|  |  |
| --- | --- |
| **[Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa (Lần 2)](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)

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

|  |
| --- |
| **Travel Health Tips: Be safe on Your Trip!**  *Let's look at what you can do to stay safe while traveling abroad.*   * **Facts and figures:**   Traveling abroad helps you understand (**1**) \_\_\_\_\_\_\_ cultures and meet other people with different lifestyles. However, to have a safe trip, follow some tips below.   * **Positive action!**   **1. Do your research:** Read travelers' reviews and check with locals for information to find out the best spots in the area.Try to (**2**) \_\_\_\_\_\_\_ some of the local language before you go.  **2. Don't attract too much attention:** Try not to look like a tourist. Be (**3**) \_\_\_\_\_\_\_ when taking out money to buy things, especially on the street.  **3. Don't carry too much cash:** (**4**) \_\_\_\_\_\_\_ using notes, try to use credit cards as much as you can on your trip. It's good to carry a small (**5**) \_\_\_\_\_\_\_ of local currency for everyday items.  **4. Be aware of your (6)**\_\_\_\_\_\_\_**:** If someone near you is acting strange, leave the area immediately.  (Adapted from *I-learn smart world*) |

**Question 1.**

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

**Question 2.**

**A.** take off **B.** carry out **C.** put down **D.** pick up

**Question 3.**

**A.** cautious **B.** positive **C.** sensitive **D.** confident

**Question** **4.**

**A.** Instead of **B.** Irrespective of **C.** In spite of **D.** On account of

**Question** **5.**

**A.** amount **B.** sum **C.** number **D.** quality

**Question** **6.**

**A.** habitats **B.** surroundings **C.** environments **D.** communities

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

|  |
| --- |
| **PROTECTING OUR WILDLIFE**  "*Why should we care about the* **(7)** \_\_\_\_\_\_\_ *of wildlife conservation?* *Isn't it just another issue?*"    Are these the thoughts that cross your mind when you hear about endangered species? But that's all going to change! A global initiative has launched an inspiring campaign **(8)** \_\_\_\_\_\_\_ 'Wildlife Heroes,' allowing you to be part of the solution! Join dedicated local communities in vital conservation projects and appreciate working together to improve ecosystems. By volunteering your time and skills, you can help **(9)** \_\_\_\_\_\_\_ endangered animals and restore their natural habitats.  You'll also have the chance to **(10)** \_\_\_\_\_\_\_ awareness about the importance of biodiversity and its role in our lives. Whether you're passionate about reducing human-wildlife conflict or promoting habitat restoration, there's a place for you in this **(11)** \_\_\_\_\_\_\_. Let's ensure a future where nature thrives alongside us and creates a positive impact **(12)** \_\_\_\_\_\_\_ our planet. Together, we can truly make a difference!  (Adapted from *Daily news*) |

**Question** **7.**

**A.** urgent **B.** urgency **C.** urgently **D.** urge

**Question** **8.**

**A.** was called **B.** called **C.** calling **D.** which called

**Question** **9.**

**A.** protecting **B.** protected **C.** protect **D.** to protecting

**Question** **10.**

**A.** make **B.** do **C.** offer **D.** raise

**Question** **11.**

**A.** initiative sustainable ecosystem **B.** ecosystem initiative sustainable

**C.** sustainable ecosystem initiative **D.** sustainable initiative ecosystem

**Question** **12.**

**A.** in **B.** about **C.** on **D.** to

***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 from 13 to 17.***

**Question** **13.**

**a. Emma:** That sounds amazing! What have you learned about its impact on jobs?

**b. Emma:** Hi, Tom! It's been a while. You look really happy!

**c. Tom:** Thanks, Emma I just finished a course on I. It's fascinating how it's changing everything.

(Adapted from *Global Success*)

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

**Question** **14.**

**a. Mark:** Why online learning?

**b. Ann:** I think, I'll try online learning.

**c. Mark:** What are you going to do to get IELTS 7.0?

**d. Mark:** I think online platforms are too expensive. I don't think I'll try them.

**e. Ann:** Teachers are all native speakers, and they have flexible schedules.

(Adapted from *Global Success*)

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

**Question** **15.**

Hi Helen,

**a.** Thanks so much for the article about the impact of social media on society you sent me last week.

**b.** It was great to read about how the media can shape public opinion.

**c.** I think we should discuss this topic further - what do you think?

**d.** I also appreciate the links to documentaries on media influence; they're much more insightful than some of the articles I've been reading.

**e.** Mass media has changed over time, but I'm currently focused on my research on digital journalism.

Write back soon,

David

(Adapted from *Bright*)

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

**Question** **16.**

**a.** Additionally, choosing eco-friendly products and supporting renewable energy sources, such as solar or wind power, contributes to a greener planet.

**b.** Planting trees also helps reduce carbon dioxide levels and improves air quality.

**c.** Simple actions like reducing plastic use, recycling, and conserving water can make a significant difference.

**d.** It's important for individuals, businesses, and governments to work together to preserve natural resources, reduce pollution, and combat climate change for future generations.

**e.** Protecting the environment is crucial for ensuring a healthy and sustainable future.

(Adapted from *WWF and UN Environment Programme*)

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

**Question** **17.**

**a.** However, despite this increase in opportunities, many fields still lack sufficient training programs, especially in smaller towns.

**b.** Career paths have evolved dramatically over the years, with more options available than ever before.

**c.** The rise of digital technologies has also created new jobs, especially in fields like IT, marketing, and online business.

**d.** This shift in the job market has led to a surge in specialized education and training, giving people a chance to pursue various career interests.

**e.** As a result, more young people are seeking out non-traditional careers that allow for remote work and flexible schedules.

(Adapted from *i-Learn Smart World*)

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

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

**BACK TO BASICS**

Employees these days, who are expected to meet higher demands from their employers compared to the past, **(18)** \_\_\_\_\_\_\_. This drive stems from a society increasingly focused on consumption and material wealth. And even when we don't have the physical cash to pay for our purchases, we can satisfy our desire to have the latest products by virtue of our trusty credit cards, **(19)** \_\_\_\_\_\_\_.

However, the only problem with this is that many people are being driven into serious debt by an over-reliance on credit. The Internet has made it even easier for us to purchase expensive goods from the comfort of our sitting-room sofa. Driven by such convenience, **(20)** \_\_\_\_\_\_\_. Banks and other financial institutions also facilitate our spending urges, and for doing this, they are very much at fault. Getting credit has become remarkably easy for consumers in today's market. **(21)** \_\_\_\_\_\_\_.

Once you've fallen into the trap of indebtedness, it is incredibly difficult to extract yourself from this unpleasant financial situation. It is not only banks and credit card companies to blame; we engage in self-destructive behavior. Working long hours and accumulating debt is not a path to happiness. **(22)** \_\_\_\_\_\_\_. People need to evaluate their actions and shift their focus from materialism to the values of the past. What truly matters is not material possessions but our relationships with family and friends. In the end, it's not material things but the love of family and friends that defines real wealth.

(Adapted from *Succeed in IELTS reading and vocabulary*)

**Question** **18.**

**A.** having been motivated by the need to earn extra income

**B.** are often motivated by the need to earn extra income

**C.** being often motivated by the need to earn extra income

**D.** had been motivated by the need to earn extra income

**Question** **19.**

**A.** who often mislead us about financial stability issues

**B.** of which often lead to more financial stress and anxiety

**C.** which help us in effectively managing our financial choices

**D.** that encourage impulsive buying of unnecessary products

**Question** **20.**

**A.** the Internet was invented to help people to relax online

**B.** many consumers tend to overspend on unnecessary items

**C.** many people would prefer to shop in physical stores

**D.** going shopping on the Internet has become less attractive

**Question** **21.**

**A.** Consequently, many people end up getting into debt from buying things beyond their means

**B.** Hence, every shopper always prefers using cash to stay in control of their shopping habits

**C.** Therefore, all customers improve their finances by carefully tracking their daily spending

**D.** Accordingly, many people avoid getting into debt by buying their favourite luxurious items

**Question** **22.**

**A.** This misplaced pursuit is often believed to result in the neglect of true long-term value

**B.** This effort usually helps people build a more luxurious lifestyle and gain social approval

**C.** This constant striving encourages people to strengthen family bonds and emotional health

**D.** This personal ambition often results in greater job opportunities and improved financial status

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

Counter-urbanisation, the process of people migrating from urban areas to live in rural ones, has become increasingly common in Vietnam in recent years. To illustrate, a number of people have decided to leave bustling cities like Hanoi and Ho Chi Minh City for rural areas. Counter-urbanisation is a new **phenomenon** with several benefits and potential problems for the whole nation.

Counter-urbanisation can bring positive effects on a country. Moving away from major cities can help to **alleviate** issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution in those urban areas. What's more, **it** can even create opportunities for rural development as an increase in the rural population can encourage significant investment in businesses and infrastructure in the countryside. For instance, the growth of small enterprises and the improvement of transportation networks in rural areas are often direct outcomes of this demographic shift. Additionally, local communities may benefit from greater access to education, healthcare and employment opportunities as public and private sectors respond to rising demand.

**However, counter-urbanisation has also brought challenges to rural areas in some cases.** Many rural areas lack basic amenities such as medical facilities, schools and public transportation, making it difficult for newcomers to settle in. This puts a strain on rural infrastructure and services. At the same time, there is a real risk of environmental damage as more people move into previously undeveloped areas. Deforestation, pollution, and other environmental issues can arise as a result of increased human activities in these areas.

In conclusion, counter-urbanisation is a new trend that comes with advantages and disadvantages. Therefore, local governments and communities will need to work together to effectively manage public services, energy supplies and natural resources in order to promote economic extension and sustainable development.

(Adapted from *Bright 12*)

**Question** **23.**

The word “**phenomenon**” in paragraph 1 could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** solution **B.** difficulty **C.** problem **D.** event

**Question** **24.**

Which of the following is NOT mentioned in paragraph 2 as an advantage brought by counter-urbanisation to local communities?

**A.** better access to education **B.** better environment protection

**C.** more job opportunities **D.** improved healthcare services

**Question** **25.**

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

**A.** reduce **B.** increase **C.** relieve **D.** cause

**Question** **26.**

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

**A.** rural population **B.** pollution

**C.** traffic congestion **D.** counter-urbanisation

**Question** **27.**

Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 3?

**A.** Nonetheless, counter-urbanisation has only brought benefits to rural areas in some cases.

**B.** In contrast, counter-urbanisation has been significantly beneficial to urban cities in some cases.

**C.** Nevertheless, rural areas have faced difficulties due to counter-urbanisation in certain cases.

**D.** On the contrary, the challenges of counter-urbanisation are irrelevant to rural areas in certain cases.

**Question** **28.**

Which of the following is TRUE according to the passage?

**A.** Many rural areas are adequately prepared to handle the sudden arrival of new residents.

**B.** Counter-urbanisation has gradually led to the complete abandonment of urban areas.

**C.** Rural areas are becoming more populated than urban areas due to counter-urbanisation.

**D.** Counter-urbanisation helps reduce issues such as traffic and pollution in urban areas.

**Question** **29.**

In which paragraph does the writer discuss the challenges faced by rural areas due to counter-urbanisation?

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

**Question** **30.**

In which paragraph does the writer propose a solution to manage the effects of counter-urbanisation?

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

***Read the following passage about the importance of green design in construction and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

**(I)** There has, in recent years, been an outpouring of information about the impact of buildings on the natural environment. **(II)** Information that explains and promotes green and sustainable construction design strives to **convince** others of its efficacy and warns of the dangers of ignoring the issue. **(III)** However, these documents hardly offer any practical advice to practitioners, such as those designing mechanical and electrical systems for a building, on how to utilize this knowledge effectively in their work. **(IV)**

While the terms green and sustainable are often viewed as synonymous, they represent different concepts. Sustainability is defined as minimizing the negative impacts of human activities on the natural environment, particularly those that have long-term and permanent effects. Some elements of green design may also be sustainable, such as **those** that reduce energy usage and pollution, while others, like ensuring indoor air quality, may be considered green even if they have no direct influence.

