**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 NĂM HỌC 2024-2025**

**Lớp 11**

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

**Building Independence**

**\***Step into a world where dreams take flight and possibilities are endless. Our **(1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** revolutionizes modern living with thoughtful touches and innovative solutions. The spaces **(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**by our experts transform your daily living experience. We present our innovative designs **(3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**our clients with personalized consultations and expert guidance. Make the most of your living space with our award**-(4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**design team and cutting-edge technology. **(5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** your perfect sanctuary is our passion and commitment. Experience the joy of personalized living spaces that reflect your unique story. **(6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** your environment into a haven where comfort meets style and where every corner tells your tale.

❖        Contact us today to begin your journey toward independent living.

**Question 1:A.**design modern kitchen**B.**kitchen modern design

**C.**modern kitchen design**D.**design kitchen modern

**Question 2:A.**was designed**B.**designing**C.**which designed**D.**designed

**Question 3:A.**to**B.** in**C.**for**D.**at

**Question 4:A.**based **B.**winning**C.**worthy**D.**giving

**Question 5:A.**To creating        **B.**Create**C.**Creating**D.**To create

**Question 6:A.**Transform**B.**Transformation **C.**Transformer **D.**Transformative

**Read of 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 7 to 12.**

**A World of Possibilities**

**\***Life is full of crossroads and choices. Every moment presents an opportunity for growth. **(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** the challenges ahead, your aspirations can become reality. As you **(8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** on your journey, each step brings new opportunities. While some may hesitate, **(9)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**path always awaits those who dare to dream. Every **(10)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, no matter how small, shapes your future. Your determination will fuel your **(11)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**into someone extraordinary. There are **(12)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**of possibilities waiting for you to explore.

❖        The time to act is now.

❖        Take that first step, and watch as doors of opportunity open before you. Your journey begins here. Are you ready to embrace your potential?

**Question 7:A.**In spite of**B.**In addition to**C.**On account of**D.**In view of

**Question 8:A.** carry on                **B.**set out**C.**head off        **D.**move on

**Question 9:A.**another**B.**other**C.**the thers**D.**others

**Question 10:A.**venture **B.**initiative **C.**endeavor **D.**pursuit

**Question 11:A.**evolution **B.**metamorphosis **C.**progression **D.**transformation

**Question 12:A.**heaps**B.**loads **C.**plenty **D.**scores

**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.** Sarah: Just a simple sandwich. How about you?

**b.** Tom: Same here! I made my favorites—peanut butter and pickles.

**c.** Tom: Hey Sarah, what's for lunch today?

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

**Question 14:**

**a.** Jack: Yeah, he's a total softie. Unlike your little one there who seems ready for action!

**b.** Emma: Aww, he's so shy for such a big boy!

**c.** Emma: Oh my goodness, your Great Dane is adorable! What's their name?

**d.** Jack: This is Zeus. Though he thinks he's a lap dog despite being the size of a small horse.

**e.**Emma: That's Pepper, my Chihuahua. Don't let her size fool you—she thinks she's the toughest dog in the park.

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

**Question 15:**

Dear Sarah,

**a.** But you know what? Yesterday, as I was digitizing a collection of century-old family photographs, I realized we're really doing the same thing—just in different ways.

**b.** How's the restoration project going? Those traditional wooden buildings must be keeping you busy. It's amazing how each piece of wood tells its own story, isn't it?

**c.** I hope this finds you well! I've been meaning to write to tell you about my work at the Digital Heritage Archive. We're using some amazing new scanning technology to create 3D models of ancient artifacts. Sometimes I wonder if you'd laugh at me hunched over my computer all day while you're out there getting your hands dirty at the archaeological site!

**d.** You preserve the physical traces of our past, while I'm making sure these precious memories survive in the digital age. Every time I see an old photo come to life on my screen, I think about the stories behind it, just like you must feel when you uncover artifacts in the field.

**e.**Take care, my friend. Keep saving history, one brick at a time!

Best wishes,

LK

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

**Question 16:**

**a.** Technical colleges and vocational schools offer practical training programs, preparing students for specific careers through hands-on learning and industry certifications.

**b.** Gap year experiences, including international volunteering or internships, help students gain valuable life skills while exploring different career possibilities.

**c.** Online education platforms provide flexible learning opportunities, allowing students to acquire new skills while working or pursuing other interests simultaneously.

**d.** After completing high school, students can pursue university degrees in their chosen fields to build strong academic foundations and professional qualifications.

**e.**Entrepreneurship programs and business incubators support young innovators in developing their ideas into successful ventures, offering mentorship and resources.

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

**Question 17:**

**a.** Taking your first steps toward independence starts with small but significant changes, like managing your own schedule and making daily decisions.

**b.** Building emotional independence means developing self-confidence, setting healthy boundaries, and learning to trust your own judgment in difficult situations.

**c.** True independence grows gradually through experience - embrace the journey, learn from mistakes, and celebrate your progress toward self-reliance.

**d.** Financial independence requires careful planning - create a budget, save regularly, and learn basic money management skills for future stability.

**e.**Living alone brings new responsibilities: cooking meals, maintaining your space, and solving problems without immediate family support.

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

**Read the following passage about The First Morning of Forever 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.**

As the first rays of eternal dawn emerged, the pristine landscape **(18)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, casting long shadows across the dewy grass and wildflower meadows. The majestic mountains, **(19)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, wore crowns of glittering snow against the pastel sky that stretched endlessly above. **(20)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, and songbirds welcomed the day with their melodious chorus that echoed through the ancient forest. Sarah watched in awe as nature unveiled its daily masterpiece, feeling completely at peace with the world around her as the gentle wind played with her hair. Walking along the winding path and breathing in the crisp mountain air, **(21)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, transcending the ordinary boundaries of time. The ancient pine trees swayed gently in the wind, their branches reaching toward the heavens like nature's cathedral spires, while morning mist curled around their weathered trunks. **(22)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, transforming ordinary scenes into extraordinary memories that would last forever. Listening to the gentle rustling of leaves and watching the dance of morning light, Sarah understood that this was more than just another sunrise—it was the beginning of forever, a moment when time itself seemed to pause and marvel at the beauty of existence.

**Question 18:**

**A.**which was gradually illuminating with a soft golden light

**B.**having gradually illuminated with a soft golden light

**C.**that gradually illuminated by soft golden light

**D.**was gradually illuminated by a soft golden light

**Question 19:**

**A.**which had stood as silent guardians since time immemorial

**B.**stood as silent guardians since time immemorial

**C.**have stood as silent guardians since time immemorial

**D.**what stood as silent guardians since time immemorial

**Question 20:**

**A.**The evening frost carried the warm sunlight through the desert

**B.**The morning shadow carried the loud darkness through the rainbow

**C.**The morning breeze carried the sweet scent of wildflowers through the valley

**D.**The winter storm carried the gentle silence through the flames

**Question 21:**

**A.**realizing some moments truly deserve to be called eternal

**B.**having realized some moments truly deserved to be called eternal

**C.**she realized that some moments truly deserve to be called eternal

**D.**realized that some moments truly deserved to be called eternal

**Question 22:**

**A.**Rain seemed to stand still as the moon's cold darkness brightened everything in sight

**B.**Time seemed to stand still as the sun's warm embrace touched everything in sight

**C.**Wind seemed to stand still as the storm's quiet thunder silenced everything in sight

**D.**Night seemed to stand still as the snow's hot embrace froze everything in sight

**Read the following passage about Dancing with Different Dreams 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.**

In the world of dance, every performer embarks on a unique journey shaped by their aspirations and cultural heritage. From classical ballet to hip-hop, dancers express their dreams through diverse styles. Young dancers begin their training with different goals, whether pursuing professional careers on prestigious stages or simply finding joy in movement and self-expression. The dedication required to master any dance form demonstrates the connection between physical **artistry** and personal ambition.

The path to achieving dance-related dreams varies across different societies. In some communities, traditional dance forms are passed down through generations, preserving cultural identity while providing opportunities for artistic growth. Meanwhile, contemporary dance studios in urban centers offer fusion styles that blend various influences. These contrasting approaches to dance education reflect the evolving nature of artistic dreams and the diverse ways people pursue **them**.

Professional dancers face numerous challenges as they strive to transform their dreams into reality. The competitive nature of the dance industry demands not only exceptional talent but also remarkable resilience and determination. Many performers balance **rigorous** training schedules with academic studies or part-time jobs, showcasing their unwavering commitment to their craft. Despite the obstacles, the satisfaction of performing on stage and connecting with audiences makes the journey worthwhile for passionate dancers.

The impact of dance extends beyond professional achievement, touching lives in profound ways. **Community dance programs provide accessible opportunities for people of all ages to explore movement and creativity.** These initiatives often inspire participants to discover new dreams and possibilities through dance. Whether pursuing dance as a career or hobby, each person's journey reflects the beautiful diversity of human aspirations and the power of movement to transform lives.

**Question 23:**Which of the following is NOT mentioned in the text as a challenge faced by dancers?

**A.**Physical injuries and health concerns

**B.**The competitive nature of the dance industry

**C.**The need for exceptional talent

**D.**Balancing training schedules with other commitments

**Question 24:**The word “**artistry**” in paragraph 1 is OPPOSITE in meaning to\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**dedication **B.**ambition**C.**enthusiasm**D.**mechanicalness

**Question 25:**The word “**them**” in paragraph 2 refers to\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**dance forms**B.**artistic dreams**C.**contemporary dance studios**D.**contrasting approaches

**Question 26:**The word “**rigorous**” in paragraph 3 could be best replaced by\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**simple **B.**demanding **C.**flexible **D.**optional

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

**A.**Dance centers offer inclusive classes that allow participants of every age group to develop their physical skills and artistic expression.

