|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỀ CHUẨN MINH HỌA SỐ 42**  ***(Đề thi có 05 trang****)* | **KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022**  **Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH**  *Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề*  *--------------------------* |

**Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………………………**

**Số báo danh:....................................................................................................................**

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

**Question 1: A.** inspired **B.** subscribed **C.** finished **D.** welcomed

**Question 2: A.** lunch **B.** fun **C.** much **D.** push

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

**Question 3: A.** comment **B.** provide **C.** offer **D.** measure

**Question 4: A.** performance **B.** tradition **C.** paradise **D.** amazement

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

**Question 5:** Mr. Smith’s very interested in our plan, \_\_\_\_\_\_\_ ?

**A.** hasn’t he **B.** wasn’t he **C.** doesn’t he **D.** isn’t he

**Question 6:** Vietnam \_\_\_\_\_\_\_ as a destination in Yoshihide’s first overseas trip as Japanese prime minister in October 2020.

**A.** chooses **B.** chose **C.** was choosing **D.** was chosen

**Question 7:** She accused the company \_\_\_\_\_\_\_ causing injuries to countless citizens, as well as for damage done to the environment.

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

**Question 8:** The more waste water factories discharge, \_\_\_\_\_\_\_ the environment becomes.

**A.** polluted **B.** the more polluted **C.** most polluted **D.** the most polluted

**Question 9:** Anna was attracted by the young man driving a \_\_\_\_\_\_\_ car.

**A.** racing modern Japanese **B.** modern Japanese racing

**C.** modern racing Japanese **D.** Japanese modern racing

**Question 10:** When Fiona came home, her mother \_\_\_\_\_\_\_ meal in the kitchen.

**A.** was preparing **B.** is preparing **C.** prepared **D.** prepares

**Question 11:** Some students failed the university entrance examination \_\_\_\_\_\_\_ lack of careful preparation.

**A.** because of **B.** because **C.** though **D.** in spite of

**Question 12:** Alisa will have written two academic essays \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** by the time you’re back **B.** when you were back

**C.** as soon as you had been back **D.** after you had been back

**Question 13:** \_\_\_\_\_\_\_ the academic reference to the recruiter, she took a trip to London to relax.

**A.** Submitted **B.** Having been submitted

**C.** To submit **D.** Having submitted

**Question 14:** Densely \_\_\_\_\_\_\_ neighborhoods and the low quality of infrastructure in the area are really considerable challenges to the government.

**A.** population **B.** populated **C.** overpopulation **D.** populating

**Question 15:** As Linda’s alarm clock did not \_\_\_\_\_\_\_, she arrived at the airport late.

**A.** turn off **B.** put off **C.** send off **D.** go off

**Question 16:** The athlete failed in his last \_\_\_\_\_\_\_ to break the world record.

**A.** trial **B.** attempt **C.** effort **D.** experience

**Question 17:** Daley forgot that few natives choose to \_\_\_\_\_\_\_ a PhD degree, while many from Asian countries do so.

**A.** pursue **B.** admire **C.** chase **D.** desire

**Question 18:** Many Asians are treated like second-class citizens, which makes them feel like a \_\_\_\_\_\_\_ out of water.

**A.** shark **B.** fish **C.** prawn **D.** shrimp

**Question 19:** Josh was stung by a \_\_\_\_\_\_\_ of bees when he was lost in the jungle.

**A.** school **B.** hive **C.** pride **D.** flock

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

**Question 20:** I was offered to work for IBM, but I **rejected**.

**A.** refused **B.** accepted **C.** admitted **D.** disagreed

**Question 21:** Although Jackson was one of the most **prominent** candidates, he was eliminated from the interview process.

**A.** noticeable **B.** aggressive **C.** ordinary **D.** impolite

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

**Question 22:** He was sentenced to prison because he was involved in **illicit** drug trade.

**A.** legal **B.** lawless **C.** moral **D.** supported

**Question 23:** Joe **didn’t bat an eyelid** when she was informed that she had failed the competition.

**A.** was deeply disappointed **B.** was very excited

**C.** was extremely angry **D.** was so surprised

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

**Question 24:** David: “How long does it take to get to the post office from here?” - Tom: “\_\_\_\_\_\_\_”

**A.** There’s a bus every fifteen minutes.

**B.** I’m driving to the post office this afternoon.

**C.** No more than thirty minutes, if the traffic is light.

**D.** It costs fifteen cents by car.

**Question 25:** Tim: “I think requiring students to wear school uniforms is necessary.”

David: “ \_\_\_\_\_\_\_. A school uniform spares students from worrying about not having the latest fashions.”