Although many advocates promote green construction within the architectural industry and can cite numerous reasons for why buildings should be designed sustainably, this is not enough to bring green construction to fruition. The driving force behind whether a building is constructed with minimal environmental impact ultimately **comes down to** the owner; that is, the individual financing the project. If the owner considers green design unimportant or of secondary importance, it is highly likely that it will not be integrated into the design process.

The commissioning process is a key factor in ensuring that the building meets the owner's expectations regarding design, budget, and risk management. At the predesign stage, the owner's objectives, criteria, and the type of design they envision are discussed and documented, providing a solid foundation for the design team. **Owners who skip this process or overlook green issues often encounter significant challenges once their building is operational**. Although materials and equipment are installed as planned, the owner may later realize that operational and maintenance costs are higher than necessary, and that occupants are dissatisfied. These factors ultimately lead to increased ownership costs as well as a greater environmental impact.

(Adapted from *TOEFL Reading Tests*)

**Question** **31.**

Where in paragraph 1 does the following sentence best fit?

*“****This lack of guidance is challenging for professionals to integrate sustainability into their designs.****”*

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

**Question** **32.**

The word “**convince**” in paragraph 1 is OPPOSITE in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** demonstrate **B.** prevent **C.** encourage **D.** influence

**Question** **33.**

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

**A.** effects **B.** activities **C.** elements **D.** concepts

**Question** **34.**

According to paragraph 2, which of the following is NOT a characteristic of green design?

**A.** Reducing pollution **B.** Reducing energy usage

**C.** Ensuring indoor air quality **D.** Causing permanent effects

**Question** **35.**

Which of the following best summarises paragraph 3?

**A.** The owner's priorities greatly affect whether green design is included in projects.

**B.** Sustainable buildings are built regardless of the owner's preferences and priorities.

**C.** Green construction relies on regulations, often ignoring the owner's preferences.

**D.** The impact of green design often truly depends on project budget and timelines.

**Question** **36.**

The phrase “**comes down to**” in paragraph 3 could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** depend on **B.** take on **C.** keep up **D.** bring about

**Question** **37.**

Which of the following is **NOT** true according to the passage?

**A.** The owner's involvement is crucial for implementing green design.

**B.** The commissioning process ensures that the owner's goals are achieved.

**C.** Green and sustainable design are considered interchangeable in construction.

**D.** Green design documents generally offer practical advice for designers.

**Question** **38.**

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

**A.** Owners ignoring green design or the process often face big problems when using their buildings later.

**B.** Owners that care about green issues rarely need help operating their construction sites effectively later on.

**C.** Owners skipping green topics may benefit from lower design risks and shorter construction time in cities.

**D.** Owners who follow the process usually reduce the cost of building materials and design fees quickly.

**Question** **39.**

Which of the following can be inferred from the passage?

**A.** Green design is often seen as a luxury only a few owners and developers can actually afford to use.

**B.** Ignoring full green design during construction leads to lower future costs and worse long-term environmental effects.

**C.** Green design works well without big costs, if the team truly focuses on using sustainable practices.

**D.** To apply green design successfully, owners must plan finances well and commit to long-term sustainability goals.

**Question** **40.**

Which of the following best summarises the passage?

**A.** For green design to be effective, it needs full owner commitment and detailed planning to reduce long-term environmental and cost-related issues.

**B.** Successful green design in every building relies on the integration of sustainable practices, with the owner's financial backing being essential to achieving these goals.

**C.** Green construction completely depends on the owner's financial commitment and early-stage planning to minimize environmental impact and operational costs.

**D.** Green design requires the owner's prioritization and financial support, along with a structured commissioning process to ensure successful implementation.

|  |  |
| --- | --- |
| **[Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa (Lần 2)](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***

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

|  |
| --- |
| **Travel Health Tips: Be safe on Your Trip!**  *Let's look at what you can do to stay safe while traveling abroad.*   * **Facts and figures:**   Traveling abroad helps you understand (**1**) \_\_\_\_\_\_\_ cultures and meet other people with different lifestyles. However, to have a safe trip, follow some tips below.   * **Positive action!**   **1. Do your research:** Read travelers' reviews and check with locals for information to find out the best spots in the area.Try to (**2**) \_\_\_\_\_\_\_ some of the local language before you go.  **2. Don't attract too much attention:** Try not to look like a tourist. Be (**3**) \_\_\_\_\_\_\_ when taking out money to buy things, especially on the street.  **3. Don't carry too much cash:** (**4**) \_\_\_\_\_\_\_ using notes, try to use credit cards as much as you can on your trip. It's good to carry a small (**5**) \_\_\_\_\_\_\_ of local currency for everyday items.  **4. Be aware of your (6)**\_\_\_\_\_\_\_**:** If someone near you is acting strange, leave the area immediately.  (Adapted from *I-learn smart world*) |

**Question 1.**

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

**Giải thích**:

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| **Travel Health Tips: Be safe on Your Trip!**  *Let's look at what you can do to stay safe while traveling abroad.* | **Mẹo Du Lịch An Toàn: Hãy giữ an toàn trong chuyến đi của bạn!**  *Chúng ta hãy xem những gì bạn có thể làm để giữ an toàn khi đi du lịch nước ngoài nhé.* |
| ☀️**Facts and figures:**  Traveling abroad helps you understand other cultures and meet other people with different lifestyles. However, to have a safe trip, follow some tips below. | ☀️**Thông tin và số liệu:**  Du lịch nước ngoài giúp bạn hiểu biết thêm về các nền văn hóa khác và gặp gỡ những người có lối sống khác biệt. Tuy nhiên, để có một chuyến đi an toàn, hãy làm theo một vài mẹo dưới đây. |
| ☀️**Positive action!**  1. **Do your research:** Read travelers' reviews and check with locals for information to find out the best spots in the area. Try to pick up some of the local language before you go. | ☀️**Hành động tích cực!**  1. **Tìm hiểu kỹ thông tin:** Đọc các đánh giá của khách du lịch và hỏi người dân địa phương để biết những địa điểm tốt nhất trong khu vực. Cố gắng học một vài câu tiếng địa phương trước khi đi. |
| 2. **Don't attract too much attention:** Try not to look like a tourist. Be cautious when taking out money to buy things, especially on the street. | 2. **Đừng thu hút quá nhiều sự chú ý:** Cố gắng đừng trông giống như một khách du lịch. Hãy cẩn thận khi rút tiền để mua đồ, đặc biệt là ở ngoài đường. |
| 3. **Don't carry too much cash:** Instead of using notes, try to use credit cards as much as you can on your trip. It's good to carry a small amount of local currency for everyday items. | 3. **Đừng mang theo quá nhiều tiền mặt:** Thay vì dùng tiền mặt, hãy cố gắng sử dụng thẻ tín dụng càng nhiều càng tốt trong chuyến đi của bạn. Tốt nhất là nên mang theo một ít tiền địa phương để chi tiêu cho các vật dụng hàng ngày. |
| 4. **Be aware of your surroundings:** If someone near you is acting strange, leave the area immediately | 4. **Để ý đến môi trường xung quanh:** Nếu có ai đó gần bạn có hành vi kỳ lạ, hãy rời khỏi khu vực đó ngay lập tức. |

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

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

**C.** the others: những người còn lại, những cái còn lại

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

Vì danh từ ‘cultures’ đang ở dạng số nhiều nên ‘other’ là đáp án đúng.

**Tạm dịch:** Traveling abroad helps you understand other cultures and meet other people with different lifestyles. (Du lịch nước ngoài giúp bạn hiểu biết thêm về các nền văn hóa khác và gặp gỡ những người có lối sống khác biệt.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question 2.**

**A.** take off **B.** carry out **C.** put down **D.** pick up

**Giải thích**

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

**A.** take off somebody/something: nhại giọng, bắt chước ai đó, cất cánh, cởi ra (quần áo)

**B.** carry out something: thực hiện, thi hành (một kế hoạch, nhiệm vụ, mệnh lệnh, thí nghiệm, v.v.)

**C.** put down somebody/something: chỉ trích, hạ thấp ai, đàn áp, dập tắt (cuộc nổi loạn, v.v.)

**D.** pick up somebody/something: đón ai đó, nhặt cái gì lên, học hỏi (một kỹ năng, kiến thức mới)

**Tạm dịch:** Try to pick up some of the local language before you go. (Cố gắng học một vài câu tiếng địa phương trước khi đi.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question 3.**

**A.** cautious **B.** positive **C.** sensitive **D.** confident

**Giải thích**

**Kiến thức về về từ vựng:**

**A.** cautious /ˈkɔː.ʃəs/ (adj): thận trọng, cẩn thận

**B.** positive /ˈpɒz.ə.tɪv/ (adj): tích cực, lạc quan, khẳng định, chắc chắn

**C.** sensitive /ˈsen.sɪ.tɪv/ (adj): nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng, kín đáo

**D.** confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/ (adj): tự tin, tin tưởng

**Tạm dịch:** Be cautious when taking out money to buy things, especially on the street. (Hãy cẩn thận khi rút tiền để mua đồ, đặc biệt là ở ngoài đường.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question** **4.**

**A.** Instead of **B.** Irrespective of **C.** In spite of **D.** On account of

**Giải thích**

**Kiến thức về cụm giới từ/liên từ:**

**A.** instead of: thay vì, thay cho

**B.** irrespective of: bất kể, không phân biệt, không kể đến

**C.** in spite of: mặc dù, dù cho

**D.** on account of: bởi vì, do, vì lý do

**Tạm dịch:** Don't carry too much cash: Instead of using notes, try to use credit cards as much as you can on your trip. (Đừng mang theo quá nhiều tiền mặt: Thay vì dùng tiền mặt, hãy cố gắng sử dụng thẻ tín dụng càng nhiều càng tốt trong chuyến đi của bạn.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question** **5.**

**A.** amount **B.** sum **C.** number **D.** quality

**Giải thích**

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

**B.** sum of + N (số nhiều/không đếm được): tổng số tiền

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

**D.** quality /ˈkwɒləti/ (n): phẩm chất, chất lượng

Vì ‘currency’ là danh từ không đếm được và ngữ cảnh đang đề cập một lượng nhỏ tiền tệ địa phương để dùng hàng ngày, không một tổng đã được tính toán nên ‘’amount’ là đáp án phù hợp nhất.

**Tạm dịch:** It's good to carry a small amount of local currency for everyday items. (Tốt nhất là nên mang theo một ít tiền địa phương để chi tiêu cho các vật dụng hàng ngày.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question** **6.**

**A.** habitats **B.** surroundings **C.** environments **D.** communities

**Giải thích**

**Kiến thức về từ vựng:**

**A.** habitat /ˈhæb.ɪ.tæt/ (n): môi trường sống, nơi cư trú

**B.** surrounding /səˈraʊn.dɪŋ/ ( n): xung quanh, vùng xung quanh

**C.** environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trường

**D.** community /kəˈmjuː.nə.ti/ (n): cộng đồng

**Tạm dịch:** Be aware of your surroundings: If someone near you is acting strange, leave the area immediately. (Để ý đến môi trường xung quanh: Nếu có ai đó gần bạn có hành vi kỳ lạ, hãy rời khỏi khu vực đó ngay lập tức.)