**B.**Local dance studios provide specialized training programs for talented students who wish to pursue professional dance careers.

**C.**Community centers organize regular dance sessions where young people can learn various traditional and modern dance styles.

**D.**Public dance facilities create structured environments where selected individuals can master specific dance techniques and forms.

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

**A.**Traditional dance forms are more effective than modern styles for preserving cultural expressions.

**B.**Professional dancers must choose between pursuing dance careers and maintaining academic studies.

**C.**Both career dancers and recreational dancers can find meaningful fulfillment through their dance journey.

**D.**Community dance programs are designed primarily for young people seeking professional training.

**Question 29:**In which paragraph does the writer mention various goals, including professional careers and personal enjoyment?

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

**Question 30:**In which paragraph does the writer mention dancers face challenges but find their efforts rewarding?

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

**Read the following passage about the Where Memory Meets Tomorrow 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.**

In the ever-evolving landscape of human experience, our memories **leave footprints** in time's shifting sands, carving pathways that bridge yesterday with tomorrow's horizons. Our memories, those intricate neural pathways storing countless moments and lessons, serve as the foundation upon which we build our understanding of the world and navigate our path forward. These cognitive treasures not only preserve our personal histories but also act as crucial guides in our decision-making processes, influencing everything from daily choices to life-altering decisions.

**[I]** Research has shown that our brains actively reconstruct memories each time we recall them, subtly altering them through the lens of our current knowledge and emotions. **[II]**This dynamic interaction between past and present creates a continuous feedback loop, where our memories shape our perceptions and our present experiences influence how we remember the past. **[III]**This intricate dance between recollection and reality helps us adapt to new situations while maintaining our sense of identity and personal narrative. **[IV]**

In today's digital age, the **convergence** of memory and technology has opened unprecedented possibilities for preserving and accessing our collective experiences. Advanced artificial intelligence systems can now analyze patterns in our digital footprints, while virtual reality technologies offer immersive ways to recreate and share memories. These innovations are revolutionizing how we document, store, and transmit **our**experiences to future generations, effectively bridging the gap between personal memory and shared history.

**As we stand on the threshold of tomorrow, the fusion of memory and future technologies promises to reshape our understanding of consciousness and identity.** Scientists predict that emerging technologies might soon allow us to enhance our natural memory capabilities, potentially enabling us to recall information with perfect clarity or even share memories directly between individuals. However, this evolution raises important questions about the nature of authentic human experience and the role of forgetting in maintaining mental health and personal growth.

**Question 31:**The phrase “**leave footprints**” in paragraph 1 could be best replaced by\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**break down                                **B.**carry on                                **C.** leave behind                                **D.** take after

**Question 32:**Where in paragraph 2 does the following sentence best fit?

**The way we process and store memories has profound implications for our present actions and future outcomes.**

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

**Question 33:**Which of the following is NOT mentioned in the passage?

**A.**Memory reconstruction during recall

**B.**Digital preservation of memories

**C.**Future memory enhancement capabilities

**D.**Memory disorders and diseases

**Question 34:**Which of the following best summarises paragraph 3?

**A.**Artificial intelligence improves human cognitive processes.

**B.**Virtual reality technology enhances individual memory recall.

**C.**Digital systems are replacing traditional memory storage methods.

**D.**Modern technology transforms how memories are preserved and shared.

**Question 35:**The word “**convergence**” in paragraph 3 could be best replaced by\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**integration **B.**deviation **C.**emergence **D.**expansion

**Question 36:**The word “**our**” in paragraph 3 refers to\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**only modern people's experiences

**B.**the writer's personal experiences

**C.**all human beings' experiences

**D.**the readers' shared experiences

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

**A.**Digital technology can permanently preserve all aspects of human memory

**B.**Virtual reality systems can transfer memories between different individuals.

**C.**Our brains reconstruct memories actively each time we recall past events.

**D.**Modern science has mapped all neural pathways involved in memory storage.

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

**A.**The combination of memory technologies and future innovations will transform how we perceive human consciousness.

**B.**The advancement of digital technologies will improve our ability to store and process memories.

**C.**Current memory enhancement systems are changing how we understand technological development today.

**D.**Future developments in memory science will help us create better data storage solutions.

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

**A.**Advanced technology will eventually replace traditional methods of preserving personal memory records.

**B.**The ability to forget certain memories plays an essential role in maintaining psychological wellbeing.

**C.**Virtual reality systems will become the primary method for sharing memories between generations.

**D.**Artificial intelligence can predict future events by analyzing patterns in collective memory data.

**Question 40:**Which of the following best summarises the passage?

**A.**The passage explores how memories shape human experience, their dynamic nature, technology's role in preservation, and future implications for consciousness.

**B.**The passage discusses how digital technologies are revolutionizing memory storage and enabling new ways of sharing personal experiences.

**C.**The passage examines the biological processes of memory formation and their impact on human decision-making patterns.

**D.**The passage analyzes how artificial intelligence and virtual reality systems will transform future memory enhancement capabilities.

**HƯỚNG DẪN GIẢI**

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

**Building Independence**

**\***Step into a world where dreams take flight and possibilities are endless. Our **(1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** revolutionizes modern living with thoughtful touches and innovative solutions. The spaces **(2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**by our experts transform your daily living experience. We present our innovative designs **(3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**our clients with personalized consultations and expert guidance. Make the most of your living space with our award**-(4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**design team and cutting-edge technology. **(5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** your perfect sanctuary is our passion and commitment. Experience the joy of personalized living spaces that reflect your unique story. **(6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** your environment into a haven where comfort meets style and where every corner tells your tale.

❖        Contact us today to begin your journey toward independent living.

**Question 1:A.**design modern kitchen**B.**kitchen modern design

**C. modern kitchen design                                        D.**design kitchen modern

**Giải Thích:**Kiến thức về trật tự từ

**\*Phân tích chi tiết**

**C. modern kitchen design:** Đáp án này chính xác. Đây là cụm danh từ đúng ngữ pháp và mang nghĩa "thiết kế nhà bếp hiện đại", là một phần trong sản phẩm hoặc dịch vụ quảng cáo. "Modern kitchen design" phù hợp với ngữ cảnh mô tả về các giải pháp hiện đại trong việc sống và thiết kế không gian.

**Tạm Dịch:**Step into a world where dreams take flight and possibilities are endless. Our modern kitchen design revolutionizes modern living with thoughtful touches and innovative solutions. (Bước vào thế giới nơi những giấc mơ bay cao và khả năng là vô tận. Thiết kế nhà bếp hiện đại của chúng tôi cách mạng hóa cuộc sống hiện đại với những điểm nhấn chu đáo và các giải pháp sáng tạo.)

**Question 2:A.**was designed**B.**designing**C.**which designed**D. designed**

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

**\*Phân tích chi tiết**

**D. designed:**Đây là dạng phân từ quá khứ, là cách rút gọn mệnh đề quan hệ chính xác nhất trong ngữ cảnh này. "Designed by our experts" tương đương với "which are designed by our experts" trong câu đầy đủ.

**Tạm Dịch:** The spaces designed by our experts transform your daily living experience. (Những không gian được thiết kế bởi các chuyên gia của chúng tôi sẽ thay đổi trải nghiệm sống hàng ngày của bạn.)

**Question 3:A. to                                                B.** in**C.**for**D.**at

**Giải Thích:**Kiến thức về giới từ

**\*Phân tích chi tiết**

**A. to:**Đáp án này đúng, vì "present to" là cụm động từ hợp lý trong câu này, nghĩa là "cung cấp cho".

**Tạm Dịch:** We present our innovative designs to our clients with personalized consultations and expert guidance. (Chúng tôi giới thiệu những thiết kế sáng tạo của mình tới khách hàng thông qua dịch vụ tư vấn cá nhân và hướng dẫn chuyên môn.)

**Question 4:A.**based **B. winning                        C.**worthy**D.**giving

**Giải Thích:**Kiến thức về cụm cố định

**\*Phân tích chi tiết**

**B. winning:** Đáp án đúng, vì "award-winning" là một cụm từ phổ biến, mang nghĩa "được trao giải thưởng", rất phù hợp khi nói về một đội ngũ thiết kế xuất sắc.

**Tạm Dịch:** Make the most of your living space with our award-winning design team and cutting-edge technology. (Tận dụng tối đa không gian sống của bạn với đội ngũ thiết kế từng đoạt giải thưởng và công nghệ tiên tiến của chúng tôi.)

**Question 5:A.**To creating        **B.**Create**C.**Creating**D. To create**

**Giải Thích:**Kiến thức về danh động từ, động từ nguyên mẫu

**\*Phân tích chi tiết**

**D. To create:** Đáp án đúng, vì "to create" là động từ nguyên mẫu và phù hợp trong câu để thể hiện mục đích.

**Tạm Dịch:** To create your perfect sanctuary is our passion and commitment. (Tạo ra nơi ẩn náu hoàn hảo cho bạn là niềm đam mê và cam kết của chúng tôi.)

**Question 6:A. Transform                        B.**Transformation **C.**Transformer **D.**Transformative

**Giải Thích:**Kiến thức về từ loại

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Transform:** Đáp án đúng. Đây là dạng động từ nguyên mẫu, phù hợp để bắt đầu câu yêu cầu hành động.

**B. Transformation:** Không đúng vì đây là danh từ, không thể dùng ở đầu câu để chỉ hành động.

**C. Transformer:** Không phù hợp vì đây là danh từ chỉ vật (máy biến hình), không phải động từ.

**D. Transformative:** Đây là tính từ, không phù hợp trong ngữ cảnh này.

**Tạm Dịch:** Transform your environment into a haven where comfort meets style and where every corner tells your tale. (Biến đổi môi trường sống của bạn thành thiên đường, nơi sự thoải mái hòa quyện cùng phong cách và nơi mọi góc cạnh đều kể câu chuyện của bạn.)

