that connect people from different backgrounds. You will sing, dance, and share unforgettable moments with **(31)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ who appreciate their heartfelt lyrics and powerful melodies.  **• Messages of Hope** - Their songs promote love, unity, and environmental awareness, making every concert more than just entertainment.  ***What's Special About This Tour?***  **The Music of the Spheres Tour** is **(32)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ their latest album, which explores themes of the universe, connection, and self-discovery. **(33)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the deep and poetic themes of the album, fans can expect a visually stunning and emotionally moving performance.  ***How You Can Be Part of It:***  **Join a (34)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**of devoted fans** - Experience the magic of Coldplay's music with people who share the same passion.  **Support a Good Cause** - Coldplay is widely **(35)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ for their commitment to sustainability and global issues.  Visit: (website address removed)  Don't miss out on this incredible event! |

**Question 30.**

**A.** forgettable **B.** predictable **C.** disastrous **D.** mesmerizing

**Giải thích**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **DỊCH BÀI** | | | **Experience the Magic of Coldplay's Music!** | **Hãy Cùng Trải Nghiệm Điều Kỳ Diệu Từ Âm Nhạc Của Coldplay!** | | Get ready for an unforgettable night as Coldplay brings their legendary sound and breathtaking visuals to the stage. Their mesmerizing concerts create an atmosphere full of emotions, leaving fans amazed and inspired. | Hãy sẵn sàng cho một đêm khó quên khi Coldplay mang âm thanh huyền thoại và những màn trình diễn thị giác nghẹt thở lên sân khấu. Những buổi hòa nhạc đầy mê hoặc của họ tạo ra một bầu không khí tràn ngập cảm xúc, khiến người hâm mộ kinh ngạc và đầy cảm hứng. | | ***Why You Shouldn't Miss This Show:*** | ***Tại Sao Bạn Không Nên Bỏ Lỡ Buổi Diễn Này:*** | | **• A Unique Musical Journey** - Coldplay's concerts are not just performances; they are immersive experiences that connect people from different backgrounds. You will sing, dance, and share unforgettable moments with others who appreciate their heartfelt lyrics and powerful melodies. | **• Hành Trình Âm Nhạc Độc Đáo** - Các buổi hòa nhạc của Coldplay không chỉ là những màn trình diễn; chúng là những trải nghiệm đắm chìm kết nối mọi người từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Bạn sẽ hát, nhảy và chia sẻ những khoảnh khắc khó quên với những người cùng yêu thích ca từ chân thành và giai điệu mạnh mẽ của họ. | | **• Messages of Hope** - Their songs promote love, unity, and environmental awareness, making every concert more than just entertainment. | **• Thông Điệp Về Hy Vọng** - Các bài hát của họ lan tỏa tình yêu, sự đoàn kết và ý thức bảo vệ môi trường, biến mỗi buổi hòa nhạc trở thành một điều gì đó lớn lao hơn cả giải trí. | | ***What's Special About This Tour?*** | ***Điều Gì Đặc Biệt Ở Chuyến Lưu Diễn Này?*** | | **The Music of the Spheres Tour** is based on their latest album, which explores themes of the universe, connection, and self-discovery. Due to the deep and poetic themes of the album, fans can expect a visually stunning and emotionally moving performance. | **Chuyến lưu diễn Music of the Spheres** dựa trên album mới nhất của họ, khám phá các chủ đề về vũ trụ, sự kết nối và khám phá bản thân. Với những chủ đề sâu sắc và đầy chất thơ của album, người hâm mộ có thể mong đợi một màn trình diễn thị giác tuyệt đẹp và đầy cảm xúc. | | ***How You Can Be Part of It:*** | ***Cách Bạn Có Thể Tham Gia:*** | | **Join a number of devoted fans** - Experience the magic of Coldplay's music with people who share the same passion. | **Tham Gia Cùng những người hâm mộ cuồng nhiệt** - Trải nghiệm điều kỳ diệu từ âm nhạc của Coldplay cùng với những người có cùng đam mê. | | **Support a Good Cause** - Coldplay is widely recognized for their commitment to sustainability and global issues. | **Ủng Hộ Một Mục Đích Tốt Đẹp** - Coldplay được công nhận rộng rãi vì cam kết của họ đối với tính bền vững và các vấn đề toàn cầu. | | Visit: (website address removed)  Don't miss out on this incredible event! | Truy cập: (địa chỉ trang web đã xóa)  Đừng bỏ lỡ sự kiện tuyệt vời này! |   **Kiến thức về từ vựng:**  **A.** forgettable /fəˈɡet.ə.bəl/ (adj): dễ quên, không đáng nhớ  **B.** predictable /prɪˈdɪk.tə.bəl/ (adj): có thể đoán trước được  **C.** disastrous /dɪˈzæs.trəs/ (adj): thảm họa, tai hại  **D.** mesmerizing /ˈmez.mə.raɪ.zɪŋ/ (adj): mê hoặc, quyến rũ  **Tạm dịch:** Their mesmerizing concerts create an atmosphere full of emotions, leaving fans amazed and inspired. (Những buổi hòa nhạc đầy mê hoặc của họ tạo ra một bầu không khí tràn ngập cảm xúc, khiến người hâm mộ kinh ngạc và đầy cảm hứng.)  **→ Chọn đáp án D** |