**→ Chọn đáp án B**

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

|  |
| --- |
| **PROTECTING OUR WILDLIFE**  "*Why should we care about the* **(7)** \_\_\_\_\_\_\_ *of wildlife conservation?* *Isn't it just another issue?*"    Are these the thoughts that cross your mind when you hear about endangered species? But that's all going to change! A global initiative has launched an inspiring campaign **(8)** \_\_\_\_\_\_\_ 'Wildlife Heroes,' allowing you to be part of the solution! Join dedicated local communities in vital conservation projects and appreciate working together to improve ecosystems. By volunteering your time and skills, you can help **(9)** \_\_\_\_\_\_\_ endangered animals and restore their natural habitats.  You'll also have the chance to **(10)** \_\_\_\_\_\_\_ awareness about the importance of biodiversity and its role in our lives. Whether you're passionate about reducing human-wildlife conflict or promoting habitat restoration, there's a place for you in this **(11)** \_\_\_\_\_\_\_. Let's ensure a future where nature thrives alongside us and creates a positive impact **(12)** \_\_\_\_\_\_\_ our planet. Together, we can truly make a difference!  (Adapted from *Daily news*) |

**Question** **7.**

**A.** urgent **B.** urgency **C.** urgently **D.** urge

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| **PROTECTING OUR WILDLIFE** | **BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CỦA CHÚNG TA** |
| *"Why should we care about the urgency of wildlife conservation? Isn't it just another issue?"* | *"Tại sao chúng ta phải quan tâm đến sự cấp bách của việc bảo tồn động vật hoang dã? Chẳng phải đó chỉ là một vấn đề khác thôi sao?"* |
| Are these the thoughts that cross your mind when you hear about endangered species? But that's all going to change! A global initiative has launched an inspiring campaign called 'Wildlife Heroes,' allowing you to be part of the solution! Join dedicated local communities in vital conservation projects and appreciate working together to improve ecosystems. By volunteering your time and skills, you can help protect endangered animals and restore their natural habitats. | Đây có phải là những suy nghĩ trong đầu bạn khi nghe về các loài có nguy cơ tuyệt chủng không? Nhưng mọi thứ sắp thay đổi rồi! Một sáng kiến toàn cầu đã khởi động một chiến dịch đầy cảm hứng mang tên "Những Người Hùng Hoang Dã", cho phép bạn trở thành một phần của giải pháp! Hãy tham gia cùng các cộng đồng địa phương tận tâm trong các dự án bảo tồn quan trọng và trân trọng việc cùng nhau cải thiện hệ sinh thái. Bằng cách tình nguyện thời gian và kỹ năng của mình, bạn có thể giúp bảo vệ các loài động vật đang gặp nguy hiểm và khôi phục môi trường sống tự nhiên của chúng. |
| You'll also have the chance to raise awareness about the importance of biodiversity and its role in our lives. Whether you're passionate about reducing human-wildlife conflict or promoting habitat restoration, there's a place for you in this sustainable ecosystem initiative. Let's ensure a future where nature thrives alongside us and creates a positive impact on our planet. Together, we can truly make a difference! | Bạn cũng sẽ có cơ hội nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và vai trò của nó trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù bạn đam mê giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã hay thúc đẩy việc phục hồi môi trường sống, luôn có một vị trí dành cho bạn trong sáng kiến hệ sinh thái bền vững này. Hãy cùng nhau đảm bảo một tương lai nơi thiên nhiên phát triển mạnh mẽ song hành cùng chúng ta và tạo ra tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta thực sự có thể tạo ra sự khác biệt! |

**Kiến thức về từ loại:**

**A.** urgent /ˈɜː.dʒənt/ (adj): khẩn cấp, cấp bách

**B.** urgency /ˈɜː.dʒən.si/ (noun): sự khẩn cấp, tính cấp bách

**C.** urgently /ˈɜː.dʒənt.li/ (adverb): một cách khẩn cấp, gấp rút

**D.** urge /ɜːdʒ/ (verb, noun): thúc giục, thôi thúc; sự thôi thúc, mong muốn mạnh mẽ

- Mạo từ + danh từ.

**Tạm dịch:** Why should we care about the urgency of wildlife conservation? (Tại sao chúng ta phải quan tâm đến sự cấp bách của việc bảo tồn động vật hoang dã?)

**→ Chọn đáp án B**

**Question** **8.**

**A.** was called **B.** called **C.** calling **D.** which called

**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:** A global initiative has launched an inspiring campaign called 'Wildlife Heroes,' allowing you to be part of the solution! (Một sáng kiến toàn cầu đã khởi động một chiến dịch đầy cảm hứng mang tên "Những Người Hùng Hoang Dã", cho phép bạn trở thành một phần của giải pháp!)

**→ Chọn đáp án B**

**Question** **9.**

**A.** protecting **B.** protected **C.** protect **D.** to protecting

**Giải thích**

- help (to) do something: giúp đỡ làm cái gì

**Tạm dịch:** By volunteering your time and skills, you can help protect endangered animals and restore their natural habitats. (Bằng cách tình nguyện thời gian và kỹ năng của mình, bạn có thể giúp bảo vệ các loài động vật đang gặp nguy hiểm và khôi phục môi trường sống tự nhiên của chúng.)

**→ Chọn đáp án C**

**Question** **10.**

**A.** make **B.** do **C.** offer **D.** raise

**Giải thích**

**Kiến thức về cụm từ (Collocations):**

- raise awareness: nâng cao nhận thức

**Tạm dịch:** You'll also have the chance to raise awareness about the importance of biodiversity and its role in our lives. (Bạn cũng sẽ có cơ hội nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và vai trò của nó trong cuộc sống của chúng ta.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question** **11.**

**A.** initiative sustainable ecosystem **B.** ecosystem initiative sustainable

**C.** sustainable ecosystem initiative **D.** sustainable initiative ecosystem

**Giải thích**

**Kiến thức về trật tự từ:**

- sustainable /səˈsteɪnəbl/ (adj): bền vững

- ecosystem initiative (np): sáng kiến hệ sinh thái

Dùng tính từ trước cụm danh từ.

**Tạm dịch:** Whether you're passionate about reducing human-wildlife conflict or promoting habitat restoration, there's a place for you in this sustainable ecosystem initiative. (Cho dù bạn đam mê giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã hay thúc đẩy việc phục hồi môi trường sống, luôn có một vị trí dành cho bạn trong sáng kiến hệ sinh thái bền vững này.)

**→ Chọn đáp án C**

**Question** **12.**

**A.** in **B.** about **C.** on **D.** to

**Giải thích**

**Kiến thức về giới từ:**

- impact on somebody/something: tác động, ảnh hưởng đến ai /cái gì

**Tạm dịch:** Let's ensure a future where nature thrives alongside us and creates a positive impact on our planet. (Hãy cùng nhau đảm bảo một tương lai nơi thiên nhiên phát triển mạnh mẽ song hành cùng chúng ta và tạo ra tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta.)

**→ Chọn đáp án C**

***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 from 13 to 17.***

**Question** **13.**

**a. Emma:** That sounds amazing! What have you learned about its impact on jobs?

**b. Emma:** Hi, Tom! It's been a while. You look really happy!

**c. Tom:** Thanks, Emma I just finished a course on I. It's fascinating how it's changing everything.

(Adapted from *Global Success*)

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI:** | |
| Emma: Hi, Tom! It's been a while. You look really happy!  Tom: Thanks, Emma. I just finished a course on AI. It's fascinating how it's changing everything.  Emma: That sounds amazing! What have you learned about its impact on jobs? | Emma: Chào Tom! Lâu rồi không gặp. Cậu trông vui vẻ ghê!  Tom: Cảm ơn Emma. Tớ vừa hoàn thành một khóa học về trí tuệ nhân tạo. Thật thú vị khi thấy nó đang thay đổi mọi thứ.  Emma: Nghe tuyệt thật đấy! Cậu đã học được gì về ảnh hưởng của nó đến việc làm? |
| **→ Chọn đáp án C** | |

**Question** **14.**

**a. Mark:** Why online learning?

**b. Ann:** I think, I'll try online learning.

**c. Mark:** What are you going to do to get IELTS 7.0?

**d. Mark:** I think online platforms are too expensive. I don't think I'll try them.

**e. Ann:** Teachers are all native speakers, and they have flexible schedules.

(Adapted from *Global Success*)

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI:** | |
| Mark: What are you going to do to get IELTS 7.0?  Ann: I think I'll try online learning.  Mark: Why online learning?  Ann: Teachers are all native speakers, and they have flexible schedules.  Mark: I think online platforms are too expensive. I don't think I'll try them. | Mark: Cậu định làm gì để đạt IELTS 7.0?  Ann: Tớ nghĩ là sẽ thử học online.  Mark: Sao lại học online?  Ann: Giáo viên toàn là người bản xứ và họ có lịch học linh hoạt.  Mark: Tớ thấy mấy nền tảng học online đắt quá. Chắc tớ không thử đâu. |
| **→ Chọn đáp án A** | |

**Question** **15.**

Hi Helen,

**a.** Thanks so much for the article about the impact of social media on society you sent me last week.

**b.** It was great to read about how the media can shape public opinion.

**c.** I think we should discuss this topic further - what do you think?

**d.** I also appreciate the links to documentaries on media influence; they're much more insightful than some of the articles I've been reading.

**e.** Mass media has changed over time, but I'm currently focused on my research on digital journalism.

Write back soon,

David

(Adapted from *Bright*)

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| Hi Helen,  Thanks so much for the article about the impact of social media on society you sent me last week. It was great to read about how the media can shape public opinion. I also appreciate the links to documentaries on media influence; they're much more insightful than some of the articles I've been reading. Mass media has changed over time, but I'm currently focused on my research on digital journalism. I think we should discuss this topic further - what do you think? | Chào Helen,  Cảm ơn bạn rất nhiều vì bài báo về tác động của mạng xã hội lên xã hội mà bạn đã gửi cho tôi tuần trước. Thật tuyệt khi đọc về cách truyền thông có thể định hình ý kiến dư luận. Tôi cũng đánh giá cao các liên kết đến phim tài liệu về ảnh hưởng của truyền thông; chúng sâu sắc hơn nhiều so với một số bài báo tôi đã đọc. Truyền thông đại chúng đã thay đổi theo thời gian, nhưng hiện tại tôi đang tập trung vào nghiên cứu của mình về báo chí kỹ thuật số. Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận thêm về chủ đề này - bạn nghĩ sao? |
| Write back soon,  David | Hồi âm sớm nhé,  David |
| **→ Chọn đáp án D** | |

**Question** **16.**

**a.** Additionally, choosing eco-friendly products and supporting renewable energy sources, such as solar or wind power, contributes to a greener planet.

**b.** Planting trees also helps reduce carbon dioxide levels and improves air quality.

**c.** Simple actions like reducing plastic use, recycling, and conserving water can make a significant difference.

**d.** It's important for individuals, businesses, and governments to work together to preserve natural resources, reduce pollution, and combat climate change for future generations.

**e.** Protecting the environment is crucial for ensuring a healthy and sustainable future.

(Adapted from *WWF and UN Environment Programme*)

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| Protecting the environment is crucial for ensuring a healthy and sustainable future. Simple actions like reducing plastic use, recycling, and conserving water can make a significant difference. Planting trees also helps reduce carbon dioxide levels and improves air quality. Additionally, choosing eco-friendly products and supporting renewable energy sources, such as solar or wind power, contributes to a greener planet. It's important for individuals, businesses, and governments to work together to preserve natural resources, reduce pollution, and combat climate change for future generations. | Bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng để đảm bảo một tương lai khỏe mạnh và bền vững. Những hành động đơn giản như giảm sử dụng nhựa, tái chế và tiết kiệm nước có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Việc trồng cây cũng giúp giảm mức độ CO2 và cải thiện chất lượng không khí. Thêm vào đó, lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường và ủng hộ các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió, góp phần vào một hành tinh xanh hơn. Điều quan trọng là các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ phải hợp tác để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm và chống lại biến đổi khí hậu cho các thế hệ tương lai. |
| **→ Chọn đáp án C** | |

**Question** **17.**

**a.** However, despite this increase in opportunities, many fields still lack sufficient training programs, especially in smaller towns.