**Read of 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 7 to 12.**

**A World of Possibilities**

**\***Life is full of crossroads and choices. Every moment presents an opportunity for growth. **(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** the challenges ahead, your aspirations can become reality. As you **(8)\_\_\_\_\_\_\_\_\_** on your journey, each step brings new opportunities. While some may hesitate, **(9)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**path always awaits those who dare to dream. Every **(10)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, no matter how small, shapes your future. Your determination will fuel your **(11)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**into someone extraordinary. There are **(12)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**of possibilities waiting for you to explore.

❖        The time to act is now.

❖        Take that first step, and watch as doors of opportunity open before you. Your journey begins here. Are you ready to embrace your potential?

**Question 7:A. In spite of                        B.**In addition to**C.**On account of**D.**In view of

**Giải Thích:**Kiến thức về liên từ

**\*Phân tích chi tiết**

**A. In spite of:** Đây là một cụm từ rất phù hợp, nghĩa là "mặc dù". Câu này muốn nói rằng mặc dù có những thử thách phía trước, nhưng bạn vẫn có thể đạt được ước mơ của mình. Câu này cần một từ chỉ sự đối lập, và "in spite of" là lựa chọn chính xác.

**B. In addition to:** Có nghĩa là "bên cạnh", nhưng không phù hợp trong ngữ cảnh này. Câu không nói về sự bổ sung mà là sự đối lập với thử thách.

**C. On account of:** Nghĩa là "do bởi", nhưng không phù hợp vì không mang nghĩa đối lập với thử thách.

**D. In view of:** Nghĩa là "xem xét", nhưng không phải là cụm từ thích hợp khi nói về đối lập với thử thách.

**Tạm Dịch:** Life is full of crossroads and choices. Every moment presents an opportunity for growth. In spite of the challenges ahead, your aspirations can become reality. (Cuộc sống đầy những ngã rẽ và lựa chọn. Mỗi khoảnh khắc đều mang đến cơ hội để phát triển. Bất chấp những thách thức phía trước, khát vọng của bạn có thể trở thành hiện thực.)

**Question 8:A.** carry on                **B. set out                                C.**head off        **D.**move on

**Giải Thích:**Kiến thức về cụm động từ

**\*Phân tích chi tiết**

**A. carry on:** Có nghĩa là "tiếp tục", nhưng đây không phải là lựa chọn tốt nhất trong câu này.

**B. set out:** Đây là đáp án chính xác. "Set out" có nghĩa là "bắt đầu", rất phù hợp với ngữ cảnh khi bạn bắt đầu hành trình.

**C. head off:** Có nghĩa là "rời đi" hoặc "khởi hành", nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất cho ngữ cảnh này.

**D. move on:**Có nghĩa là "tiến lên" hoặc "tiếp tục", nhưng không phù hợp với ý nghĩa của "bắt đầu hành trình".

**Tạm Dịch:** As you set out on your journey, each step brings new opportunities. (Khi bạn bắt đầu cuộc hành trình, mỗi bước đi đều mang đến những cơ hội mới.)

**Question 9:A. another                        B.**other**C.**the others**D.**others

**Giải Thích:**Kiến thức về lượng từ

**\*Phân tích chi tiết**

**A. another:** Đây là đáp án chính xác. "Another" có nghĩa là "một con đường khác" hoặc "một con đường nữa", và khi dùng trong câu này, nó thể hiện rằng một con đường khác luôn chờ đón những người dám mơ ước. Câu này đang nói về các lựa chọn hoặc cơ hội khác nhau, nên "another path" rất hợp lý.

**B. other:** Không đúng vì "other" thường không được dùng với danh từ số ít, trong khi "path" ở đây là số ít.

**C. the others:** Cũng không phù hợp vì "the others" chỉ những người hoặc vật khác trong một nhóm, nhưng không nói rõ về "path" ở đây.

**D. others:** Cũng không chính xác, vì "others" có thể chỉ những người hoặc vật khác nhưng không phải là "path", và cấu trúc câu này yêu cầu một danh từ số ít "another path".

**Tạm Dịch:** While some may hesitate, another path always awaits those who dare to dream. (Trong khi một số người có thể do dự, vẫn luôn có một con đường khác đang chờ đợi những ai dám ước mơ.)

**Question 10:A.**venture **B.**initiative **C. endeavor** **D.**pursuit

**Giải Thích:**Kiến thức về từ vựng - nghĩa của từ

**\*Phân tích chi tiết**

**A. venture:** "Venture" có nghĩa là "mạo hiểm", nhưng không phù hợp lắm trong ngữ cảnh này, vì câu nói về những hành động nhỏ có ảnh hưởng đến tương lai.

**B. initiative:** "Initiative" có nghĩa là "sáng kiến", nhưng nó mang tính chủ động, không hoàn toàn phù hợp khi nói về những hành động nhỏ.

**C. endeavor:** Đây là lựa chọn chính xác. "Endeavor" có nghĩa là "nỗ lực" và phù hợp với ý nghĩa của câu, rằng mọi nỗ lực, dù nhỏ, đều có thể định hình tương lai.

**D. pursuit:**"Pursuit" có nghĩa là "theo đuổi", nhưng không phù hợp với ngữ cảnh này khi nói về hành động nhỏ.

**Tạm Dịch:** Every endeavor, no matter how small, shapes your future. (Mọi nỗ lực, dù nhỏ bé đến đâu, đều định hình tương lai của bạn.)

**Question 11:A.**evolution **B.**metamorphosis **C.**progression **D. transformation**

**Giải Thích:**Kiến thức về từ vựng - nghĩa của từ

**\*Phân tích chi tiết**

**A. evolution:**"Evolution" có nghĩa là "tiến hóa", tuy nhiên từ này thường được dùng trong bối cảnh khoa học hoặc sinh học, không hoàn toàn phù hợp ở đây.

**B. metamorphosis:** "Metamorphosis" mang nghĩa "biến hình", thường được dùng để miêu tả sự thay đổi lớn hoặc biến đổi hình thái, nhưng trong ngữ cảnh này "transformation" là lựa chọn tốt hơn.

**C. progression:** "Progression" có nghĩa là "sự tiến triển", tuy nhiên, "transformation" phù hợp hơn khi nói về sự thay đổi mạnh mẽ.

**D. transformation:** Đây là đáp án chính xác. "Transformation" có nghĩa là "biến đổi", rất thích hợp trong ngữ cảnh này khi nói về sự thay đổi từ người bình thường thành người phi thường.

**Tạm Dịch:**Your determination will fuel your transformation into someone extraordinary. (Sự quyết tâm của bạn sẽ thúc đẩy quá trình biến đổi bạn thành một người phi thường.)

**Question 12:A.**heaps**B.**loads **C. plenty                                D.**scores

**Giải Thích:**Kiến thức về từ vựng - từ cùng trường nghĩa

**\*Phân tích chi tiết**

**A. heaps:**"Heaps" có nghĩa là "một đống", tuy nhiên, nó hơi không chính thức và không phù hợp với ngữ cảnh trang trọng của câu này.

**B. loads:** Tương tự như "heaps", "loads" có nghĩa là "nhiều", nhưng vẫn hơi thiếu trang trọng.

**C. plenty:** Đây là lựa chọn chính xác. "Plenty" có nghĩa là "rất nhiều", phù hợp với ngữ cảnh nói về vô vàn khả năng, cơ hội.

**D. scores:** "Scores" có nghĩa là "một số lượng lớn", nhưng nó không thường được dùng trong ngữ cảnh này khi nói về khả năng tiềm ẩn.

**Tạm Dịch:** There are plenty of possibilities waiting for you to explore. (Có rất nhiều khả năng đang chờ bạn khám phá.)

**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.** Sarah: Just a simple sandwich. How about you?

**b.** Tom: Same here! I made my favorites—peanut butter and pickles.

**c.** Tom: Hey Sarah, what's for lunch today?

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

**Giải Thích:**Kiến thức về sắp xếp câu tạo thành đoạn hội thoại

**\*Phân tích chi tiết**

c. Tom mở đầu cuộc trò chuyện với câu hỏi "Hey Sarah, what's for lunch today?"

a. Sarah trả lời, nói về món ăn của mình: "Just a simple sandwich. How about you?"

b. Tom tiếp tục, chia sẻ món ăn của mình: "Same here! I made my favorites—peanut butter and pickles."

**Question 14:**

**a.** Jack: Yeah, he's a total softie. Unlike your little one there who seems ready for action!

**b.** Emma: Aww, he's so shy for such a big boy!

**c.** Emma: Oh my goodness, your Great Dane is adorable! What's their name?

**d.** Jack: This is Zeus. Though he thinks he's a lap dog despite being the size of a small horse.

**e.**Emma: That's Pepper, my Chihuahua. Don't let her size fool you—she thinks she's the toughest dog in the park.

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

**Giải Thích:**Kiến thức về sắp xếp câu tạo thành đoạn hội thoại

**\*Phân tích chi tiết**

c. Emma bắt đầu bằng câu hỏi ngạc nhiên về chú chó của Jack: "Oh my goodness, your Great Dane is adorable! What's their name?"

d. Jack giới thiệu tên chú chó của mình: "This is Zeus. Though he thinks he's a lap dog despite being the size of a small horse."

b. Emma đáp lại một cách ngạc nhiên: "Aww, he's so shy for such a big boy!"

a. Jack trả lời và so sánh với chó của Emma: "Yeah, he's a total softie. Unlike your little one there who seems ready for action!"

e. Emma giới thiệu về chó của mình: "That's Pepper, my Chihuahua. Don't let her size fool you—she thinks she's the toughest dog in the park."