**Question 31.**

**A.** the other **B.** others **C.** other **D.** another

**Giải thích**

**A.** the other + N (số nhiều/số ít): những người còn lại, những cái còn lại

**B.** others: những người khác, những cái khác

**C.** other + N (số nhiều/không đếm được): những người khác, những cái khác

**D.** another + N (số ít): người khác, cái khác

**Tạm dịch:** You will sing, dance, and share unforgettable moments with others who appreciate their heartfelt lyrics and powerful melodies. (Bạn sẽ hát, nhảy và chia sẻ những khoảnh khắc khó quên với những người cùng yêu thích ca từ chân thành và giai điệu mạnh mẽ của họ.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 32.**

**A.** run out of **B.** based on **C.** taken in **D.** put off

**Giải thích**

**Kiến thức về cụm động từ (Phrasal verbs):**

**A.** run out of something: hết, cạn kiệt cái gì đó

**B.** base on something: dựa trên cái gì đó

**C.** take in somebody/something: lừa gạt ai, tiếp thu, hấp thụ cái gì, bóp nhỏ lại (quần áo)

**D.** put off somebody/something: làm ai đó mất hứng, khó chịu, trì hoãn cái gì

**Tạm dịch:** The Music of the Spheres Tour is based on their latest album, which explores themes of the universe, connection, and self-discovery. (Chuyến lưu diễn Music of the Spheres dựa trên album mới nhất của họ, khám phá các chủ đề về vũ trụ, sự kết nối và khám phá bản thân.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 33.**

**A.** Instead of **B.** Regardless of **C.** Apart from **D.** Due to

**Giải thích**

**Kiến thức về cụm giới từ/liên từ:**

**A.** instead of: thay vì

**B.** regardless of: bất kể, không kể đến

**C.** apart from: ngoài ra, trừ ra

**D.** due to: bởi vì, do

**Tạm dịch:** Due to the deep and poetic themes of the album, fans can expect a visually stunning and emotionally moving performance. (Với những chủ đề sâu sắc và đầy chất thơ của album, người hâm mộ có thể mong đợi một màn trình diễn thị giác tuyệt đẹp và đầy cảm xúc.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question 34.**

**A.** shortage **B.** number **C.** amount **D.** fraction

**Giải thích**

**A.** shortage of + N (số nhiều/không đếm được): thiếu hụt

**B.** number of + N (số nhiều): nhiều

**C.** amount of + N (không đếm được): lượng

**D.** fraction of + N (số nhiều/không đếm được): một phần nhỏ

Vì danh từ ‘fans’ đang ở dạng số nhiều và ngữ cảnh đang chỉ một nhóm người hâm mộ Coldplay cùng nhau trải nghiệm buổi biểu diễn nên ‘number’ là đáp án phù hợp nhất.