**A.** It’s my pleasure **B.** I can’t agree with you more

**C.** I don’t agree **D.** I don’t like wearing uniforms

***Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the following numbered blanks.***

According to a study about long-term sleeping habits of teens, about 30 percent of the teens had bedtimes later than 11:30 p.m. on school days and 1:30 a.m. in the summertime. This group was unable to meet their recommended 9 hours of sleep during the school year. **(26)** \_\_\_\_\_\_\_, these teens had lower GPA scores than their peers and more reported behavioural problems. Teenagers have a natural circadian tendency towards becoming night owls once they hit adolescence. Many have difficulty falling early enough to get the full nine hours of sleep that they need to feel fully rested. Extracurricular activities and schoolwork **(27)** \_\_\_\_\_\_\_ with teens’ desires to have extra free time at the end of the day may also keep teens from getting to bed on time. Even the use of electronics, such as smartphones, computers, and videogames is also a factor.

There’s a rising movement to push forward the start times to better (**28)** \_\_\_\_\_\_\_ teenagers’ sleep needs. Many parents across the country, along with advocacy groups have led the charge. The group contends that public middle and high schools should start at 8 a.m. at the earliest. The tendency to stay up late and sleep in fades during early adulthood for (**29)** \_\_\_\_\_\_\_ people. The people **(30)** \_\_\_\_\_\_\_ remain night owls often face similar disadvantages over their careers.

(Adapted from *https://sleepeducation.org*)

**Question 26:**  **A.** However **B.** Moreover **C.** As a result **D.** In contrast

**Question 27:**  **A.** combined **B.** acquainted **C.** disappointed **D.** annoyed

**Question 28:** **A.** accommodate **B.** provide **C.** secure **D.** stimulate

**Question 29:** **A.** much **B.** many **C.** little **D.** every

**Question 30:** **A.** who **B.** which **C.** whose **D.** what

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

**Question 31:** Peter had turned off the heater before he has left for class last night.

**A B C D**

**Question 32:** Using the new software, parents will be able to keep track of his children’s behaviour

**A B C**

on the Internet.

**D**

**Question 33:** Excavations in several mounds and villages have revealed an ancient community that had

**A B**

been laying under later reconstructions of the city of Babylon.

**C D**

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

**Question 34:** She last talked to Joanna three years ago.

**A.** She hasn't talked to Joanna for three years.

**B.** She didn't talk to Joanna three years ago.

**C.** She has talked to Joanna for three years.

**D.** She is used to talking to Joanna for three years.

**Question 35:** “Why don’t you have your sister do the washing-up?”, Kate said.

**A.** Kate wanted to know the reason why I didn’t have my sister do the washing-up.

**B.** Kate suggested that I should have my sister do the washing-up.

**C.** Kate accused me of not having my sister do the washing-up.

**D.** Kate insisted on having my sister do the washing-up.

**Question 36:** It's not obligatory for customers to go on the trips organized by the hotel.

**A.** Customers ought to go on trips organized by the hotel.

**B.** Customers mustn’t go on trips organized by the hotel.

**C.** Customers don't have to go on trips organized by the hotel.

**D.** Customers might go on trips organized by the hotel.

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

**Question 37:** He was not an expert on computer technology. Therefore, he did not invest in any computer companies.

**A.** Provided he were an expert on computer technology, he would invest in some computer companies.

**B.** He wishes he was investing in some computer companies now.

**C.** Had he been an expert on computer technology, he would invest in some computer companies now.

**D.** If he had been an expert on computer technology, he would have invested in some computer companies.

**Question 38:** TV news programs are informative. People are better informed now.

**A.** Had it not been for TV news programs, people wouldn’t have been better informed.

**B.** Never have people been so well informed as they are now, thanks to TV news programs.

**C.** Not until people had been well informed was TV news programs more informative.

**D.** No sooner had TV news programs been informative than people were better informed.

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

In the era of modernization and globalization, more people want to possess famous brand name cars, clothes and other items. This trend may be explained by the high quality of these products as well as consumers’ extreme desire to be successful in life. Many reasons can be given to explain the rapid increase in the number of clients using famous brands. People purchase brand name products because top-ranked labels often have a luxurious, sophisticated and unique appearance. Such products can not only give the owners a strong sense of confidence towards other people but also bring them chances to present their prosperity and social status. High-class products, such as Rolex watches or Louis Vuitton handbags, are also usually made by high-skilled craftsmen and of excellent quality, which would allow the owners of these items to enjoy using them for many years without paying money for repairs.