**Question 15:**

Dear Sarah,

**a.** But you know what? Yesterday, as I was digitizing a collection of century-old family photographs, I realized we're really doing the same thing—just in different ways.

**b.** How's the restoration project going? Those traditional wooden buildings must be keeping you busy. It's amazing how each piece of wood tells its own story, isn't it?

**c.** I hope this finds you well! I've been meaning to write to tell you about my work at the Digital Heritage Archive. We're using some amazing new scanning technology to create 3D models of ancient artifacts. Sometimes I wonder if you'd laugh at me hunched over my computer all day while you're out there getting your hands dirty at the archaeological site!

**d.** You preserve the physical traces of our past, while I'm making sure these precious memories survive in the digital age. Every time I see an old photo come to life on my screen, I think about the stories behind it, just like you must feel when you uncover artifacts in the field.

**e.**Take care, my friend. Keep saving history, one brick at a time!

Best wishes,

LK

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

**Giải Thích:**Kiến thức về sắp xếp câu tạo thành bức thư

**\*Phân tích chi tiết**

c. bắt đầu với lời chào và giới thiệu công việc ở Digital Heritage Archive.

a. tiếp theo là một suy nghĩ về công việc tương tự giữa hai người.

d. nối tiếp với việc so sánh công việc bảo tồn hiện vật và số hóa ảnh.

b. hỏi thăm về dự án của Sarah.

e. kết thúc bằng lời chúc tốt đẹp.

**Question 16:**

**a.** Technical colleges and vocational schools offer practical training programs, preparing students for specific careers through hands-on learning and industry certifications.

**b.** Gap year experiences, including international volunteering or internships, help students gain valuable life skills while exploring different career possibilities.

**c.** Online education platforms provide flexible learning opportunities, allowing students to acquire new skills while working or pursuing other interests simultaneously.

**d.** After completing high school, students can pursue university degrees in their chosen fields to build strong academic foundations and professional qualifications.

**e.**Entrepreneurship programs and business incubators support young innovators in developing their ideas into successful ventures, offering mentorship and resources.

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

**Giải Thích:**Kiến thức về sắp xếp câu tạo thành đoạn văn

**\*Phân tích chi tiết**

d. bắt đầu với việc học đại học sau khi tốt nghiệp trung học.

a. tiếp theo là các chương trình đào tạo nghề và các chứng chỉ.

c. sau đó là học online, cung cấp sự linh hoạt.

e. chương trình khởi nghiệp cho các doanh nhân trẻ.

b. trải nghiệm trong kỳ nghỉ để phát triển kỹ năng sống.

**Question 17:**

**a.** Taking your first steps toward independence starts with small but significant changes, like managing your own schedule and making daily decisions.

**b.** Building emotional independence means developing self-confidence, setting healthy boundaries, and learning to trust your own judgment in difficult situations.

**c.** True independence grows gradually through experience - embrace the journey, learn from mistakes, and celebrate your progress toward self-reliance.

**d.** Financial independence requires careful planning - create a budget, save regularly, and learn basic money management skills for future stability.

**e.**Living alone brings new responsibilities: cooking meals, maintaining your space, and solving problems without immediate family support.

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

**Giải Thích:**Kiến thức về sắp xếp câu tạo thành đoạn văn

**\*Phân tích chi tiết**

a. Bước đầu tiên là bắt đầu với những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng để tiến tới độc lập, như là quản lý thời gian và ra quyết định hàng ngày. Đây là nền tảng ban đầu để có thể trở thành một người độc lập.

d. Sau đó, độc lập tài chính là yếu tố quan trọng tiếp theo, vì nó yêu cầu lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và học cách quản lý tiền bạc để ổn định trong tương lai.

e. Tiếp theo là sống một mình, với những trách nhiệm mới: nấu ăn, duy trì không gian sống và giải quyết các vấn đề mà không có sự hỗ trợ từ gia đình.

b. Sau khi đã có sự độc lập trong cuộc sống vật chất, độc lập cảm xúc trở thành quan trọng. Điều này có nghĩa là xây dựng sự tự tin, thiết lập ranh giới lành mạnh và học cách tin tưởng vào phán đoán của chính mình trong các tình huống khó khăn.

c. Cuối cùng, sự độc lập thực sự sẽ phát triển dần dần qua trải nghiệm, học hỏi từ những sai lầm và ăn mừng sự tiến bộ trong hành trình hướng tới tự chủ.

**Read the following passage about The First Morning of Forever 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.**

As the first rays of eternal dawn emerged, the pristine landscape **(18)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, casting long shadows across the dewy grass and wildflower meadows. The majestic mountains, **(19)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, wore crowns of glittering snow against the pastel sky that stretched endlessly above. **(20)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, and songbirds welcomed the day with their melodious chorus that echoed through the ancient forest. Sarah watched in awe as nature unveiled its daily masterpiece, feeling completely at peace with the world around her as the gentle wind played with her hair. Walking along the winding path and breathing in the crisp mountain air, **(21)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, transcending the ordinary boundaries of time. The ancient pine trees swayed gently in the wind, their branches reaching toward the heavens like nature's cathedral spires, while morning mist curled around their weathered trunks. **(22)\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, transforming ordinary scenes into extraordinary memories that would last forever. Listening to the gentle rustling of leaves and watching the dance of morning light, Sarah understood that this was more than just another sunrise—it was the beginning of forever, a moment when time itself seemed to pause and marvel at the beauty of existence.

**Question 18:**

**A.**which was gradually illuminating with a soft golden light

**B.**having gradually illuminated with a soft golden light

**C.**that gradually illuminated by soft golden light

**D. was gradually illuminated by a soft golden light**

**Giải Thích:**Kiến thức về cấu trúc câu

**\*Phân tích chi tiết**

**A. which was gradually illuminating with a soft golden light:** Câu này sử dụng thì quá khứ tiếp diễn "was illuminating", nhưng không hợp lý trong ngữ cảnh. Câu văn đang mô tả một hành động bị động (cảnh vật được chiếu sáng) nên không thể dùng thì tiếp diễn chủ động như thế này.

**B. having gradually illuminated with a soft golden light:** Đây là dạng phân từ quá khứ, nhưng cách dùng này không phù hợp trong ngữ cảnh. "Having illuminated" thường được dùng để chỉ hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, không phù hợp với câu này.

**C. that gradually illuminated by soft golden light:** "Illuminated" là động từ bị động, nhưng "by" không cần thiết trong câu này. Cấu trúc câu thiếu sự mượt mà và không đúng ngữ pháp.

**D. was gradually illuminated by a soft golden light:** Đây là đáp án chính xác. "Was gradually illuminated" là dạng quá khứ bị động, miêu tả cảnh vật (landscape) đã bị chiếu sáng (illuminated) bởi ánh sáng mềm mại (soft golden light). Câu này mô tả cảnh vật bị tác động bởi ánh sáng trong quá khứ, phù hợp với ngữ cảnh miêu tả một cảnh vật đẹp đẽ vào buổi sáng.

**Tạm Dịch:** As the first rays of eternal dawn emerged, the pristine landscape was gradually illuminated by a soft golden light, casting long shadows across the dewy grass and wildflower meadows. (Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh vĩnh cửu xuất hiện, quang cảnh nguyên sơ dần được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, tạo nên những cái bóng dài trên thảm cỏ đẫm sương và đồng cỏ hoa dại.)

**Question 19:**

**A. which had stood as silent guardians since time immemorial**

**B.**stood as silent guardians since time immemorial

**C.**have stood as silent guardians since time immemorial

**D.**what stood as silent guardians since time immemorial

**Giải Thích:**Kiến thức về mệnh đề quan hệ

**\*Phân tích chi tiết**

**A. which had stood as silent guardians since time immemorial:** Đúng, "which had stood" là thì quá khứ hoàn thành, phù hợp vì miêu tả một sự kiện đã xảy ra từ lâu và vẫn tồn tại đến hiện tại, nghĩa là những ngọn núi này đã đứng im từ rất lâu.

**B. stood as silent guardians since time immemorial:** Dù đúng ngữ pháp nhưng thiếu tính kết nối mượt mà với câu trước. "Which" là cần thiết để chỉ sự liên kết giữa ngọn núi và hành động "stood".

**C. have stood as silent guardians since time immemorial:** "Have stood" là thì hiện tại hoàn thành, không phù hợp vì đoạn văn đang miêu tả một cảnh trong quá khứ, không phải hiện tại.

**D. what stood as silent guardians since time immemorial:** "What" là sai vì đây là một đại từ không xác định, không thể làm chủ ngữ cho câu này.

**Tạm Dịch:** The majestic mountains, which had stood as silent guardians since time immemorial, wore crowns of glittering snow against the pastel sky that stretched endlessly above. (Những ngọn núi hùng vĩ, vốn đã đứng như những người bảo vệ thầm lặng từ thời xa xưa, đội những chiếc vương miện bằng tuyết lấp lánh trên nền trời màu phấn trải dài vô tận phía trên.)

**Question 20:**

**A.**The evening frost carried the warm sunlight through the desert

**B.**The morning shadow carried the loud darkness through the rainbow

**C. The morning breeze carried the sweet scent of wildflowers through the valley**

**D.**The winter storm carried the gentle silence through the flames

**Giải Thích:**Kiến thức về mệnh đề độc lập - nghĩa của câu

**\*Phân tích chi tiết**

**A. The evening frost carried the warm sunlight through the desert:** "Evening frost" và "warm sunlight" mâu thuẫn với nhau. Frost là băng giá, trong khi sunlight lại ấm, làm cho câu này không hợp lý.