**Tạm dịch:** Join a number of devoted fans (Tham Gia Cùng những người hâm mộ cuồng nhiệt)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 35.**

**A.** estimated **B.** ignored **C.** recognized **D.** dismissed

**Giải thích**

**Kiến thức về từ vựng:**

**A.** estimate /ˈes.tɪ.meɪt/ (v): ước tính

**B.** ignore /ɪɡˈnɔːr/ (v): phớt lờ, bỏ qua

**C.** recognize /ˈrek.əɡ.naɪz/ (v): nhận ra, công nhận

**D.** dismiss /dɪˈsmɪs/ (v): bác bỏ, sa thải, giải tán

**Tạm dịch:** Coldplay is widely recognized for their commitment to sustainability and global issues. (Coldplay được công nhận rộng rãi vì cam kết của họ đối với tính bền vững và các vấn đề toàn cầu.)

**→ Chọn đáp án C**

***Read the following passage 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.***

Acrophobia, one of the most common phobias worldwide, **(36)** \_\_\_\_\_\_\_\_. People with this condition experience overwhelming anxiety when they are in high places, such as tall buildings, bridges, or even mountains. This fear can sometimes be triggered by just the thought of being at a height, making it difficult for individuals to function in everyday situations. It can significantly impact one's daily life.

The causes of acrophobia can vary from person to person. Often, it develops after a traumatic experience involving heights, such as a fall or a near-accident. In some cases, acrophobia is believed to be genetically inherited. Individuals **(37)** \_\_\_\_\_\_\_\_ are more prone to developing this fear. Additionally, learned behaviors from watching others react fearfully to heights may also contribute to the onset of this phobia.

Treatment for acrophobia typically involves therapy, with cognitive behavioral therapy (CBT) being the most effective. **(38)** \_\_\_\_\_\_\_\_. In some cases, exposure therapy may be used.**(39)** \_\_\_\_\_\_\_\_. Medications may also be prescribed to help manage anxiety during treatment.

Acrophobia, when left untreated, can severely limit a person's life and activities. Overcoming acrophobia requires patience and persistence, but with the right treatment, many people find they can lead more fulfilling lives. **(40)** \_\_\_\_\_\_\_\_, they were able to overcome their fear and improve their quality of life significantly.