Some people purchase a well-known brand not because they need it but because it is **trendy**. For example, lots of young middle-class people spend a great deal of money which might be equal to three times of their average monthly salaries on the latest model of iPhone when their old phones are still perfectly functional. This may put **their** future financial security at risk. More people purchasing goods from famous brands can bring drawbacks to the business world. The rise of dominant brand names can be a factor leading to monopoly as large companies will attempt to dominate and finally wipe out smaller rivals to maintain their positions.

(Adapted from *http://globalchange.edu.vn/*)

**Question 39:** What could be the best title for the passage?

**A.** Secrets Behind Famous Brand Names in Digital Age

**B.** Branding in the Age of Social Media: Promising Land

**C.** Acclaimed Brands: Reasons Why People Crave for

**D.** Vulnerable Consumers: The Social Impact of Branding on Youngsters

**Question 40:** According to paragraph 1, people prefer to own high-class products, such as Rolex watches, because they are \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** only intended for the rich and long-lasting for many years without repairs

**B.** elegant and of superb quality products made by high-gifted skilled workers.

**C.** luxurious products made by people who were born in the traditional craft village.

**D.** of high-class products that are only afforded by people of middle class.

**Question 41:** The word “**trendy**” in paragraph 2 is closest in meaning to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** classy **B.** fashionable **C.** luxurious **D.** outdated

**Question 42:** The word “**their**” in paragraph 2 refers to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** goods’ **B.** young middle-class people’s

**C.** famous brands’ **D.** old phones’

**Question 43:** According to the passage, which of the following is NOT true?

**A.** Famous brand name products tend to be aesthetic rather than durable.

**B.** Purchasing famous brand products has negative impacts on the business in the world.

**C.** Some people crave for the most recent model of iPhone even when their old phones are entirely useful.

**D.** People believe that top brand name products represent their social hierarchy.

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

The Covid-19 pandemic has reshaped our personal relationships in unprecedented ways, forcing us to live closer together with some people and further apart from others. Both in China, which was the first country in the world to go into full lockdown when the virus emerged there, and in Hong Kong – the virus has been brought under control and life has returned to some semblance of normality. But the pandemic has left some cracks in family relationships.

Most notably the high-pressure environment of **confinement**, combined with the financial stress brought about by a Covid-19 burdened economy, has led to a rise in marital conflict. This is most evident in a spike in divorce rates. In the city of Xi’an in northwest China’s Shanxi province, marriage registration offices saw an unprecedented number of divorce requests when they re-opened in March. And it would seem that in more extreme cases, these conflicts arising during lockdown have led to a surge in cases of domestic violence. In Hubei province, the heart of the initial outbreak, reported cases of domestic violence increased threefold since the pandemic started.

In Beijing, the women’s rights NGO Equality reported a surge in calls to its helpline on issues of domestic violence, after lockdown measures were **implemented** throughout the country in early February. In Hong Kong, Harmony House, a domestic violence prevention centre and shelter, the number of admissions to the centre rose from 10 in January to 40 in April. Although Hong Kong hasn’t gone into full lockdown, pandemic stress, the pressures of working from home, school closures, social isolation…have caused a rise in abusive behaviours in families.

Another challenge that families are facing is the increased burden of care as a result of quarantine measures and home-schooling situations. Often, women end up shouldering a greater burden, given typically unequal divisions in household labour, according to Choi. Women spend 2.5 times more time on unpaid care work than men in China, and this will have long-term implications on women’s ability to participate in the workforce. “Women workers might be disproportionately affected by Covid-19 related layoffs,” said Choi, both because women have to stay at home and take care of **their** families, but also because both in China and Hong Kong, women are more likely to be employed in the retail sector, including restaurants, hotels and airlines, which have been hit heaviest by the pandemic.