**B. The morning shadow carried the loud darkness through the rainbow:** "Morning shadow" và "loud darkness" không thể đi cùng với nhau về mặt ý nghĩa và hình ảnh. Câu này không mượt mà và không phù hợp với ngữ cảnh.

**C. The morning breeze carried the sweet scent of wildflowers through the valley:** Đây là đáp án chính xác. "Morning breeze" (gió buổi sáng) hợp lý trong ngữ cảnh thiên nhiên, và "sweet scent of wildflowers" (hương thơm ngọt ngào của hoa dại) mang lại một hình ảnh phù hợp với không gian miêu tả.

**D. The winter storm carried the gentle silence through the flames:** "Winter storm" (bão mùa đông) và "flames" (ngọn lửa) tạo ra sự mâu thuẫn và không phù hợp về hình ảnh.

**Tạm Dịch:** The morning breeze carried the sweet scent of wildflowers through the valley, and songbirds welcomed the day with their melodious chorus that echoed through the ancient forest. Sarah watched in awe as nature unveiled its daily masterpiece, feeling completely at peace with the world around her as the gentle wind played with her hair. (Làn gió buổi sáng mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa dại qua thung lũng, và những chú chim hót chào đón ngày mới bằng bản hợp xướng du dương vang vọng khắp khu rừng cổ thụ. Sarah kinh ngạc ngắm nhìn thiên nhiên hé lộ kiệt tác hàng ngày của mình, cảm thấy hoàn toàn bình yên với thế giới xung quanh khi làn gió nhẹ nhàng đùa giỡn với mái tóc cô.)

**Question 21:**

**A.**realizing some moments truly deserve to be called eternal

**B.**having realized some moments truly deserved to be called eternal

**C. she realized that some moments truly deserve to be called eternal**

**D.**realized that some moments truly deserved to be called eternal

**Giải Thích:**Kiến thức về phân từ hiện tại, phân từ hoàn thành

**\*Phân tích chi tiết**

**A. realizing some moments truly deserve to be called eternal:** "Realizing" là dạng chủ động, nhưng câu này không mượt mà vì không phù hợp với ngữ pháp của phần còn lại của câu.

**B. having realized some moments truly deserved to be called eternal:** Đây là một dạng phân từ quá khứ (having realized), nhưng nó mang tính chất mô tả quá khứ và không hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh hiện tại.

**C. she realized that some moments truly deserve to be called eternal:** Đây là đáp án chính xác. "She realized" phù hợp vì ngữ cảnh nói về một nhận thức mà nhân vật Sarah có được trong khoảnh khắc này. "Deserve" là động từ ở hiện tại, phù hợp với câu đang mô tả cảm giác hiện tại của cô ấy.

**D. realized that some moments truly deserved to be called eternal:** "Realized" thiếu chủ ngữ rõ ràng và không khớp với cấu trúc câu.

**Tạm Dịch:** Walking along the winding path and breathing in the crisp mountain air, she realized that some moments truly deserve to be called eternal, transcending the ordinary boundaries of time. (Khi bước đi trên con đường quanh co và hít thở không khí trong lành của miền núi, cô nhận ra rằng có những khoảnh khắc thực sự xứng đáng được gọi là vĩnh cửu, vượt qua ranh giới thông thường của thời gian.)

**Question 22:**

**A.**Rain seemed to stand still as the moon's cold darkness brightened everything in sight

**B. Time seemed to stand still as the sun's warm embrace touched everything in sight**

**C.**Wind seemed to stand still as the storm's quiet thunder silenced everything in sight

**D.**Night seemed to stand still as the snow's hot embrace froze everything in sight

**Giải Thích:**Kiến thức về mệnh đề độc lập - nghĩa của câu

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Rain seemed to stand still as the moon's cold darkness brightened everything in sight:** "Cold darkness" và "brightened" là mâu thuẫn nhau về mặt nghĩa. "Cold darkness" không thể "brighten" được cảnh vật.

**B. Time seemed to stand still as the sun's warm embrace touched everything in sight:** Đây là đáp án chính xác. "Time seemed to stand still" tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ và hợp lý về khoảnh khắc ngừng trôi, trong khi "the sun's warm embrace" phù hợp với hình ảnh bình minh ấm áp, làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng và đầy ý nghĩa.

**C. Wind seemed to stand still as the storm's quiet thunder silenced everything in sight:** "Quiet thunder" mâu thuẫn với nhau vì sấm thường rất ồn ào, không thể yên tĩnh được.

**D. Night seemed to stand still as the snow's hot embrace froze everything in sight:** "Hot embrace" của tuyết là sự mâu thuẫn vì tuyết lạnh, không thể "nóng" được.

**Tạm Dịch:** The ancient pine trees swayed gently in the wind, their branches reaching toward the heavens like nature's cathedral spires, while morning mist curled around their weathered trunks. Time seemed to stand still as the sun's warm embrace touched everything in sight, transforming ordinary scenes into extraordinary memories that would last forever. (Những cây thông cổ thụ đung đưa nhẹ nhàng trong gió, cành cây vươn lên trời như những ngọn tháp nhà thờ của thiên nhiên, trong khi sương sớm cuộn quanh thân cây phong hóa. Thời gian dường như dừng lại khi cái ôm ấm áp của mặt trời chạm đến mọi thứ trong tầm mắt, biến những cảnh bình thường thành những ký ức phi thường sẽ tồn tại mãi mãi.)

**Tạm Dịch Bài Đọc**

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh vĩnh cửu xuất hiện, quang cảnh nguyên sơ dần được chiếu sáng bởi ánh sáng vàng dịu nhẹ, phủ bóng dài trên thảm cỏ đẫm sương và đồng cỏ hoa dại. Những ngọn núi hùng vĩ, vốn là người bảo vệ thầm lặng từ thời xa xưa, đội vương miện tuyết lấp lánh trên nền trời màu phấn trải dài vô tận phía trên. Làn gió buổi sáng mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa dại qua thung lũng, và những chú chim hót chào đón ngày mới bằng bản hợp xướng du dương vang vọng khắp khu rừng cổ thụ. Sarah kinh ngạc ngắm nhìn thiên nhiên hé lộ kiệt tác hàng ngày của mình, cảm thấy hoàn toàn bình yên với thế giới xung quanh khi làn gió nhẹ nhàng đùa giỡn với mái tóc cô. Đi dọc theo con đường quanh co và hít thở không khí trong lành của núi non, cô nhận ra rằng một số khoảnh khắc thực sự xứng đáng được gọi là vĩnh cửu, vượt qua ranh giới thông thường của thời gian. Những cây thông cổ thụ đung đưa nhẹ nhàng trong gió, cành cây vươn lên bầu trời như những ngọn tháp nhà thờ của thiên nhiên, trong khi sương mù buổi sáng cuộn quanh thân cây phong hóa của chúng. Thời gian dường như đứng yên khi cái ôm ấm áp của mặt trời chạm đến mọi thứ trong tầm mắt, biến những cảnh tượng bình thường thành những ký ức phi thường sẽ tồn tại mãi mãi. Khi lắng nghe tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng và ngắm nhìn ánh sáng ban mai nhảy múa, Sarah hiểu rằng đây không chỉ là một bình minh bình thường mà là sự khởi đầu của mãi mãi, khoảnh khắc mà chính thời gian dường như dừng lại và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của sự tồn tại.

**Read the following passage about Dancing with Different Dreams 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.**

In the world of dance, every performer embarks on a unique journey shaped by their aspirations and cultural heritage. From classical ballet to hip-hop, dancers express their dreams through diverse styles. Young dancers begin their training with different goals, whether pursuing professional careers on prestigious stages or simply finding joy in movement and self-expression. The dedication required to master any dance form demonstrates the connection between physical **artistry** and personal ambition.

The path to achieving dance-related dreams varies across different societies. In some communities, traditional dance forms are passed down through generations, preserving cultural identity while providing opportunities for artistic growth. Meanwhile, contemporary dance studios in urban centers offer fusion styles that blend various influences. These contrasting approaches to dance education reflect the evolving nature of artistic dreams and the diverse ways people pursue **them**.

Professional dancers face numerous challenges as they strive to transform their dreams into reality. The competitive nature of the dance industry demands not only exceptional talent but also remarkable resilience and determination. Many performers balance **rigorous** training schedules with academic studies or part-time jobs, showcasing their unwavering commitment to their craft. Despite the obstacles, the satisfaction of performing on stage and connecting with audiences makes the journey worthwhile for passionate dancers.

The impact of dance extends beyond professional achievement, touching lives in profound ways. **Community dance programs provide accessible opportunities for people of all ages to explore movement and creativity.** These initiatives often inspire participants to discover new dreams and possibilities through dance. Whether pursuing dance as a career or hobby, each person's journey reflects the beautiful diversity of human aspirations and the power of movement to transform lives.

**Question 23:**Which of the following is NOT mentioned in the text as a challenge faced by dancers?

**A. Physical injuries and health concerns**

**B.**The competitive nature of the dance industry

**C.**The need for exceptional talent

**D.**Balancing training schedules with other commitments

**Giải Thích:**Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập trong văn bản như một thử thách mà các vũ công phải đối mặt?

A. Chấn thương về thể chất và các vấn đề sức khỏe

B. Bản chất cạnh tranh của ngành công nghiệp khiêu vũ

C. Nhu cầu về tài năng đặc biệt

D. Cân bằng lịch trình đào tạo với các cam kết khác

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Physical injuries and health concerns:** Không có thông tin nào trong đoạn văn đề cập đến những vấn đề sức khỏe hoặc chấn thương thể chất là thách thức mà các vũ công phải đối mặt.