**Question 36.**

**A.** is used to describe an intense fear of heights

**B.** that is used to describe an intense fear of heights

**C.** which is used to describe an intense fear of heights

**D.** used to describe an intense fear of heights

**Giải thích**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **DỊCH BÀI** | | | Acrophobia, one of the most common phobias worldwide, is used to describe an intense fear of heights. People with this condition experience overwhelming anxiety when they are in high places, such as tall buildings, bridges, or even mountains. This fear can sometimes be triggered by just the thought of being at a height, making it difficult for individuals to function in everyday situations. It can significantly impact one's daily life. | Chứng sợ độ cao, một trong những nỗi ám ảnh phổ biến nhất trên toàn thế giới, được dùng để mô tả nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với những nơi cao. Những người mắc phải tình trạng này trải qua sự lo lắng tột độ khi họ ở những vị trí cao, chẳng hạn như các tòa nhà cao tầng, cầu hoặc thậm chí là núi. Nỗi sợ này đôi khi có thể bị kích hoạt chỉ bởi ý nghĩ về việc ở trên cao, gây khó khăn cho các cá nhân trong việc hoạt động ở những tình huống hàng ngày. Nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống thường nhật của một người. | | The causes of acrophobia can vary from person to person. Often, it develops after a traumatic experience involving heights, such as a fall or a near-accident. In some cases, acrophobia is believed to be genetically inherited. Individuals who have a family history of anxiety disorders are more prone to developing this fear. Additionally, learned behaviors from watching others react fearfully to heights may also contribute to the onset of this phobia. | Nguyên nhân gây ra chứng sợ độ cao có thể khác nhau ở mỗi người. Thông thường, nó phát triển sau một trải nghiệm đau thương liên quan đến độ cao, chẳng hạn như một cú ngã hoặc một tai nạn suýt xảy ra. Trong một số trường hợp, chứng sợ độ cao được cho là do di truyền. Những người có tiền sử gia đình mắc các rối loạn lo âu dễ có xu hướng phát triển nỗi sợ này hơn. Ngoài ra, những hành vi học được từ việc quan sát người khác phản ứng sợ hãi với độ cao cũng có thể góp phần vào sự khởi phát của chứng ám ảnh này. | | Treatment for acrophobia typically involves therapy, with cognitive behavioral therapy (CBT) being the most effective. CBT helps individuals confront and reframe their negative thoughts about heights. In some cases, exposure therapy may be used. Patients are gradually exposed to heights in a controlled environment until their fear diminishes. Medications may also be prescribed to help manage anxiety during treatment. | Việc điều trị chứng sợ độ cao thường bao gồm liệu pháp tâm lý, trong đó liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) là hiệu quả nhất. CBT giúp các cá nhân đối diện và định hình lại những suy nghĩ tiêu cực của họ về độ cao. Trong một số trường hợp, liệu pháp phơi nhiễm có thể được sử dụng. Bệnh nhân dần dần được tiếp xúc với độ cao trong một môi trường được kiểm soát cho đến khi nỗi sợ của họ giảm bớt. Thuốc cũng có thể được kê đơn để giúp kiểm soát sự lo lắng trong quá trình điều trị. | | Acrophobia, when left untreated, can severely limit a person's life and activities. Overcoming acrophobia requires patience and persistence, but with the right treatment, many people find they can lead more fulfilling lives. Having sought professional help, they were able to overcome their fear and improve their quality of life significantly. | Chứng sợ độ cao, nếu không được điều trị, có thể hạn chế nghiêm trọng cuộc sống và các hoạt động của một người. Vượt qua chứng sợ độ cao đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền bỉ, nhưng với phương pháp điều trị phù hợp, nhiều người nhận thấy họ có thể có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp, họ đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình. |   **Phân tích thành phần câu:**  + Chủ ngữ: ‘Acrophobia’  + Cụm từ bổ nghĩa: ‘one of the most common phobias worldwide’.  → Cần một vị ngữ với động từ ở dạng bị động để mô tả định nghĩa ‘Acrophobia’.  **A.** được dùng để mô tả nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với những nơi cao → Hợp lý nhất với động từ ‘is used’.  **B.** Sai vì là mệnh đề quan hệ.  **C.** Sai vì là mệnh đề quan hệ.  **D.** Sai vì dùng quá khứ phân từ ‘used’.  **Tạm dịch:** Acrophobia, one of the most common phobias worldwide, is used to describe an intense fear of heights. (Chứng sợ độ cao, một trong những nỗi ám ảnh phổ biến nhất trên toàn thế giới, được dùng để mô tả nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với những nơi cao.)  **→ Chọn đáp án A** |

**Question 37.**

**A.** belongs to a family history of anxiety disorders

**B.** have a family history of anxiety disorders

**C.** who have a family history of anxiety disorders

**D.** whose family history of anxiety disorders

**Giải thích**

Vị trí cần một mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho ‘Individuals’.

**A.** Sai vì dùng động từ ở thì hiện tại đơn ‘belongs’.

**B.** Sai vì dùng động từ ‘have’.

**C.** có tiền sử gia đình mắc các rối loạn lo âu dễ → Hợp lý nhất vì là mệnh đề quan hệ.

**D.** Sai vì mệnh đề quan hệ thiếu vị ngữ.

**Tạm dịch:** Individuals who have a family history of anxiety disorders are more prone to developing this fear. (Những người có tiền sử gia đình mắc các rối loạn lo âu dễ có xu hướng phát triển nỗi sợ này hơn.)

**→ Chọn đáp án C**

**Question 38.**

**A.** Helping individuals confront and reframe their negative thoughts, heights can be solved by CBT

**B.** CBT helps individuals confront and reframe their negative thoughts about heights

**C.** The support from individuals confronting and reframing their negative thoughts brought about CBT

**D.** Confronting and reframing their negative thoughts about heights helped create CBT

**Giải thích**

Vị trí cần một mệnh đề độc lập và giải thích cách liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) hoạt động trong việc điều trị chứng sợ độ cao.