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

**Question 44:** Which best serves as the title for the passage?

**A.** Family Ties and Pandemics: Red Alert Worths Noticing

**B.** Social Distancing and Stigma: Are We Flexible Enough?

**C.** New Normal for Families after Full Lockdown

**D.** Family Communication in the COVID-19 Pandemic

**Question 45:** The word “**confinement**” in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** quarantine **B.** freedom **C.** ease **D.** boundary

**Question 46:** In paragraph 2, the divorce rate is on the rise due to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** the lockdown and financial burden **B.** misunderstanding between the couples

**C.** lack of ability to resolve conflicts **D.** space limitation when being isolated

**Question 47:** The word “**implemented**” in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** imposed **B.** rejected **C.** absorbed **D.** investigated

**Question 48:** The word “**their**” in paragraph 4 refers to \_\_\_\_\_\_\_

**A.** men’s **B.** women’s **C.** workers’ **D.** divisions’

**Question 49:** Which of the following is NOT mentioned, according to the passage?

**A.** The Coronavirus pandemic has restructured our own connections remarkably.

**B.** After making efforts to reduce domestic violence, the government eventually made a go of it.

**C.** In China, women carry more burden than men due to inequitable divisions in family work.

**D.** China is considered to be the first country to impose full quarantine on its own country.

**Question 50:** Which of the following can be inferred from the passage?

**A.** Without monetary weight brought about by the pandemic, couples wouldn't break up.

**B.** China is considered to be the country affected most adversely by the pandemic.

**C.** The pandemic exerts a disastrous impact on the relationship among family members.

**D.** The Covid-19 pandemic is the root of the domestic conflicts which never have existed before.

**---THE END---**

**HƯỚNG DẪN GIẢI**

**Question 1:**

**A.** inspired /ɪn'spaɪəd/: gây ấn tượng

**B.** subscribed /səb'skraɪbd/: quyên góp

**C.** finished /' fɪn,ɪʃt/: hoàn thành

**D.** welcomed /'wel-kəmd/

**=> Chọn đáp án C**

**Question 2:**

**A.** lunch /lʌntʃ/ (n): bữa ăn trưa

**B.** fun /fʌn/ (adj): vui vẻ

**C.** much /mʌtʃ/: nhiều

**D.** push /pʊʃ/ (v): đẩy

**Chọn đáp án D**

**Question 3:**

**A.** comment /'kɒm.ent/ (v): bình luận

**B.** provide /prə'vaɪd/ (v): cung cấp

**C.** offer /'ɒf.ər/ (v): đưa ra

**D.** measure /'meʒ.ər/ (v): đo lường

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

**Chọn đáp án B**

**Question 4:**

**A.** performance /pə'fɔ:.məns/ (n): sự trình diễn, biểu diễn

**B.** tradition /trə'dɪʃ.ən/ (n): truyền thống

**C.** paradise /'pær.ə.daɪs/ (n): thiên đường

**D.** amazement /ə'meɪz.mənt/ (n): bất ngờ

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

**Chọn đáp án C**

**Question 5:**

**Câu hỏi đuôi (Tag question):**

Câu hỏi đuôi là câu xác nhận/ bày tỏ dưới dạng một "câu hỏi nhỏ" ở cuối câu, được sử dụng khi muốn yêu cầu một sự xác nhận.

Positive - Negative statement

Negative - Positive Statement

**Tạm dịch:** Ông Smith rat hứng thú với kế hoạch của chúng ta, có đúng không?

**=> Chọn đáp án D**

**Question 6:**

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: in (time) (trong quá khứ)

**Tạm dịch:** Việt Nam được chọn là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Yoshihide với tư cách là thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10 năm 2020.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 7:**

**Cấu trúc:** accuse somebody of doing something: cáo buộc ai làm gì

**Tạm dịch:** Cô ấy cáo buộc công ty gây ra thương tổn cho vô số cư dân, cũng như là sự phá hoại gây ra đối với môi trường.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 8:**

**So sánh kép (Double comparison):**

The (more) + adj/adv (so sánh) + S +V(e/es)/tobe, the (more) + adj/adv (so sánh) + S + v(e/es)/tobe

**Tạm dịch:** Các nhà máy xả rác thải nước càng nhiều, môi trường càng bị ô nhiễm.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 9:**

**Trật tự tính từ:** Opinion - Size - Age - Color - Origin - Material - Purpose

**Tạm dịch:** Anna bị thu hút bởi người đàn ông trẻ lái chiếc xe đua hiện đại của Nhật.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 10:**

**Thì quá khứ tiếp diễn:**

Diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ nhưng có hành động khác chen vào.