**B. The competitive nature of the dance industry:** Đoạn văn có nhắc đến tính cạnh tranh của ngành công nghiệp múa như một thách thức.

**C. The need for exceptional talent:** Cũng có nhắc đến việc yêu cầu tài năng đặc biệt trong ngành vũ đạo.

**D. Balancing training schedules with other commitments:**Đoạn văn cũng đề cập đến việc vũ công phải cân bằng giữa lịch tập luyện và các cam kết khác như học tập hoặc công việc bán thời gian.

**Question 24:**The word “**artistry**” in paragraph 1 is OPPOSITE in meaning to\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**dedication **B.**ambition**C.**enthusiasm**D. mechanicalness**

**Giải Thích:**Từ “**artistry**” ở đoạn 1 trái nghĩa với\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. dedication:** "Dedication" có nghĩa là sự cống hiến, không đối lập với "artistry" (nghệ thuật), vì cả hai đều liên quan đến sự nỗ lực.

**B. ambition:** "Ambition" (tham vọng) không đối lập với "artistry".

**C. enthusiasm:** "Enthusiasm" (nhiệt huyết) không phải là đối lập của "artistry".

**D. mechanicalness:** "Mechanicalness" (tính máy móc) có nghĩa là sự thiếu sáng tạo và cảm xúc, chính là đối lập của "artistry" (nghệ thuật), vốn mang tính sáng tạo và cảm xúc.

**Question 25:**The word “**them**” in paragraph 2 refers to\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**dance forms**B. artistic dreams        C.**contemporary dance studios**D.**contrasting approaches

**Giải Thích:**Từ “**them**” trong đoạn 2 đề cập đến\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*Phân tích chi tiết**

**B. artistic dreams:** Đoạn văn nói về các giấc mơ nghệ thuật trong câu này, và "them" chính là từ để chỉ các giấc mơ nghệ thuật này.

**Question 26:**The word “**rigorous**” in paragraph 3 could be best replaced by\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**simple **B. demanding** **C.**flexible **D.**optional

**Giải Thích:**Từ “**rigorous**” ở đoạn 3 có thể được thay thế tốt nhất bằng\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. simple:** "Simple" là trái ngược hoàn toàn với "rigorous" (nghiêm ngặt, khắt khe).

**B. demanding:** "Demanding" (đòi hỏi nhiều) là từ đồng nghĩa với "rigorous" vì cả hai đều chỉ tính chất khắc nghiệt, khó khăn.

**C. flexible:**"Flexible" (linh hoạt) là trái ngược với "rigorous".

**D. optional:** "Optional" (tùy chọn) không liên quan đến nghĩa của "rigorous".

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

**A. Dance centers offer inclusive classes that allow participants of every age group to develop their physical skills and artistic expression.**

**B.**Local dance studios provide specialized training programs for talented students who wish to pursue professional dance careers.

**C.**Community centers organize regular dance sessions where young people can learn various traditional and modern dance styles.

**D.**Public dance facilities create structured environments where selected individuals can master specific dance techniques and forms.

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

A. Các trung tâm khiêu vũ cung cấp các lớp học toàn diện cho phép những người tham gia ở mọi lứa tuổi phát triển các kỹ năng thể chất và khả năng thể hiện nghệ thuật của họ.

B. Các phòng tập khiêu vũ địa phương cung cấp các chương trình đào tạo chuyên biệt cho những học viên tài năng muốn theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ chuyên nghiệp.

C. Các trung tâm cộng đồng tổ chức các buổi khiêu vũ thường xuyên, nơi những người trẻ tuổi có thể học nhiều phong cách khiêu vũ truyền thống và hiện đại khác nhau.

D. Các cơ sở khiêu vũ công cộng tạo ra các môi trường có cấu trúc, nơi những cá nhân được chọn có thể thành thạo các kỹ thuật và hình thức khiêu vũ cụ thể.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Dance centers offer inclusive classes that allow participants of every age group to develop their physical skills and artistic expression.:** Câu này đúng với ý của câu gốc vì nói về các lớp học dành cho mọi lứa tuổi và sự phát triển kỹ năng thể chất và nghệ thuật.

**B. Local dance studios provide specialized training programs for talented students who wish to pursue professional dance careers.:**Không hợp lý vì không nói đến mọi lứa tuổi và không phải là các lớp học cộng đồng mở.

**C. Community centers organize regular dance sessions where young people can learn various traditional and modern dance styles.:** Không đúng vì câu gốc nói về các cơ hội cho mọi độ tuổi, không chỉ là thanh niên.

**D. Public dance facilities create structured environments where selected individuals can master specific dance techniques and forms.:** Không hợp lý vì câu gốc không nói đến các cơ sở công cộng hay việc chọn lọc cá nhân.

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

**A.**Traditional dance forms are more effective than modern styles for preserving cultural expressions.

**B.**Professional dancers must choose between pursuing dance careers and maintaining academic studies.

**C. Both career dancers and recreational dancers can find meaningful fulfillment through their dance journey.**

**D.**Community dance programs are designed primarily for young people seeking professional training.

**Giải Thích:**Điều nào sau đây là ĐÚNG theo đoạn văn?

A. Các hình thức khiêu vũ truyền thống hiệu quả hơn các phong cách hiện đại trong việc bảo tồn các biểu đạt văn hóa.

B. Các vũ công chuyên nghiệp phải lựa chọn giữa việc theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ và duy trì việc học tập.

C. Cả vũ công chuyên nghiệp và vũ công giải trí đều có thể tìm thấy sự viên mãn có ý nghĩa thông qua hành trình khiêu vũ của mình.

D. Các chương trình khiêu vũ cộng đồng chủ yếu được thiết kế cho những người trẻ tuổi đang tìm kiếm đào tạo chuyên nghiệp.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Traditional dance forms are more effective than modern styles for preserving cultural expressions.:** Đoạn văn không nói rằng các hình thức múa truyền thống hiệu quả hơn so với các phong cách hiện đại.

**B. Professional dancers must choose between pursuing dance careers and maintaining academic studies.:** Đoạn văn không nói rằng vũ công chuyên nghiệp phải chọn giữa sự nghiệp múa và việc học.

**C. Both career dancers and recreational dancers can find meaningful fulfillment through their dance journey.:** Đúng, đoạn văn nói rằng dù là vũ công chuyên nghiệp hay nghiệp dư, tất cả đều có thể tìm thấy sự thỏa mãn qua hành trình múa của họ.

**D. Community dance programs are designed primarily for young people seeking professional training.:** Không đúng vì chương trình múa cộng đồng được dành cho mọi lứa tuổi, không chỉ cho thanh niên muốn theo đuổi sự nghiệp.

**Question 29:**In which paragraph does the writer mention various goals, including professional careers and personal enjoyment?

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

**Giải Thích:**Trong đoạn văn nào, tác giả đề cập đến nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm sự nghiệp chuyên môn và niềm vui cá nhân?

**\*Phân tích chi tiết**

**C. Paragraph 1:** Đoạn 1 nói về các mục tiêu khác nhau của vũ công, bao gồm cả sự nghiệp chuyên nghiệp và niềm vui cá nhân.

**Question 30:**In which paragraph does the writer mention dancers face challenges but find their efforts rewarding?

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

**Giải Thích:**Trong đoạn văn nào tác giả đề cập đến việc các vũ công phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng nỗ lực của họ lại được đền đáp?

**\*Phân tích chi tiết**

**D. Paragraph 3:** Đoạn 3 nói về các thách thức mà vũ công phải đối mặt và cách họ tìm thấy sự thỏa mãn qua nỗ lực của mình, ví dụ như việc cân bằng lịch tập luyện với công việc học tập.

**Tạm Dịch Bài Đọc**

Trong thế giới khiêu vũ, mỗi nghệ sĩ đều bắt đầu một hành trình độc đáo được định hình bởi khát vọng và di sản văn hóa của họ. Từ ba lê cổ điển đến hip-hop, các vũ công thể hiện ước mơ của mình thông qua nhiều phong cách khác nhau. Các vũ công trẻ bắt đầu quá trình đào tạo của mình với các mục tiêu khác nhau, cho dù theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp trên các sân khấu danh giá hay chỉ đơn giản là tìm thấy niềm vui trong chuyển động và thể hiện bản thân. Sự cống hiến cần thiết để thành thạo bất kỳ hình thức khiêu vũ nào chứng minh mối liên hệ giữa nghệ thuật hình thể và tham vọng cá nhân.

Con đường để đạt được ước mơ liên quan đến khiêu vũ khác nhau ở các xã hội khác nhau. Ở một số cộng đồng, các hình thức khiêu vũ truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ, bảo tồn bản sắc văn hóa đồng thời tạo cơ hội cho sự phát triển nghệ thuật. Trong khi đó, các phòng khiêu vũ đương đại ở các trung tâm đô thị cung cấp các phong cách kết hợp pha trộn nhiều ảnh hưởng khác nhau. Những cách tiếp cận tương phản này đối với giáo dục khiêu vũ phản ánh bản chất đang phát triển của những giấc mơ nghệ thuật và những cách khác nhau mà mọi người theo đuổi chúng.

Các vũ công chuyên nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức khi họ cố gắng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Bản chất cạnh tranh của ngành công nghiệp khiêu vũ không chỉ đòi hỏi tài năng đặc biệt mà còn đòi hỏi khả năng phục hồi và quyết tâm đáng kinh ngạc. Nhiều nghệ sĩ cân bằng lịch trình đào tạo nghiêm ngặt với việc học tập tại trường hoặc công việc bán thời gian, thể hiện cam kết không ngừng nghỉ của họ đối với nghề của mình. Bất chấp những trở ngại, sự thỏa mãn khi biểu diễn trên sân khấu và kết nối với khán giả khiến hành trình này trở nên đáng giá đối với những vũ công đam mê.