**b.** Career paths have evolved dramatically over the years, with more options available than ever before.

**c.** The rise of digital technologies has also created new jobs, especially in fields like IT, marketing, and online business.

**d.** This shift in the job market has led to a surge in specialized education and training, giving people a chance to pursue various career interests.

**e.** As a result, more young people are seeking out non-traditional careers that allow for remote work and flexible schedules.

(Adapted from *i-Learn Smart World*)

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

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| Career paths have evolved dramatically over the years, with more options available than ever before. This shift in the job market has led to a surge in specialized education and training, giving people a chance to pursue various career interests. The rise of digital technologies has also created new jobs, especially in fields like IT, marketing, and online business. However, despite this increase in opportunities, many fields still lack sufficient training programs, especially in smaller towns. As a result, more young people are seeking out non-traditional careers that allow for remote work and flexible schedules. | Con đường sự nghiệp đã phát triển vượt bậc qua nhiều năm, với nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Sự thay đổi này trên thị trường việc làm đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo chuyên sâu, mang đến cho mọi người cơ hội theo đuổi nhiều sở thích nghề nghiệp khác nhau. Sự xuất hiện của công nghệ kỹ thuật số cũng đã tạo ra những công việc mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, marketing và kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng về cơ hội này, nhiều lĩnh vực vẫn thiếu các chương trình đào tạo đầy đủ, đặc biệt là ở các thị trấn nhỏ. Do đó, ngày càng có nhiều người trẻ tìm kiếm những con đường sự nghiệp phi truyền thống cho phép làm việc từ xa và có lịch trình linh hoạt. |
| **→ Chọn đáp án B** | |

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

**BACK TO BASICS**

Employees these days, who are expected to meet higher demands from their employers compared to the past, **(18)** \_\_\_\_\_\_\_. This drive stems from a society increasingly focused on consumption and material wealth. And even when we don't have the physical cash to pay for our purchases, we can satisfy our desire to have the latest products by virtue of our trusty credit cards, **(19)** \_\_\_\_\_\_\_.

However, the only problem with this is that many people are being driven into serious debt by an over-reliance on credit. The Internet has made it even easier for us to purchase expensive goods from the comfort of our sitting-room sofa. Driven by such convenience, **(20)** \_\_\_\_\_\_\_. Banks and other financial institutions also facilitate our spending urges, and for doing this, they are very much at fault. Getting credit has become remarkably easy for consumers in today's market. **(21)** \_\_\_\_\_\_\_.

Once you've fallen into the trap of indebtedness, it is incredibly difficult to extract yourself from this unpleasant financial situation. It is not only banks and credit card companies to blame; we engage in self-destructive behavior. Working long hours and accumulating debt is not a path to happiness. **(22)** \_\_\_\_\_\_\_. People need to evaluate their actions and shift their focus from materialism to the values of the past. What truly matters is not material possessions but our relationships with family and friends. In the end, it's not material things but the love of family and friends that defines real wealth.

(Adapted from *Succeed in IELTS reading and vocabulary*)

**Question** **18.**

**A.** having been motivated by the need to earn extra income

**B.** are often motivated by the need to earn extra income

**C.** being often motivated by the need to earn extra income

**D.** had been motivated by the need to earn extra income

**Giải thích**

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI** | |
| **BACK TO BASICS** | **TRỞ LẠI VỚI NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN** |
| Employees these days, who are expected to meet higher demands from their employers compared to the past, are often motivated by the need to earn extra income. This drive stems from a society increasingly focused on consumption and material wealth. And even when we don't have the physical cash to pay for our purchases, we can satisfy our desire to have the latest products by virtue of our trusty credit cards, which help us in effectively managing our financial choices. | Nhân viên ngày nay, những người được kỳ vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu cao hơn từ người sử dụng lao động so với trước đây, thường được thúc đẩy bởi nhu cầu kiếm thêm thu nhập. Động lực này bắt nguồn từ một xã hội ngày càng tập trung vào sự tiêu dùng và của cải vật chất. Và ngay cả khi chúng ta không có tiền mặt để thanh toán mua hàng, chúng ta vẫn có thể thỏa mãn mong muốn có được những sản phẩm mới nhất nhờ tính chất hấp dẫn của thẻ tín dụng đáng tin cậy, thứ mà giúp chúng ta quản lý hiệu quả các lựa chọn tài chính của mình. |
| However, the only problem with this is that many people are being driven into serious debt by an over-reliance on credit. The Internet has made it even easier for us to purchase expensive goods from the comfort of our sitting-room sofa. Driven by such convenience, many consumers tend to overspend on unnecessary items. Banks and other financial institutions also facilitate our spending urges, and for doing this, they are very much at fault. Getting credit has become remarkably easy for consumers in today's market. Consequently, many people end up getting into debt from buying things beyond their means. | Tuy nhiên, vấn đề duy nhất với điều này là nhiều người đang rơi vào tình trạng nợ nần trầm trọng do sự phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Internet đã giúp chúng ta mua những món hàng đắt tiền dễ dàng hơn từ sự thoải mái của chiếc ghế sofa trong phòng khách. Được thúc đẩy bởi sự tiện lợi như vậy, nhiều người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu quá mức vào những mặt hàng không cần thiết. Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu chi tiêu của chúng ta, và họ có lỗi rất lớn khi làm điều này. Việc tiếp cận tín dụng đã trở nên cực kỳ dễ dàng đối với người tiêu dùng trong thị trường ngày nay. Hậu quả là nhiều người mắc nợ vì mua những thứ vượt quá khả năng của họ. |
| Once you've fallen into the trap of indebtedness, it is incredibly difficult to extract yourself from this unpleasant financial situation. It is not only banks and credit card companies to blame; we engage in self-destructive behavior. Working long hours and accumulating debt is not a path to happiness. This misplaced pursuit is often believed to result in the neglect of true long-term value. People need to evaluate their actions and shift their focus from materialism to the values of the past. What truly matters is not material possessions but our relationships with family and friends. In the end, it's not material things but the love of family and friends that defines real wealth. | Một khi bạn đã rơi vào bẫy nợ, việc thoát khỏi tình trạng tài chính khó chịu này là điều vô cùng khó khăn. Không chỉ các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng phải chịu trách nhiệm; chúng ta tham gia vào hành vi tự hủy hoại. Làm việc nhiều giờ và nợ nần chồng chất không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc. Việc theo đuổi không đúng chỗ này thường được cho là dẫn đến việc bỏ qua giá trị thực sự lâu dài. Mọi người cần đánh giá hành động của mình và chuyển trọng tâm từ chủ nghĩa quá xem trọng vật chất sang các giá trị của quá khứ. Điều thực sự quan trọng không phải là của cải vật chất mà là mối quan hệ của chúng ta với gia đình và bạn bè. Cuối cùng, không phải vật chất mà chính tình yêu gia đình và bạn bè mới định nghĩa sự giàu có thực sự. |

 Ta thấy câu đã có chủ ngữ ‘Employees these days’ và mệnh đề quan hệ ‘who are expected to meet higher demands from their employers compared to the past’ để bổ nghĩa cho chủ ngữ nên ta cần một động từ có chia thì. Ta xét từng đáp án.

- Loại A vì sử dụng phân từ hoàn thành ‘having been motivated’.

- Loại C vì sử dụng hiện tại phân từ ‘being motivated’

- Loại D vì sử dụng động từ chia thì quá khứ hoàn thành ‘had been motivated’ nên không phù hợp với ‘these days’ chỉ thời gian ở hiện tại.

**Tạm dịch:**

Employees these days, who are expected to meet higher demands from their employers compared to the past, are often motivated by the need to earn extra income. (Nhân viên ngày nay, những người được kỳ vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu cao hơn từ người sử dụng lao động so với trước đây, thường được thúc đẩy bởi nhu cầu kiếm thêm thu nhập.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question** **19.**

**A.** who often mislead us about financial stability issues

**B.** of which often lead to more financial stress and anxiety

**C.** which help us in effectively managing our financial choices

**D.** that encourage impulsive buying of unnecessary products

**Giải thích**

Ta thấy câu đã có đầy đủ chủ ngữ chính và động từ chính nên ta có thể dùng mệnh đề quan hệ hoặc rút gọn mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho cụm danh từ chỉ vật ‘our trusty credit cards’. Ta xét từng đáp án.

- Loại A vì đại từ quan hệ ‘who’ thay cho danh từ chỉ người nên không phù hợp.

- Loại B vì sai cấu trúc mệnh đề quan hệ.

- Loại D vì đại từ quan hệ ‘that’ không dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định (có dấu phẩy).

**Tạm dịch:**

And even when we don't have the physical cash to pay for our purchases, we can satisfy our desire to have the latest products by virtue of our trusty credit cards, which help us in effectively managing our financial choices. (Và ngay cả khi chúng ta không có tiền mặt để thanh toán mua hàng, chúng ta vẫn có thể thỏa mãn mong muốn có được những sản phẩm mới nhất nhờ tính chất hấp dẫn của thẻ tín dụng đáng tin cậy, thứ mà giúp chúng ta quản lý hiệu quả các lựa chọn tài chính của mình.)

**→ Chọn đáp án C**

**Question** **20.**

**A.** the Internet was invented to help people to relax online

**B.** many consumers tend to overspend on unnecessary items

**C.** many people would prefer to shop in physical stores

**D.** going shopping on the Internet has become less attractive

**Giải thích**

Ta thấy mệnh đề phía trước có ngữ nghĩa ‘Được thúc đẩy bởi sự tiện lợi như vậy’ và được bắt đầu bằng quá khứ phân từ ‘Driven’ (được thúc đẩy). Ta xét từng đáp án.

**A.** Internet được phát minh để giúp mọi người thư giãn trực tuyến → Sai vì không phù hợp về ngữ nghĩa. Chủ ngữ chung ‘the Internet’ (Internet) không thể được thúc đẩy bởi sự tiện lợi.

**B.** nhiều người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu quá mức vào những mặt hàng không cần thiết → Đúng vì phù hợp về ngữ nghĩa. Được thúc đẩy bởi sự tiện lợi như vậy, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu quá mức...

**C.** nhiều người thích mua sắm ở các cửa hàng thực tế hơn → Sai vì không phù hợp về ngữ nghĩa. Câu đang nhấn mạnh sự tiện lợi của việc mua sắm online nhờ có Internet.

**D.** việc mua sắm trên Internet đã trở nên kém hấp dẫn → Sai vì không phù hợp về ngữ nghĩa. Câu đang nhấn mạnh sự tiện lợi của việc mua sắm online nhờ có Internet.

**Tạm dịch:**

Driven by such convenience, many consumers tend to overspend on unnecessary items. (Được thúc đẩy bởi sự tiện lợi như vậy, nhiều người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu quá mức vào những mặt hàng không cần thiết.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question** **21.**

**A.** Consequently, many people end up getting into debt from buying things beyond their means

**B.** Hence, every shopper always prefers using cash to stay in control of their shopping habits

**C.** Therefore, all customers improve their finances by carefully tracking their daily spending

**D.** Accordingly, many people avoid getting into debt by buying their favourite luxurious items

**Giải thích**

Ta cần một câu hoàn chỉnh phù hợp về ngữ nghĩa và ngữ cảnh. Ta xét từng đáp án.