**A.** Sai vì cấu trúc ngữ pháp lủng củng và gây khó hiểu.

**B.** CBT giúp các cá nhân đối diện và định hình lại những suy nghĩ tiêu cực của họ về độ cao. → Hợp lý nhất, phù hợp với ngữ cảnh.

**C.** Sự hỗ trợ từ các cá nhân đối diện và định hình lại những suy nghĩ tiêu cực của họ đã tạo ra CBT. → Sai vì CBT là một phương pháp trị liệu đã được phát triển bởi các nhà tâm lý học, chứ không phải là kết quả của sự hỗ trợ từ những người đang đối diện với suy nghĩ tiêu cực của họ.

**D.** Việc đối diện và định hình lại những suy nghĩ tiêu cực của họ về độ cao đã giúp tạo ra CBT. → Sai vì việc bệnh nhân thay đổi suy nghĩ là một phần của quá trình điều trị CBT, chứ không phải là nguyên nhân tạo ra phương pháp này.

**Tạm dịch:** CBT helps individuals confront and reframe their negative thoughts about heights. (CBT giúp các cá nhân đối diện và định hình lại những suy nghĩ tiêu cực của họ về độ cao.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question 39.**

**A.** Patients are gradually exposed to heights in a controlled environment until their fear diminishes

**B.** Diminishing their fears, patients are gradually exposed to heights in a controlled environment

**C.** By avoiding heights in a controlled environment, patients can gradually diminish their fears

**D.** Their fear disappears so that patients are gradually exposed to heights in a controlled environment

**Giải thích**

Vị trí cần một mệnh đề độc lập và mô tả một phương pháp điều trị khác cho chứng sợ độ cao, trước khi đề cập đến việc sử dụng thuốc để kiểm soát lo lắng trong quá trình điều trị.

**A.** Bệnh nhân dần dần được tiếp xúc với độ cao trong một môi trường được kiểm soát cho đến khi nỗi sợ của họ giảm bớt. → Hợp lý nhất, phù hợp với ngữ cảnh.

**B.** Sai vì chủ ngữ chung ‘patients’ không phù hợp với ‘Diminishing their fears’.

**C.** Bằng cách tránh độ cao trong một môi trường được kiểm soát, bệnh nhân có thể giảm dần nỗi sợ của họ. → Sai vì mâu thuẫn với nguyên tắc của liệu pháp.

**D.** Nỗi sợ của họ biến mất để bệnh nhân được tiếp xúc dần dần với độ cao trong một môi trường được kiểm soát. → Sai vì liệu pháp được thực hiện để nỗi sợ giảm bớt, chứ không phải đợi đến khi nỗi sợ biến mất rồi mới bắt đầu tiếp xúc.

**Tạm dịch:** Patients are gradually exposed to heights in a controlled environment until their fear diminishes. (Bệnh nhân dần dần được tiếp xúc với độ cao trong một môi trường được kiểm soát cho đến khi nỗi sợ của họ giảm bớt.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question 40.**

**A.** Having sought professional help

**B.** Being sought professional help

**C.** Professional help can be sought

**D.** People had sought professional help

**Giải thích**

Ta thấy, đã có mệnh đề độc lập, vì vậy vị trí cần một mệnh đề phụ thuộc hoặc mệnh đề đã rút gọn chủ ngữ phù hợp với chủ ngữ chung ‘they’.

**A.**  Sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp → Hợp lý nhất, phù hợp với ngữ cảnh.

**B.** Đang được tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp → Sai vì không phù hợp với chủ ngữ chung ‘they’.

**C.** Sự giúp đỡ chuyên nghiệp có thể được tìm kiếm → Sai vì đây là mệnh đề độc lập.

**D.** Mọi người đã tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp → Sai vì đây là mệnh đề độc lập.

**Tạm dịch:** Having sought professional help, they were able to overcome their fear and improve their quality of life significantly. (Sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp, họ đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình.)

**→ Chọn đáp án A**