Tác động của khiêu vũ vượt ra ngoài thành tích chuyên môn, chạm đến cuộc sống theo những cách sâu sắc. Các chương trình khiêu vũ cộng đồng cung cấp các cơ hội dễ tiếp cận cho mọi người ở mọi lứa tuổi để khám phá chuyển động và sự sáng tạo. Những sáng kiến này thường truyền cảm hứng cho những người tham gia khám phá những giấc mơ và khả năng mới thông qua khiêu vũ. Cho dù theo đuổi khiêu vũ như một nghề nghiệp hay sở thích, hành trình của mỗi người đều phản ánh sự đa dạng tuyệt đẹp của khát vọng con người và sức mạnh của chuyển động để thay đổi cuộc sống.

**Read the following passage about the Where Memory Meets Tomorrow 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.**

In the ever-evolving landscape of human experience, our memories **leave footprints** in time's shifting sands, carving pathways that bridge yesterday with tomorrow's horizons. Our memories, those intricate neural pathways storing countless moments and lessons, serve as the foundation upon which we build our understanding of the world and navigate our path forward. These cognitive treasures not only preserve our personal histories but also act as crucial guides in our decision-making processes, influencing everything from daily choices to life-altering decisions.

**[I]** Research has shown that our brains actively reconstruct memories each time we recall them, subtly altering them through the lens of our current knowledge and emotions. **[II]**This dynamic interaction between past and present creates a continuous feedback loop, where our memories shape our perceptions and our present experiences influence how we remember the past. **[III]**This intricate dance between recollection and reality helps us adapt to new situations while maintaining our sense of identity and personal narrative. **[IV]**

In today's digital age, the **convergence** of memory and technology has opened unprecedented possibilities for preserving and accessing our collective experiences. Advanced artificial intelligence systems can now analyze patterns in our digital footprints, while virtual reality technologies offer immersive ways to recreate and share memories. These innovations are revolutionizing how we document, store, and transmit **our**experiences to future generations, effectively bridging the gap between personal memory and shared history.

**As we stand on the threshold of tomorrow, the fusion of memory and future technologies promises to reshape our understanding of consciousness and identity.** Scientists predict that emerging technologies might soon allow us to enhance our natural memory capabilities, potentially enabling us to recall information with perfect clarity or even share memories directly between individuals. However, this evolution raises important questions about the nature of authentic human experience and the role of forgetting in maintaining mental health and personal growth.

**Question 31:**The phrase “**leave footprints**” in paragraph 1 could be best replaced by\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**break down                                **B.**carry on                                **C. leave behind**                                **D.** take after

**Giải Thích:**Cụm từ “**eave footprints**” ở đoạn 1 có thể được thay thế tốt nhất bằng\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. break down:** "Break down" có nghĩa là phá vỡ hoặc làm hỏng, không liên quan đến "leave footprints".

**B. carry on:** "Carry on" có nghĩa là tiếp tục, không phải là cách thay thế đúng cho "leave footprints".

**C. leave behind:** "Leave behind" có nghĩa là để lại dấu vết hoặc hậu quả, gần giống với "leave footprints", trong ngữ cảnh của đoạn văn, "leave footprints" có nghĩa là để lại dấu vết trong thời gian, đây là sự thay thế thích hợp nhất.

**D. take after:** "Take after" có nghĩa là giống ai đó về ngoại hình hoặc tính cách, không phù hợp trong ngữ cảnh này.

**Question 32:**Where in paragraph 2 does the following sentence best fit?

**The way we process and store memories has profound implications for our present actions and future outcomes.**

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

**Giải Thích:**Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn 2?

**\*Phân tích chi tiết**

**Đoạn [I]:** Nói về cách bộ não tái tạo lại ký ức mỗi khi chúng ta nhớ lại. Khi chúng ta hồi tưởng lại một ký ức, nó có thể bị thay đổi dựa trên kiến thức và cảm xúc hiện tại. Câu này liên quan trực tiếp đến việc quá trình xử lý ký ức có thể ảnh hưởng đến hành động hiện tại và tương lai, vì bộ não không chỉ đơn giản là ghi nhớ mà còn tạo ra những ký ức mới mỗi lần chúng ta nhớ lại.

**Question 33:**Which of the following is NOT mentioned in the passage?

**A.**Memory reconstruction during recall

**B.**Digital preservation of memories

**C.**Future memory enhancement capabilities

**D. Memory disorders and diseases**

**Giải Thích:**Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập trong đoạn văn?

A. Tái tạo trí nhớ trong quá trình nhớ lại

B. Lưu trữ kỹ thuật số các ký ức

C. Khả năng tăng cường trí nhớ trong tương lai

D. Rối loạn và bệnh về trí nhớ

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Memory reconstruction during recall:** Đoạn văn có nhắc đến việc bộ não tái cấu trúc ký ức mỗi khi chúng ta nhớ lại (paragraph 2).

**B. Digital preservation of memories:** Đoạn văn có nhắc đến việc công nghệ số giúp bảo tồn ký ức (paragraph 3).

**C. Future memory enhancement capabilities:** Đoạn văn đề cập đến khả năng tăng cường ký ức trong tương lai (paragraph 4).

**D. Memory disorders and diseases:** Không có đề cập nào trong đoạn văn về các bệnh rối loạn ký ức.

**Question 34:**Which of the following best summarises paragraph 3?

**A.**Artificial intelligence improves human cognitive processes.

**B.**Virtual reality technology enhances individual memory recall.

**C.**Digital systems are replacing traditional memory storage methods.

**D. Modern technology transforms how memories are preserved and shared.**

**Giải Thích:**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3?

A. Trí tuệ nhân tạo cải thiện quá trình nhận thức của con người.

B. Công nghệ thực tế ảo tăng cường khả năng nhớ lại trí nhớ của cá nhân.

C. Hệ thống kỹ thuật số đang thay thế các phương pháp lưu trữ bộ nhớ truyền thống.

D. Công nghệ hiện đại biến đổi cách lưu giữ và chia sẻ ký ức.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Artificial intelligence improves human cognitive processes:**Đoạn 3 không chỉ nói về trí tuệ nhân tạo mà còn nói về các công nghệ khác như thực tế ảo.

**B. Virtual reality technology enhances individual memory recall:** Mặc dù thực tế ảo có được đề cập, nhưng đoạn văn không chỉ tập trung vào việc cải thiện khả năng nhớ của cá nhân.

**C. Digital systems are replacing traditional memory storage methods:**Đoạn văn không nói rằng hệ thống số đang thay thế phương pháp lưu trữ ký ức truyền thống.

**D. Modern technology transforms how memories are preserved and shared:** Đáp án này đúng nhất vì đoạn văn nói về cách công nghệ hiện đại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo, đang thay đổi cách chúng ta bảo tồn và chia sẻ ký ức.

**Question 35:**The word “**convergence**” in paragraph 3 could be best replaced by\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A. integration                                 B.**deviation **C.**emergence **D.**expansion

**Giải Thích:**Từ “**convergence**” ở đoạn 3 có thể được thay thế tốt nhất bằng\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. integration:** "Integration" có nghĩa là sự hội nhập, hòa nhập, rất phù hợp với ý nghĩa của "convergence" trong ngữ cảnh kết hợp các công nghệ.

**B. deviation:** "Deviation" có nghĩa là sự lệch lạc, không phù hợp trong ngữ cảnh này.

**C. emergence:** "Emergence" có nghĩa là sự xuất hiện, không phải là sự kết hợp như "convergence".

**D. expansion:** "Expansion" có nghĩa là sự mở rộng, không phù hợp với ngữ cảnh của "convergence".

**Question 36:**The word “**our**” in paragraph 3 refers to\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.**only modern people's experiences

**B.**the writer's personal experiences

**C. all human beings' experiences**

**D.**the readers' shared experiences

**Giải Thích:**Từ “**our**” trong đoạn 3 ám chỉ đến \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. chỉ những trải nghiệm của con người hiện đại

B. những trải nghiệm cá nhân của người viết

C. tất cả những trải nghiệm của con người

D. những trải nghiệm chung của người đọc

**\*Phân tích chi tiết**

**A. only modern people's experiences:**Không phải, "our" ở đây là nói về tất cả mọi người.

**B. the writer's personal experiences:** Không phải, "our" ở đây không chỉ nói về kinh nghiệm cá nhân của tác giả.

**C. all human beings' experiences:** Chính xác, "our" ám chỉ kinh nghiệm của tất cả con người, không chỉ riêng ai.

**D. the readers' shared experiences:** Mặc dù có thể ám chỉ người đọc, nhưng "our" trong ngữ cảnh này rộng hơn, bao hàm tất cả con người.

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

**A.**Digital technology can permanently preserve all aspects of human memory

**B.**Virtual reality systems can transfer memories between different individuals.

**C. Our brains reconstruct memories actively each time we recall past events.**

**D.**Modern science has mapped all neural pathways involved in memory storage.

**Giải Thích:**Điều nào sau đây là ĐÚNG theo đoạn văn?

A. Công nghệ kỹ thuật số có thể lưu giữ vĩnh viễn mọi khía cạnh của trí nhớ con người

B. Hệ thống thực tế ảo có thể truyền ký ức giữa các cá nhân khác nhau.

C. Bộ não của chúng ta tái tạo ký ức một cách chủ động mỗi khi chúng ta nhớ lại các sự kiện trong quá khứ.

D. Khoa học hiện đại đã lập bản đồ tất cả các đường dẫn thần kinh liên quan đến lưu trữ trí nhớ.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Digital technology can permanently preserve all aspects of human memory:** Không đúng, đoạn văn không nói rằng công nghệ số có thể bảo tồn mọi khía cạnh của ký ức mãi mãi.