**A.** Hậu quả là nhiều người mắc nợ vì mua những thứ vượt quá khả năng của họ → Đúng vì ngữ nghĩa phù hợp, đề cập đến hậu quả tiêu cực của ‘Getting credit has become remarkably easy for consumers’ ở câu liền trước.

**B.** Do đó, mọi người mua sắm luôn thích sử dụng tiền mặt để kiểm soát thói quen mua sắm của họ → Sai vì ngữ nghĩa không phù hợp. Ngữ cảnh đang nói về việc tiếp cận tín dụng dễ dàng và việc mất kiểm soát khi dùng nó.

**C.** Vì vậy, tất cả khách hàng đều cải thiện tài chính bằng cách theo dõi cẩn thận chi tiêu hàng ngày của họ → Sai vì ngữ nghĩa không phù hợp. Ngữ cảnh đang nói về việc tiếp cận tín dụng dễ dàng và việc mất kiểm soát khi dùng nó.

**D.** Theo đó, nhiều người tránh mắc nợ bằng cách mua những món đồ xa xỉ yêu thích của họ → Sai về logic nghĩa.

**Tạm dịch:**

Consequently, many people end up getting into debt from buying things beyond their means. (Hậu quả là nhiều người mắc nợ vì mua những thứ vượt quá khả năng của họ.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question** **22.**

**A.** This misplaced pursuit is often believed to result in the neglect of true long-term value

**B.** This effort usually helps people build a more luxurious lifestyle and gain social approval

**C.** This constant striving encourages people to strengthen family bonds and emotional health

**D.** This personal ambition often results in greater job opportunities and improved financial status

**Giải thích**

Ta cần một câu hoàn chỉnh phù hợp về ngữ nghĩa và ngữ cảnh. Ta xét từng đáp án.

**A.** Việc theo đuổi không đúng chỗ này thường được cho là dẫn đến việc bỏ qua giá trị thực sự lâu dài → Đúng vì ‘This misplaced pursuit’ ám chỉ đến ‘Working long hours’ và ‘accumulating debt’ (nợ do tiêu xài vật chất) và đề cập đến hậu quả của việc theo đuổi không đúng chỗ này.

**B.** Nỗ lực này thường giúp mọi người xây dựng một lối sống sang trọng hơn và nhận được sự chấp thuận của xã hội → Sai vì ngữ nghĩa không phù hợp, mâu thuẫn với ý của câu liền trước ‘not a path to happiness’.

**C.** Sự phấn đấu không ngừng này khuyến khích mọi người củng cố mối quan hệ gia đình và sức khỏe về cảm xúc → Sai vì ngữ nghĩa không phù hợp như đáp án B, mâu thuẫn với ý của câu liền trước ‘not a path to happiness’.

**D.** Tham vọng cá nhân này thường dẫn đến cơ hội việc làm lớn hơn và tình hình tài chính được cải thiện → Sai vì ngữ nghĩa không phù hợp như đáp án B và C, mâu thuẫn với ý của câu liền trước ‘not a path to happiness’.

**Tạm dịch:**

This misplaced pursuit is often believed to result in the neglect of true long-term value. (Việc theo đuổi không đúng chỗ này thường được cho là dẫn đến việc bỏ qua giá trị thực sự lâu dài.)

**→ Chọn đáp án A**

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

Counter-urbanisation, the process of people migrating from urban areas to live in rural ones, has become increasingly common in Vietnam in recent years. To illustrate, a number of people have decided to leave bustling cities like Hanoi and Ho Chi Minh City for rural areas. Counter-urbanisation is a new **phenomenon** with several benefits and potential problems for the whole nation.

Counter-urbanisation can bring positive effects on a country. Moving away from major cities can help to **alleviate** issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution in those urban areas. What's more, **it** can even create opportunities for rural development as an increase in the rural population can encourage significant investment in businesses and infrastructure in the countryside. For instance, the growth of small enterprises and the improvement of transportation networks in rural areas are often direct outcomes of this demographic shift. Additionally, local communities may benefit from greater access to education, healthcare and employment opportunities as public and private sectors respond to rising demand.

**However, counter-urbanisation has also brought challenges to rural areas in some cases.** Many rural areas lack basic amenities such as medical facilities, schools and public transportation, making it difficult for newcomers to settle in. This puts a strain on rural infrastructure and services. At the same time, there is a real risk of environmental damage as more people move into previously undeveloped areas. Deforestation, pollution, and other environmental issues can arise as a result of increased human activities in these areas.

In conclusion, counter-urbanisation is a new trend that comes with advantages and disadvantages. Therefore, local governments and communities will need to work together to effectively manage public services, energy supplies and natural resources in order to promote economic extension and sustainable development.

(Adapted from *Bright 12*)

**Question** **23.**

The word “**phenomenon**” in paragraph 1 could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** solution **B.** difficulty **C.** problem **D.** event

**Giải thích**:

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI:** | |
| Counter-urbanisation, the process of people migrating from urban areas to live in rural ones, has become increasingly common in Vietnam in recent years. To illustrate, a number of people have decided to leave bustling cities like Hanoi and Ho Chi Minh City for rural areas. Counter-urbanisation is a new phenomenon with several benefits and potential problems for the whole nation. | Quá trình đô thị hóa ngược, quá trình người dân di cư từ các khu vực thành thị đến sống ở các vùng nông thôn, đã trở nên ngày càng phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ví dụ, nhiều người đã quyết định rời bỏ các thành phố đông đúc như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để đến các vùng nông thôn. Đô thị hóa ngược là một hiện tượng mới với một số lợi ích và vấn đề tiềm ẩn cho toàn bộ quốc gia. |
| Counter-urbanisation can bring positive effects on a country. Moving away from major cities can help to alleviate issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution in those urban areas. What's more, it can even create opportunities for rural development as an increase in the rural population can encourage significant investment in businesses and infrastructure in the countryside. For instance, the growth of small enterprises and the improvement of transportation networks in rural areas are often direct outcomes of this demographic shift. Additionally, local communities may benefit from greater access to education, healthcare and employment opportunities as public and private sectors respond to rising demand. | Đô thị hóa ngược có thể mang lại những tác động tích cực cho một quốc gia. Việc di chuyển khỏi các thành phố lớn có thể giúp giảm bớt các vấn đề như quá tải, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm ở các khu vực đô thị đó. Hơn nữa, nó thậm chí có thể tạo ra các cơ hội phát triển nông thôn vì sự gia tăng dân số nông thôn có thể khuyến khích đầu tư đáng kể vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Ví dụ, sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và sự cải thiện mạng lưới giao thông ở các vùng nông thôn thường là kết quả trực tiếp của sự thay đổi nhân khẩu học này. Ngoài ra, các cộng đồng địa phương có thể được hưởng lợi từ việc tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các cơ hội việc làm tốt hơn khi các khu vực công và tư nhân đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. |
| However, counter-urbanisation has also brought challenges to rural areas in some cases. Many rural areas lack basic amenities such as medical facilities, schools and public transportation, making it difficult for newcomers to settle in. This puts a strain on rural infrastructure and services. At the same time, there is a real risk of environmental damage as more people move into previously undeveloped areas. Deforestation, pollution, and other environmental issues can arise as a result of increased human activities in these areas. | Tuy nhiên, đô thị hóa ngược cũng mang lại những thách thức cho các vùng nông thôn trong một số trường hợp. Nhiều vùng nông thôn thiếu các tiện nghi cơ bản như cơ sở y tế, trường học và phương tiện giao thông công cộng, khiến những người mới đến khó có thể ổn định cuộc sống. Điều này gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và dịch vụ nông thôn. Đồng thời, có nguy cơ gây hại đến môi trường khi ngày càng có nhiều người chuyển đến các khu vực trước đây chưa phát triển. Nạn phá rừng, ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác có thể phát sinh do hoạt động gia tăng của con người ở những khu vực này. |
| In conclusion, counter-urbanisation is a new trend that comes with advantages and disadvantages. Therefore, local governments and communities will need to work together to effectively manage public services, energy supplies and natural resources in order to promote economic extension and sustainable development. | Tóm lại, đô thị hóa ngược là một xu hướng mới đi kèm với những ưu điểm và nhược điểm. Do đó, chính quyền địa phương và cộng đồng sẽ cần phải hợp tác với nhau để quản lý hiệu quả các dịch vụ công, nguồn cung cấp năng lượng và tài nguyên thiên nhiên nhằm thúc đẩy mở rộng kinh tế và phát triển bền vững. |

Từ “**phenomenon**” trong đoạn 1 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** solution /səˈluːʃn/ (n): giải pháp

**B.** difficulty /ˈdɪfɪkəlti/ (n): khó khăn

**C.** problem /ˈprɒbləm/ (n): vấn đề

**D.** event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

- phenomenon /fəˈnɒmɪnən/ (n): hiện tượng, sự kiện = event (n)

**Thông tin:** Counter-urbanisation is a new **phenomenon** with several benefits and potential problems for the whole nation. (Đô thị hóa ngược là một hiện tượng mới với một số lợi ích và vấn đề tiềm ẩn cho toàn bộ quốc gia.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question** **24.**

Which of the following is NOT mentioned in paragraph 2 as an advantage brought by counter-urbanisation to local communities?

**A.** better access to education **B.** better environment protection

**C.** more job opportunities **D.** improved healthcare services

**Giải thích**

Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập trong đoạn 2 như là một lợi ích mà đô thị hóa ngược mang lại cho cộng đồng địa phương?

**A.** khả năng tiếp cận giáo dục tốt hơn

**B.** bảo vệ môi trường tốt hơn

**C.** nhiều cơ hội việc làm hơn

**D.** dịch vụ y tế được cải thiện

**Thông tin:** Additionally, local communities may benefit from **greater access to education**, **healthcare** and **employment opportunities** as public and private sectors respond to rising demand. (Ngoài ra, các cộng đồng địa phương có thể được hưởng lợi từ việc tiếp cận với giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các cơ hội việc làm tốt hơn khi các khu vực công và tư nhân đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.)

🡪 A, C và D được đề cập.

🡪 B không được đề cập trong đoạn 2 như một lợi ích mà cộng đồng địa phương nhận được.

**→ Chọn đáp án B**

**Question** **25.**

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

**A.** reduce **B.** increase **C.** relieve **D.** cause

**Giải thích**

Từ “**alleviate**” trong đoạn 2 có nghĩa TRÁI NGƯỢC với \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** reduce /rɪˈdjuːs/ (v): giảm

**B.** increase /ɪnˈkriːs/ (v): tăng

**C.** relieve /rɪˈliːv/ (v): làm dịu, giảm nhẹ

**D.** cause /kɔːz/ (v): gây ra

- alleviate /əˈliːvieɪt/ (v): làm giảm, làm dịu >< increase (v)

**Thông tin:**

Moving away from major cities can help to **alleviate** issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution in those urban areas. (Việc di chuyển khỏi các thành phố lớn có thể giúp giảm bớt các vấn đề như quá tải, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm ở các khu vực đô thị đó.)

**→ Chọn đáp án B**

Tải nhiều đề hơn tại đây <https://tailieuchuan.vn/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2025-tu-cac-truong-chuyen-so-giao-duc-ca-nuoc-mon-tieng-anh-27147.html>

**Question** **26.**

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

**A.** rural population **B.** pollution

**C.** traffic congestion **D.** counter-urbanisation

**Giải thích**

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

**A.** dân số nông thôn

**B.** ô nhiễm

**C.** tắc nghẽn giao thông

**D.** đô thị hóa ngược

- Từ ‘it’ trong đoạn 2 ám chỉ ‘counter-urbanisation’.