**B. Virtual reality systems can transfer memories between different individuals:** Không đúng, thực tế ảo có thể tái tạo ký ức nhưng không phải là chuyển giao ký ức giữa các cá nhân.

**C. Our brains reconstruct memories actively each time we recall past events:** Đúng, đoạn văn đã nói về việc bộ não tái cấu trúc ký ức mỗi khi chúng ta nhớ lại.

**D. Modern science has mapped all neural pathways involved in memory storage:** Không đúng, đoạn văn không nói rằng khoa học hiện đại đã vẽ được bản đồ tất cả các con đường thần kinh liên quan đến lưu trữ ký ức.

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

**A. The combination of memory technologies and future innovations will transform how we perceive human consciousness.**

**B.**The advancement of digital technologies will improve our ability to store and process memories.

**C.**Current memory enhancement systems are changing how we understand technological development today.

**D.**Future developments in memory science will help us create better data storage solutions.

**Giải Thích:**Câu nào sau đây diễn giải lại câu được gạch chân trong đoạn 4 một cách hay nhất?

A. Sự kết hợp giữa công nghệ bộ nhớ và những cải tiến trong tương lai sẽ biến đổi cách chúng ta nhận thức về ý thức của con người.

B. Sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số sẽ cải thiện khả năng lưu trữ và xử lý ký ức của chúng ta.

C. Các hệ thống tăng cường trí nhớ hiện tại đang thay đổi cách chúng ta hiểu về sự phát triển công nghệ ngày nay.

D. Những phát triển trong tương lai về khoa học bộ nhớ sẽ giúp chúng ta tạo ra các giải pháp lưu trữ dữ liệu tốt hơn.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. The combination of memory technologies and future innovations will transform how we perceive human consciousness:** Đúng, câu này đúng với ý nghĩa của câu gốc về sự kết hợp giữa công nghệ và sự đổi mới trong tương lai sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận ý thức con người.

**B. The advancement of digital technologies will improve our ability to store and process memories:** Mặc dù chính xác, nhưng không phải là ý chính của câu gốc.

**C. Current memory enhancement systems are changing how we understand technological development today:** Không đúng, câu này không phản ánh ý của câu gốc.

**D. Future developments in memory science will help us create better data storage solutions:** Không đúng, câu gốc không chỉ nói về việc cải tiến các giải pháp lưu trữ dữ liệu.

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

**A.**Advanced technology will eventually replace traditional methods of preserving personal memory records.

**B. The ability to forget certain memories plays an essential role in maintaining psychological wellbeing.**

**C.**Virtual reality systems will become the primary method for sharing memories between generations.

**D.**Artificial intelligence can predict future events by analyzing patterns in collective memory data.

**Giải Thích:**Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn?

A. Công nghệ tiên tiến cuối cùng sẽ thay thế các phương pháp truyền thống để lưu giữ hồ sơ ký ức cá nhân.

B. Khả năng quên đi một số ký ức đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe tâm lý.

C. Hệ thống thực tế ảo sẽ trở thành phương pháp chính để chia sẻ ký ức giữa các thế hệ.

D. Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán các sự kiện trong tương lai bằng cách phân tích các mô hình trong dữ liệu bộ nhớ tập thể.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. Advanced technology will eventually replace traditional methods of preserving personal memory records:** Không đúng, đoạn văn không nói về việc công nghệ sẽ thay thế hoàn toàn phương pháp truyền thống.

**B. The ability to forget certain memories plays an essential role in maintaining psychological wellbeing:** Đúng, đoạn văn nêu ra rằng sự quên đi có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tâm lý và sự phát triển cá nhân.

**C. Virtual reality systems will become the primary method for sharing memories between generations:** Không đúng, mặc dù thực tế ảo có thể chia sẻ ký ức, nhưng không nói rằng nó sẽ là phương pháp chính.

**D. Artificial intelligence can predict future events by analyzing patterns in collective memory data:** Không đúng, đoạn văn không đề cập đến việc trí tuệ nhân tạo dự đoán sự kiện trong tương lai qua dữ liệu ký ức.

**Question 40:**Which of the following best summarises the passage?

**A. The passage explores how memories shape human experience, their dynamic nature, technology's role in preservation, and future implications for consciousness.**

**B.**The passage discusses how digital technologies are revolutionizing memory storage and enabling new ways of sharing personal experiences.

**C.**The passage examines the biological processes of memory formation and their impact on human decision-making patterns.

**D.**The passage analyzes how artificial intelligence and virtual reality systems will transform future memory enhancement capabilities.

**Giải Thích:**Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này?

A. Đoạn văn khám phá cách ký ức định hình trải nghiệm của con người, bản chất năng động của chúng, vai trò của công nghệ trong việc bảo tồn và ý nghĩa tương lai đối với ý thức.

B. Đoạn văn thảo luận về cách công nghệ kỹ thuật số đang cách mạng hóa lưu trữ bộ nhớ và tạo ra những cách mới để chia sẻ trải nghiệm cá nhân.

C. Đoạn văn xem xét các quá trình sinh học hình thành trí nhớ và tác động của chúng đến các mô hình ra quyết định của con người.

D Đoạn văn phân tích cách trí tuệ nhân tạo và hệ thống thực tế ảo sẽ biến đổi khả năng tăng cường trí nhớ trong tương lai.

**\*Phân tích chi tiết**

**A. The passage explores how memories shape human experience, their dynamic nature, technology's role in preservation, and future implications for consciousness:** Đúng, đoạn văn khám phá vai trò của ký ức, sự thay đổi của nó, công nghệ và ảnh hưởng của nó đối với nhận thức trong tương lai.

**B. The passage discusses how digital technologies are revolutionizing memory storage and enabling new ways of sharing personal experiences:**Mặc dù đúng, nhưng nó chỉ tập trung vào công nghệ số.

**C. The passage examines the biological processes of memory formation and their impact on human decision-making patterns:** Không đúng, đoạn văn không chủ yếu nói về các quá trình sinh học.

**D. The passage analyzes how artificial intelligence and virtual reality systems will transform future memory enhancement capabilities:** Không đúng, mặc dù có đề cập đến AI và thực tế ảo, nhưng nó không phải là nội dung chính của bài.

**Tạm Dịch Bài Đọc**

Trong bối cảnh không ngừng thay đổi của trải nghiệm con người, ký ức của chúng ta để lại dấu chân trên cát thời gian, khắc họa những con đường nối liền ngày hôm qua với chân trời ngày mai. Ký ức của chúng ta, những con đường thần kinh phức tạp lưu trữ vô số khoảnh khắc và bài học, đóng vai trò là nền tảng để chúng ta xây dựng sự hiểu biết của mình về thế giới và định hướng con đường phía trước. Những kho báu nhận thức này không chỉ lưu giữ lịch sử cá nhân của chúng ta mà còn đóng vai trò là những hướng dẫn quan trọng trong quá trình ra quyết định, ảnh hưởng đến mọi thứ, từ những lựa chọn hàng ngày đến những quyết định thay đổi cuộc sống.

Cách chúng ta xử lý và lưu trữ ký ức có ý nghĩa sâu sắc đối với hành động hiện tại và kết quả tương lai của chúng ta. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bộ não của chúng ta chủ động tái tạo ký ức mỗi khi chúng ta nhớ lại chúng, thay đổi chúng một cách tinh tế thông qua lăng kính của kiến thức và cảm xúc hiện tại của chúng ta. Sự tương tác năng động này giữa quá khứ và hiện tại tạo ra một vòng phản hồi liên tục, trong đó ký ức của chúng ta định hình nhận thức của chúng ta và những trải nghiệm hiện tại của chúng ta ảnh hưởng đến cách chúng ta ghi nhớ quá khứ. Vũ điệu phức tạp này giữa hồi ức và thực tế giúp chúng ta thích nghi với những tình huống mới trong khi vẫn duy trì ý thức về bản sắc và câu chuyện cá nhân của mình.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, sự hội tụ của ký ức và công nghệ đã mở ra những khả năng chưa từng có để lưu giữ và tiếp cận những trải nghiệm chung của chúng ta. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến hiện có thể phân tích các mẫu trong dấu chân kỹ thuật số của chúng ta, trong khi các công nghệ thực tế ảo cung cấp những cách nhập vai để tái tạo và chia sẻ ký ức. Những đổi mới này đang cách mạng hóa cách chúng ta ghi lại, lưu trữ và truyền tải kinh nghiệm của mình cho các thế hệ tương lai, thu hẹp khoảng cách giữa ký ức cá nhân và lịch sử chung một cách hiệu quả.

Khi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của ngày mai, sự kết hợp giữa ký ức và các công nghệ tương lai hứa hẹn sẽ định hình lại sự hiểu biết của chúng ta về ý thức và bản sắc. Các nhà khoa học dự đoán rằng các công nghệ mới nổi có thể sớm cho phép chúng ta nâng cao khả năng ghi nhớ tự nhiên của mình, có khả năng cho phép chúng ta nhớ lại thông tin với độ rõ nét hoàn hảo hoặc thậm chí chia sẻ ký ức trực tiếp giữa các cá nhân. Tuy nhiên, sự phát triển này đặt ra những câu hỏi quan trọng về bản chất của trải nghiệm đích thực của con người và vai trò của sự lãng quên trong việc duy trì sức khỏe tinh thần và sự phát triển cá nhân.