**Thông tin:**

**Counter-urbanisation** can bring positive effects on a country. Moving away from major cities can help to alleviate issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution in those urban areas. What's more, **it** can even create opportunities for rural development as an increase in the rural population can encourage significant investment in businesses and infrastructure in the countryside. (Đô thị hóa ngược có thể mang lại những tác động tích cực cho một quốc gia. Việc di chuyển khỏi các thành phố lớn có thể giúp giảm bớt các vấn đề như quá tải, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm ở các khu vực đô thị đó. Hơn nữa, nó thậm chí có thể tạo ra các cơ hội phát triển nông thôn vì sự gia tăng dân số nông thôn có thể khuyến khích đầu tư đáng kể vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng ở nông thôn.)

**→ Chọn đáp án D**

**Question** **27.**

Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 3?

**A.** Nonetheless, counter-urbanisation has only brought benefits to rural areas in some cases.

**B.** In contrast, counter-urbanisation has been significantly beneficial to urban cities in some cases.

**C.** Nevertheless, rural areas have faced difficulties due to counter-urbanisation in certain cases.

**D.** On the contrary, the challenges of counter-urbanisation are irrelevant to rural areas in certain cases.

**Giải thích**

Câu nào diễn đạt lại đúng nhất ý câu gạch chân trong đoạn 3?

**A.** Tuy nhiên, đô thị hóa ngược chỉ mang lại lợi ích cho vùng nông thôn trong một vài trường hợp. => Sai vì câu gốc đề cập đến ‘challenges’ (những thách thức) đối với các vùng nông thôn.

**B.** Ngược lại, đô thị hóa ngược có lợi đáng kể cho các thành phố đô thị trong một số trường hợp. => Sai vì câu gốc đề cập đến ‘challenges’ (những thách thức) đối với các vùng nông thôn.

**C.** Tuy vậy, vùng nông thôn đã gặp phải nhiều khó khăn do đô thị hóa ngược trong một số trường hợp.

=> Đúng về ý nghĩa câu so với câu gốc.

**D.** Trái lại, những thách thức từ đô thị hóa ngược không liên quan đến vùng nông thôn trong một số trường hợp. => Sai về ý nghĩa câu.

**Thông tin:**

However, counter-urbanisation has also brought challenges to rural areas in some cases. (Tuy nhiên, đô thị hóa ngược cũng mang lại những thách thức cho các vùng nông thôn trong một số trường hợp.)

**→ Chọn đáp án C**

**Question** **28.**

Which of the following is TRUE according to the passage?

**A.** Many rural areas are adequately prepared to handle the sudden arrival of new residents.

**B.** Counter-urbanisation has gradually led to the complete abandonment of urban areas.

**C.** Rural areas are becoming more populated than urban areas due to counter-urbanisation.

**D.** Counter-urbanisation helps reduce issues such as traffic and pollution in urban areas.

**Giải thích**

Điều nào sau đây là ĐÚNG theo bài đọc?

**A.** Nhiều vùng nông thôn đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với sự xuất hiện đột ngột của cư dân mới.

**B.** Đô thị hóa ngược đã dần dẫn đến việc rời bỏ hoàn toàn các khu vực đô thị.

**C.** Các vùng nông thôn đang đông dân hơn các khu vực đô thị vì đô thị hóa ngược.

**D.** Đô thị hóa ngược giúp giảm các vấn đề như giao thông và ô nhiễm ở các khu vực đô thị.

**Thông tin:**

+ **Many rural areas lack basic amenities such as medical facilities, schools and public transportation**, making it difficult for newcomers to settle in. (Nhiều vùng nông thôn thiếu các tiện nghi cơ bản như cơ sở y tế, trường học và phương tiện giao thông công cộng, khiến những người mới đến khó có thể ổn định cuộc sống.)

🡪 A sai.

+ To illustrate, **a number of people have decided to leave bustling cities like Hanoi and Ho Chi Minh City** for rural areas. (Ví dụ, nhiều người đã quyết định rời bỏ các thành phố đông đúc như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để đến các vùng nông thôn.)

🡪 B sai vì bài đọc chỉ đề cập đến ví dụ ‘nhiều người’ rời bỏ 2 thành phố, không có thông tin các khu vực đô thị bị rời bỏ hoàn toàn.

+ What's more, it can even create opportunities for rural development as **an increase in the rural population** can encourage significant investment in businesses and infrastructure in the countryside. (Hơn nữa, nó thậm chí có thể tạo ra các cơ hội phát triển nông thôn vì sự gia tăng dân số nông thôn có thể khuyến khích đầu tư đáng kể vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng ở nông thôn.)

🡪 C sai vì bài đọc chỉ nói dân số nông thôn tăng (increase), không so sánh đông hơn thành thị.

+ Moving away from major cities can help to **alleviate issues such as overcrowding, traffic congestion and pollution in those urban areas**. (Việc di chuyển khỏi các thành phố lớn có thể giúp giảm bớt các vấn đề như quá tải, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm ở các khu vực đô thị đó.)

🡪 D đúng.

**→ Chọn đáp án D**

**Question** **29.**

In which paragraph does the writer discuss the challenges faced by rural areas due to counter-urbanisation?

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

**Giải thích**

Tác giả đề cập đến những thách thức mà vùng nông thôn phải đối mặt do đô thị hóa ngược trong đoạn nào?

**A.** Đoạn 4

**B.** Đoạn 3

**C.** Đoạn 1

**D.** Đoạn 2

**Thông tin:**

However, counter-urbanisation has also brought challenges to rural areas in some cases. Many rural areas lack basic amenities such as medical facilities, schools and public transportation, making it difficult for newcomers to settle in. (Tuy nhiên, đô thị hóa ngược cũng mang lại những thách thức cho các vùng nông thôn trong một số trường hợp. Nhiều vùng nông thôn thiếu các tiện nghi cơ bản như cơ sở y tế, trường học và phương tiện giao thông công cộng, khiến những người mới đến khó có thể ổn định cuộc sống.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question** **30.**

In which paragraph does the writer propose a solution to manage the effects of counter-urbanisation?

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

**Giải thích**

Tác giả đề xuất giải pháp để quản lý tác động của đô thị hóa ngược trong đoạn nào?

**A.** Đoạn 4

**B.** Đoạn 2

**C.** Đoạn 1

**D.** Đoạn 3

**Thông tin:**

Therefore, local governments and communities will need to work together to effectively manage public services, energy supplies and natural resources in order to promote economic extension and sustainable development. (Do đó, chính quyền địa phương và cộng đồng sẽ cần phải hợp tác với nhau để quản lý hiệu quả các dịch vụ công, nguồn cung cấp năng lượng và tài nguyên thiên nhiên nhằm thúc đẩy mở rộng kinh tế và phát triển bền vững.)

**→ Chọn đáp án A**

***Read the following passage about the importance of green design in construction and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions from 31 to 40.***

**(I)** There has, in recent years, been an outpouring of information about the impact of buildings on the natural environment. **(II)** Information that explains and promotes green and sustainable construction design strives to **convince** others of its efficacy and warns of the dangers of ignoring the issue. **(III)** However, these documents hardly offer any practical advice to practitioners, such as those designing mechanical and electrical systems for a building, on how to utilize this knowledge effectively in their work. **(IV)**

While the terms green and sustainable are often viewed as synonymous, they represent different concepts. Sustainability is defined as minimizing the negative impacts of human activities on the natural environment, particularly those that have long-term and permanent effects. Some elements of green design may also be sustainable, such as **those** that reduce energy usage and pollution, while others, like ensuring indoor air quality, may be considered green even if they have no direct influence.

Although many advocates promote green construction within the architectural industry and can cite numerous reasons for why buildings should be designed sustainably, this is not enough to bring green construction to fruition. The driving force behind whether a building is constructed with minimal environmental impact ultimately **comes down to** the owner; that is, the individual financing the project. If the owner considers green design unimportant or of secondary importance, it is highly likely that it will not be integrated into the design process.

The commissioning process is a key factor in ensuring that the building meets the owner's expectations regarding design, budget, and risk management. At the predesign stage, the owner's objectives, criteria, and the type of design they envision are discussed and documented, providing a solid foundation for the design team. **Owners who skip this process or overlook green issues often encounter significant challenges once their building is operational**. Although materials and equipment are installed as planned, the owner may later realize that operational and maintenance costs are higher than necessary, and that occupants are dissatisfied. These factors ultimately lead to increased ownership costs as well as a greater environmental impact.

(Adapted from *TOEFL Reading Tests*)

**Question** **31.**

Where in paragraph 1 does the following sentence best fit?

*“****This lack of guidance is challenging for professionals to integrate sustainability into their designs.****”*

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

**Giải thích**:

|  |  |
| --- | --- |
| **DỊCH BÀI:** | |
| There has, in recent years, been an outpouring of information about the impact of buildings on the natural environment. Information that explains and promotes green and sustainable construction design strives to convince others of its efficacy and warns of the dangers of ignoring the issue. However, these documents hardly offer any practical advice to practitioners, such as those designing mechanical and electrical systems for a building, on how to utilize this knowledge effectively in their work. This lack of guidance is challenging for professionals to integrate sustainability into their designs. | Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều thông tin về tác động của các tòa nhà đối với môi trường tự nhiên. Thông tin giải thích và thúc đẩy thiết kế xây dựng xanh và bền vững cố gắng thuyết phục những người khác về hiệu quả của nó và cảnh báo về những nguy cơ khi bỏ qua vấn đề này. Tuy nhiên, các tài liệu này hầu như không đưa ra bất kỳ lời khuyên thực tế nào cho những người hành nghề, chẳng hạn như những người thiết kế hệ thống cơ khí và điện cho một tòa nhà, về cách sử dụng kiến ​​thức này một cách hiệu quả trong công việc của họ. Việc thiếu hướng dẫn này gây khó khăn cho các chuyên gia trong việc tích hợp tính bền vững vào thiết kế của họ. |
| While the terms green and sustainable are often viewed as synonymous, they represent different concepts. Sustainability is defined as minimizing the negative impacts of human activities on the natural environment, particularly those that have long-term and permanent effects. Some elements of green design may also be sustainable, such as those that reduce energy usage and pollution, while others, like ensuring indoor air quality, may be considered green even if they have no direct influence. | Mặc dù các thuật ngữ "xanh" và "bền vững" thường được coi là đồng nghĩa, nhưng chúng đại diện cho các khái niệm khác nhau. "Bền vững" được định nghĩa là giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động của con người đối với môi trường tự nhiên, đặc biệt là những tác động có tác động lâu dài và vĩnh viễn. Một số yếu tố của thiết kế xanh cũng có thể bền vững, chẳng hạn như những yếu tố giúp giảm mức sử dụng năng lượng và ô nhiễm, trong khi những yếu tố khác, như đảm bảo chất lượng không khí trong nhà, có thể được coi là "xanh" ngay cả khi chúng không có tác động trực tiếp. |
| Although many advocates promote green construction within the architectural industry and can cite numerous reasons for why buildings should be designed sustainably, this is not enough to bring green construction to fruition. The driving force behind whether a building is constructed with minimal environmental impact ultimately comes down to the owner; that is, the individual financing the project. If the owner considers green design unimportant or of secondary importance, it is highly likely that it will not be integrated into the design process. | Mặc dù nhiều người ủng hộ thúc đẩy xây dựng xanh trong ngành kiến ​​trúc và có thể trích dẫn vô số lý do tại sao các tòa nhà nên được thiết kế bền vững, nhưng điều này là không đủ để đưa xây dựng xanh thành hiện thực. Động lực thúc đẩy việc một tòa nhà có được xây dựng với tác động tối thiểu đến môi trường hay không cuối cùng phụ thuộc vào chủ sở hữu (chủ đầu tư); tức là cá nhân tài trợ cho dự án. Nếu chủ sở hữu coi thiết kế xanh là không quan trọng hoặc có tầm quan trọng thứ yếu, thì rất có thể nó sẽ không được tích hợp vào quy trình thiết kế. |
| The commissioning process is a key factor in ensuring that the building meets the owner's expectations regarding design, budget, and risk management. At the predesign stage, the owner's objectives, criteria, and the type of design they envision are discussed and documented, providing a solid foundation for the design team. Owners who skip this process or overlook green issues often encounter significant challenges once their building is operational. Although materials and equipment are installed as planned, the owner may later realize that operational and maintenance costs are higher than necessary, and that occupants are dissatisfied. These factors ultimately lead to increased ownership costs as well as a greater environmental impact. | Quy trình đưa vào sử dụng (nghiệm thu) là yếu tố chính đảm bảo rằng tòa nhà đáp ứng được kỳ vọng của chủ sở hữu về thiết kế, ngân sách và quản lý rủi ro. Ở giai đoạn tiền thiết kế, các mục tiêu, tiêu chí và loại thiết kế mà chủ sở hữu hình dung sẽ được thảo luận và ghi chép lại, tạo nền tảng vững chắc cho nhóm thiết kế. Những chủ sở hữu bỏ qua quy trình này hoặc bỏ qua các vấn đề "xanh" thường gặp phải những thách thức đáng kể khi tòa nhà của họ đi vào hoạt động. Mặc dù vật liệu và thiết bị được lắp đặt theo đúng kế hoạch, nhưng sau đó chủ sở hữu có thể nhận ra rằng chi phí vận hành và bảo trì cao hơn mức cần thiết và người sử dụng không hài lòng. Những yếu tố này cuối cùng dẫn đến chi phí sở hữu tăng cũng như tác động lớn hơn đến môi trường. |

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

***“Việc thiếu hướng dẫn này gây khó khăn cho các chuyên gia trong việc tích hợp tính bền vững vào thiết kế của họ.”***

**A.** (I)

**B.** (IV)

**C.** (II)

**D.** (III)

Câu này phù hợp ở vị trí (IV) vì phù hợp là câu kết đoạn, liên kết mạch lạc với câu trước đó đề cập về 'hardly offer any practical advice' (hầu như không có lời khuyên nào). Câu được chèn vào đề cập 'This lack of guidance' (Sự thiếu hướng dẫn này) giải thích rằng chính sự thiếu sót này là lý do gây khó khăn cho các chuyên gia khi muốn áp dụng tính bền vững vào thiết kế của họ.

**Tạm dịch:** There has, in recent years, been an outpouring of information about the impact of buildings on the natural environment. Information that explains and promotes green and sustainable construction design strives to convince others of its efficacy and warns of the dangers of ignoring the issue. However, these documents hardly offer any practical advice to practitioners, such as those designing mechanical and electrical systems for a building, on how to utilize this knowledge effectively in their work. This lack of guidance is challenging for professionals to integrate sustainability into their designs. (Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều thông tin về tác động của các tòa nhà đối với môi trường tự nhiên. Thông tin giải thích và thúc đẩy thiết kế xây dựng xanh và bền vững cố gắng thuyết phục những người khác về hiệu quả của nó và cảnh báo về những nguy cơ khi bỏ qua vấn đề này. Tuy nhiên, các tài liệu này hầu như không đưa ra bất kỳ lời khuyên thực tế nào cho những người hành nghề, chẳng hạn như những người thiết kế hệ thống cơ khí và điện cho một tòa nhà, về cách sử dụng kiến ​​thức này một cách hiệu quả trong công việc của họ. Việc thiếu hướng dẫn này gây khó khăn cho các chuyên gia trong việc tích hợp tính bền vững vào thiết kế của họ.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question** **32.**

The word “**convince**” in paragraph 1 is OPPOSITE in meaning to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** demonstrate **B.** prevent **C.** encourage **D.** influence

**Giải thích**

Từ “**convince**” ở đoạn 1 trái nghĩa với \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** demonstrate /ˈdemənˌstreɪt/ (v): chứng minh

**B.** prevent /prɪˈvent/ (v): ngăn chặn

**C.** encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/ (v): khuyến khích

**D.** influence /ˈɪnfluəns/ (v): ảnh hưởng

- convince (v): thuyết phục >< prevent

**Tạm dịch:** Information that explains and promotes green and sustainable construction design strives to **convince** others of its efficacy and warns of the dangers of ignoring the issue. (Thông tin giải thích và thúc đẩy thiết kế xây dựng xanh và bền vững cố gắng thuyết phục những người khác về hiệu quả của nó và cảnh báo về những nguy cơ khi bỏ qua vấn đề này.)

**→ Chọn đáp án B**

**Question** **33.**

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

**A.** effects **B.** activities **C.** elements **D.** concepts

**Giải thích**

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

**A.** hiệu ứng

**B.** hoạt động

**C.** yếu tố

**D.** khái niệm

Từ “**those**” trong đoạn 2 ám chỉ 'elements'.

**Tạm dịch:** Some **elements**of green design may also be sustainable, such as **those**that reduce energy usage and pollution, while others, like ensuring indoor air quality, may be considered green even if they have no direct influence. (Một số yếu tố của thiết kế xanh cũng có thể bền vững, chẳng hạn như những yếu tố giúp giảm mức sử dụng năng lượng và ô nhiễm, trong khi những yếu tố khác, như đảm bảo chất lượng không khí trong nhà, có thể được coi là "xanh" ngay cả khi chúng không có tác động trực tiếp.)

**→ Chọn đáp án C**

**Question** **34.**

According to paragraph 2, which of the following is NOT a characteristic of green design?

**A.** Reducing pollution **B.** Reducing energy usage

**C.** Ensuring indoor air quality **D.** Causing permanent effects

**Giải thích**

Theo đoạn 2, đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của thiết kế xanh?

**A.** Giảm ô nhiễm

**B.** Giảm sử dụng năng lượng

**C.** Đảm bảo chất lượng không khí trong nhà

**D.** Gây ra tác động lâu dài

**Tạm dịch:** Some elements of green design may also be sustainable, such as **those** that **reduce energy usage and pollution**, while others, like ensuring **indoor air quality**, may be considered green even if they have no direct influence. (Một số yếu tố của thiết kế xanh cũng có thể bền vững, chẳng hạn như những yếu tố giúp giảm mức sử dụng năng lượng và ô nhiễm, trong khi những yếu tố khác, như đảm bảo chất lượng không khí trong nhà, có thể được coi là "xanh" ngay cả khi chúng không có tác động trực tiếp.)

→ A, B, C được đề cập

Sustainability is defined as minimizing the **negative impacts of human activities** on the natural environment, particularly those that **have long-term and permanent effects**. (Bền vững được định nghĩa là giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động của con người đối với môi trường tự nhiên, đặc biệt là những tác động có tác động lâu dài và vĩnh viễn.)

→ D được đề cập là tác động tiêu cực của con người chứ không phải đặc điểm của thiết kế xanh

**→ Chọn đáp án D**

**Question** **35.**

Which of the following best summarises paragraph 3?

**A.** The owner's priorities greatly affect whether green design is included in projects.

**B.** Sustainable buildings are built regardless of the owner's preferences and priorities.

**C.** Green construction relies on regulations, often ignoring the owner's preferences.

**D.** The impact of green design often truly depends on project budget and timelines.

**Giải thích**

Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

**A.** Sự ưu tiên của các chủ sở hữu ảnh hưởng rất lớn đến việc liệu thiết kế xanh có được đưa vào các dự án hay không.

→ Đúng, được đề cập trong đoạn 3, phù hợp tóm tắt đoạn.

**B.** Các tòa nhà bền vững được xây dựng bất kể sở thích và ưu tiên của chủ sở hữu.

→ Sai, trái ngược thông tin đoạn đề cập 'comes down to the owner' (phụ thuộc vào chủ sở hữu).

**C.** Xây dựng xanh dựa trên các quy định, thường bỏ qua sở thích của chủ sở hữu.

→ Sai, trái ngược thông tin đoạn đề cập 'comes down to the owner' (phụ thuộc vào chủ sở hữu).

**D.** Tác động của thiết kế xanh thường thực sự phụ thuộc vào ngân sách và mốc thời gian của dự án.

→ Sai, đoạn đề cập phụ thuộc vào 'owner' (chủ sở hữu) chứ không phải 'budget and timelines' (ngân sách và mốc).

**Tạm dịch:** Although many advocates promote green construction within the architectural industry and can cite numerous reasons for why buildings should be designed sustainably, this is not enough to bring green construction to fruition. The driving force behind whether a building is constructed with minimal environmental impact ultimately **comes down to the owner**; that is, the individual financing the project. If the owner considers green design unimportant or of secondary importance, it is highly likely that it will not be integrated into the design process. (Mặc dù nhiều người ủng hộ thúc đẩy xây dựng xanh trong ngành kiến trúc và có thể trích dẫn nhiều lý do tại sao các tòa nhà nên được thiết kế bền vững, nhưng điều này là không đủ để đưa xây dựng xanh thành hiện thực. Động lực thúc đẩy việc một tòa nhà có được xây dựng với tác động tối thiểu đến môi trường hay không cuối cùng phụ thuộc vào chủ sở hữu; tức là cá nhân tài trợ cho dự án. Nếu chủ sở hữu coi thiết kế xanh là không quan trọng hoặc có tầm quan trọng thứ yếu, thì rất có thể nó sẽ không được tích hợp vào quy trình thiết kế.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question** **36.**

The phrase “**comes down to**” in paragraph 3 could be best replaced by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** depend on **B.** take on **C.** keep up **D.** bring about

**Giải thích**

Cụm từ “**come down to**” trong đoạn 3 có thể được thay thế tốt nhất bằng \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** depend on: phụ thuộc vào

**B.** take on: đảm nhận

**C.** keep up: theo kịp, duy trì

**D.** bring about: mang lại, gây ra

- come down to (phr.v): phụ thuộc vào = depend on

**Tạm dịch:** The driving force behind whether a building is constructed with minimal environmental impact ultimately **comes down to** the owner; that is, the individual financing the project. (Động lực thúc đẩy việc một tòa nhà có được xây dựng với tác động tối thiểu đến môi trường hay không cuối cùng phụ thuộc vào chủ sở hữu; tức là cá nhân tài trợ cho dự án.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question** **37.**

Which of the following is **NOT** true according to the passage?

**A.** The owner's involvement is crucial for implementing green design.

**B.** The commissioning process ensures that the owner's goals are achieved.

**C.** Green and sustainable design are considered interchangeable in construction.

**D.** Green design documents generally offer practical advice for designers.

**Giải thích**

Theo đoạn văn, câu nào sau đây KHÔNG đúng?

**A.** Sự tham gia của chủ sở hữu là rất quan trọng để thực hiện thiết kế xanh.

**B.** Quy trình đưa vào sử dụng đảm bảo rằng các mục tiêu của chủ sở hữu được đạt được.

**C.** Thiết kế xanh và bền vững được coi là có thể hoán đổi cho nhau trong xây dựng.

**D.** Các tài liệu thiết kế xanh thường đưa ra lời khuyên thực tế cho các nhà thiết kế.

**Tạm dịch:**

+ The driving force behind whether a building is constructed with minimal environmental impact ultimately **comes down to the owner**; that is, the individual financing the project. If **the owner considers** green design unimportant or of secondary importance, it is **highly likely that it will not be integrated into the design process.** (Động lực thúc đẩy việc một tòa nhà có được xây dựng với tác động tối thiểu đến môi trường hay không cuối cùng phụ thuộc vào chủ sở hữu (chủ đầu tư); tức là cá nhân tài trợ cho dự án. Nếu chủ sở hữu coi thiết kế xanh là không quan trọng hoặc có tầm quan trọng thứ yếu, thì rất có thể nó sẽ không được tích hợp vào quy trình thiết kế.)

**→**A đúng

+ The commissioning process is a key factor in **ensuring that the building meets the owner's expectations**regarding design, budget, and risk management. (Quy trình đưa vào sử dụng (nghiệm thu) là yếu tố chính đảm bảo rằng tòa nhà đáp ứng được kỳ vọng của chủ sở hữu về thiết kế, ngân sách và quản lý rủi ro.)

**→**B đúng

+ While the terms green and sustainable **are often viewed as synonymous**, they represent different concepts. ...Some elements of green design may also be sustainable, such as those that reduce energy usage and pollution, while others, like ensuring indoor air quality, may be considered green even if they have no direct influence. (Mặc dù các thuật ngữ "xanh" và "bền vững" thường được coi là đồng nghĩa, nhưng chúng đại diện cho các khái niệm khác nhau... Một số yếu tố của thiết kế xanh cũng có thể bền vững, chẳng hạn như những yếu tố giúp giảm mức sử dụng năng lượng và ô nhiễm, trong khi những yếu tố khác, như đảm bảo chất lượng không khí trong nhà, có thể được coi là "xanh" ngay cả khi chúng không có tác động trực tiếp.)

**→**C đúng. Tuy nhiều người coi chúng như nhau, **bài nhấn mạnh rằng chúng khác nhau**, nên C là **sai theo thực tế**, nhưng 'are considered' (được xem xét, được coi là) đúng với ngữ cảnh trong bài đọc 'are often viewed as synonymous' (được coi là đồng nghĩa).

+ However, these documents **hardly offer any practical advice to practitioners**, such as those designing mechanical and electrical systems for a building, on how to utilize this knowledge effectively in their work. (Tuy nhiên, các tài liệu này hầu như không đưa ra bất kỳ lời khuyên thực tế nào cho những người hành nghề, chẳng hạn như những người thiết kế hệ thống cơ khí và điện cho một tòa nhà, về cách sử dụng kiến thức này một cách hiệu quả trong công việc của họ.)

→ D không đúng

**→ Chọn đáp án D**

**Question** **38.**

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

**A.** Owners ignoring green design or the process often face big problems when using their buildings later.

**B.** Owners that care about green issues rarely need help operating their construction sites effectively later on.

**C.** Owners skipping green topics may benefit from lower design risks and shorter construction time in cities.

**D.** Owners who follow the process usually reduce the cost of building materials and design fees quickly.

**Giải thích**

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

**Những chủ sở hữu bỏ qua quy trình này hoặc bỏ qua các vấn đề xanh thường gặp phải những thách thức đáng kể khi tòa nhà của họ đi vào hoạt động.**

**A.** Chủ sở hữu bỏ qua thiết kế xanh hoặc quy trình này thường gặp phải những vấn đề lớn khi sử dụng tòa nhà của họ sau này.

**→**Đúng, phù hợp diễn giải câu gạch chân nhất.

**B.** Chủ sở hữu quan tâm đến các vấn đề xanh hiếm khi cần trợ giúp để vận hành hiệu quả các công trường xây dựng của họ sau này.

**→**Sai, trái ngược ý nghĩa câu gạch chân.

**C.** Chủ sở hữu bỏ qua các chủ đề xanh có thể được hưởng lợi từ rủi ro thiết kế thấp hơn và thời gian xây dựng ngắn hơn ở các thành phố.

**→**Sai, trái ngược ý nghĩa câu gạch chân nói về 'challenges' (thách thức) chứ không phải 'benefits' (lợi ích).

**D.** Chủ sở hữu tuân theo quy trình này thường giảm chi phí vật liệu xây dựng và phí thiết kế nhanh chóng

**→**Sai, 'follow the process' (tuân theo quá trình này) trái ngược ý nghĩa câu gạch chân.

**Tạm dịch:** Owners who skip this process or overlook green issues often encounter significant challenges once their building is operational. (Những chủ sở hữu bỏ qua quy trình này hoặc bỏ qua các vấn đề xanh thường gặp phải những thách thức đáng kể khi tòa nhà của họ đi vào hoạt động.)

**→ Chọn đáp án A**

**Question** **39.**

Which of the following can be inferred from the passage?

**A.** Green design is often seen as a luxury only a few owners and developers can actually afford to use.

**B.** Ignoring full green design during construction leads to lower future costs and worse long-term environmental effects.

**C.** Green design works well without big costs, if the team truly focuses on using sustainable practices.

**D.** To apply green design successfully, owners must plan finances well and commit to long-term sustainability goals.

**Giải thích**

Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

**A.** Thiết kế xanh thường được coi là một thứ xa xỉ mà chỉ một số ít chủ sở hữu và nhà phát triển thực sự có đủ khả năng chi trả để sử dụng.

**B.** Việc bỏ qua thiết kế xanh hoàn toàn trong quá trình xây dựng sẽ dẫn đến chi phí tương lai thấp hơn và tác động lâu dài đến môi trường tệ hơn.

**C.** Thiết kế xanh hoạt động tốt mà không tốn nhiều chi phí, nếu nhóm thực sự tập trung vào việc sử dụng các biện pháp bền vững.

**D.** Để áp dụng thiết kế xanh thành công, chủ sở hữu phải lập kế hoạch tài chính tốt và cam kết thực hiện các mục tiêu bền vững lâu dài.

**Tạm dịch:**

+ If the **owner considers green design unimportant or of secondary importance**, it is highly likely that it will not be integrated into the design process. (Nếu chủ sở hữu coi thiết kế xanh là không quan trọng hoặc có tầm quan trọng thứ yếu, thì rất có thể nó sẽ không được tích hợp vào quy trình thiết kế.)

**→**A sai vì bài không đề cập rằng thiết kế xanh xa xỉ mà bài đề cập thiết kế xanh phụ thuộc vào chủ sở hữu.

+ Owners who skip this process or **overlook green issues** often encounter **significant challenges** once their building is operational. Although materials and equipment are installed as planned, the owner may later realize that operational and maintenance costs are higher than necessary, and that occupants are dissatisfied. These factors ultimately lead to i**ncreased ownership costs**as well **as a greater environmental impact**. (Những chủ sở hữu bỏ qua quy trình này hoặc bỏ qua các vấn đề "xanh" thường gặp phải những thách thức đáng kể khi tòa nhà của họ đi vào hoạt động. Mặc dù vật liệu và thiết bị được lắp đặt theo đúng kế hoạch, nhưng sau đó chủ sở hữu có thể nhận ra rằng chi phí vận hành và bảo trì cao hơn mức cần thiết và người sử dụng không hài lòng. Những yếu tố này cuối cùng dẫn đến chi phí sở hữu tăng cũng như tác động lớn hơn đến môi trường.)

**→**B sai vì trái ngược hoàn toàn thông tin trong bài.

**→**C sai vì bài đọc không nói rằng thiết kế xanh có thể thực hiện tốt mà không cần chi phí lớn. Bài chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng đến các yếu tố xanh trong giai đoạn thiết kế để tránh chi phí vận hành cao và tác động tiêu cực lâu dài.

+ The commissioning process is a key factor in ensuring that the building meets the owner's expectations regarding design, budget, and risk management...Although materials and equipment are installed as planned, the owner may later realize **that operational and maintenance costs are higher than necessary**, and that occupants are dissatisfied. **These factors ultimately lead to increased ownership costs as well as a greater environmental impact**. (Quy trình đưa vào sử dụng (nghiệm thu) là yếu tố chính đảm bảo rằng tòa nhà đáp ứng được kỳ vọng của chủ sở hữu về thiết kế, ngân sách và quản lý rủi ro... Mặc dù vật liệu và thiết bị được lắp đặt theo đúng kế hoạch, nhưng sau đó chủ sở hữu có thể nhận ra rằng chi phí vận hành và bảo trì cao hơn mức cần thiết và người sử dụng không hài lòng. Những yếu tố này cuối cùng dẫn đến chi phí sở hữu tăng cũng như tác động lớn hơn đến môi trường.)

**→**D đúng

**→ Chọn đáp án D**

**Question** **40.**

Which of the following best summarises the passage?

**A.** For green design to be effective, it needs full owner commitment and detailed planning to reduce long-term environmental and cost-related issues.

**B.** Successful green design in every building relies on the integration of sustainable practices, with the owner's financial backing being essential to achieving these goals.

**C.** Green construction completely depends on the owner's financial commitment and early-stage planning to minimize environmental impact and operational costs.

**D.** Green design requires the owner's prioritization and financial support, along with a structured commissioning process to ensure successful implementation.

**Giải thích**

Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất bài đọc này?

**A.** Để thiết kế xanh có hiệu quả, cần có cam kết toàn diện của chủ sở hữu và lập kế hoạch chi tiết để giảm các vấn đề liên quan đến môi trường và chi phí lâu dài.

**→**Sai, thiếu thông tin quan trọng về 'commissioning process' (quá trình nghiệm thu).

**B.** Thiết kế xanh thành công trong mọi tòa nhà phụ thuộc vào việc tích hợp các hoạt động bền vững, trong đó sự hỗ trợ tài chính của chủ sở hữu là yếu tố cần thiết để đạt được các mục tiêu này.

**→**Sai vì tập trung nhấn mạnh vào sự hỗ trợ tài chính, thiếu các yếu tố quan trọng khác như cam kết, ưu tiên của chủ sở hữu và quá trình nghiệm thu.

**C.** Xây dựng xanh hoàn toàn phụ thuộc vào cam kết tài chính và lập kế hoạch giai đoạn đầu của chủ sở hữu để giảm thiểu tác động đến môi trường và chi phí vận hành.

**→**Sai 'completely depends on' (hoàn toàn phụ thuộc vào), thiếu ý chính về sự ưu tiên của chủ sở hữu và quá trình nghiệm thu.

**D.** Thiết kế xanh đòi hỏi sự ưu tiên và hỗ trợ tài chính của chủ sở hữu, cùng với quy trình đưa vào sử dụng có cấu trúc để đảm bảo triển khai thành công.

→ Đúng, đầy đủ các ý chính, phù hợp tóm tắt bài đọc nhất.

**Tóm tắt:**

**+** **Đoạn 1**: Thông tin về thiết kế xanh và bền vững ngày càng nhiều, nhằm thuyết phục mọi người về hiệu quả và cảnh báo các rủi ro nếu bỏ qua vấn đề này.

**+ Đoạn 2**: Các thuật ngữ "xanh" và "bền vững" khác nhau; bền vững liên quan đến giảm tác động lâu dài đến môi trường, trong khi thiết kế xanh có thể không trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường nhưng vẫn quan trọng.  
**+** **Đoạn 3**: Các tài liệu về thiết kế xanh thiếu hướng dẫn thực tế cho các chuyên gia trong việc áp dụng kiến thức xanh vào công việc cụ thể.

+ **Đoạn 4:**Thiết kế xanh phụ thuộc vào chủ sở hữu dự án. Nếu chủ sở hữu không coi trọng nó, công trình khó được thiết kế xanh.

**+** **Đoạn 5**: Quá trình nghiệm thu rất quan trọng để đảm bảo tòa nhà đáp ứng được yêu cầu về thiết kế, ngân sách và các mục tiêu bền vững.

Bài đọc chủ yếu đề cập về **vai trò của chủ sở hữu trong việc đảm bảo thiết kế xanh thành công**, bao gồm **cam kết và ưu tiên tài chính** của họ, cùng với việc **triển khai quy trình nghiệm**thu để đảm bảo tòa nhà đáp ứng các yêu cầu về thiết kế, ngân sách và bền vững. Do đó, **D** là đáp án đúng vì câu này bao quát đầy đủ các yếu tố quan trọng mà bài viết đề cập.

**→ Chọn đáp án D**