S + was/were + V-ing when S + V2/V-ed

**Tạm dịch:** Khi Fiona về nhà, mẹ cô ấy đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp.

**Chọn đáp án A**

**Question 11:**

**Cấu trúc:**

because + clause: bởi vì

though + clause: mặc dù

in spite of + noun/noun phrase: mặc dù

because of + noun/noun phrase: vì

**Tạm dịch:** Vài học sinh rớt kì thi đại học vì thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 12:**

**Thì tương lai hoàn thành (Perfect future tense):**

Dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc trong tương lai.

S + will + have + V3/V-ed + by the time/when + S + v(s/es)

**Tạm dịch:** Alisa sẽ viết xong hai bài luận học thuật khi bạn quay lại.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 13:**

**Rút gọn mệnh đề trạng ngữ:**

Khi hành động trong mệnh đề trạng ngữ xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính, ta có thế rút gọn mệnh đề trạng ngữ thành “having + V3/V-ed”

**Tạm dịch:** Sau khi nộp tài liệu tham khảo học thuật cho nhà tuyển dụng, cô ấy đã đi du lịch London đế thư giãn.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 14:**

**A.** population (n): dân số **B.** populated (adj): có người ở

**C.** overpopulation (n): dân số đông đúc **D.** populating (V-ing)

**Tạm dịch:** Dân cư đông đúc và chất lượng cơ sở hạ tầng thấp ở khu vực thật sự là một thử thách đối với chính phủ.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 15:**

**A.** turn off: tắt

**B.** put off: hoãn

**C.** send off: gửi thư

**D.** go off: reng, báo chuông (đồng hồ)

**Tạm dịch:** Vì chuông báo đồng hồ của Linda không reng, cô ấy đã đến sân bay muộn.

**=> Chọn đáp án D**

**Question 16:**

**Cấu trúc:**

fail/succeed in your attempt: thất bại/thành công trong nỗ lực

**Tạm dịch:** Người vận động viên thất bại trong nỗ lực cuối cùng để phá vỡ kỷ lục thế giới.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 17:**

**Cấu trúc:**

**A**. pursue (v): theo đuổi, nỗ lực làm gì **B.** admire (v): ngưỡng mộ

**C.** chase (v): đuổi theo **D.** desire (v): khao khát, mong muốn

**Tạm dịch:** Daley quên rằng rất ít người bản địa chọn theo đuổi bằng Tiến sĩ, trong khi nhiều người châu À lại làm như vậy.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 18:**

**Cấu trúc:** be/feel like a fish out of water: cảm thấy không thoải mái vì không thuộc về nơi này

**Tạm dịch:** Nhiều người châu Á bị đối xử như người yếu thế trong xã hội, điều khiến họ cảm thấy không thoải mái.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 19:**

**Cấu trúc:**

flock (n): đàn, bầy (cừu, dê, chim...)

pride (n): đàn (sư tử)

school (n): đàn (cá, cá voi, cá heo...)

hive (n): tổ (ong)

**Tạm dịch:** John bị đốt bởi một tổ ong khi đi lạc trong rừng.

**=> Chọn đáp án B**

**Question 20:**

**A.** refused: từ chối **B.** accepted: chấp nhận

**C.** admitted: thừa nhận reject (v): từ chối **D.** disagreed: không đồng ý

**Tạm dịch:** Tôi được đề nghị làm việc cho IBM, nhưng tôi đã từ chối.

**Chọn đáp án A**

**Question 21:**

**A.** noticeable (adj): gây chú ý **B.** aggressive (adj): hung bạo

**C.** ordinary (adj): bình thường **D.** impolite (adj): bất lịch sự

prominent (adj): nổi bật, sáng giá

**Tạm dịch:** Mặc dù Jackson là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, anh ấy đã bị loại khỏi vòng phỏng vấn.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 22:**

**A.** legal (adj): hợp pháp

**B.** lawless (adj): vô luật pháp

**C.** moral (adj): đạo đức

**D.** supported: được ủng hộ

illicit (adj): phi pháp

**Tạm dịch:** Anh ấy bị bỏ tù vì liên quan đến mua bán thuốc nghiện trái phép.

**Chọn đáp án A**

**Question 23:**

**A.** was deeply disappointed: thất vọng cực kì

**B.** was very excited: rat hứng khởi

**C.** was extremely angry: cực kì giận dữ

**D.** was so surprised: rat bat ngờ

not bat an eyelid: không một chút bất ngờ

**Tạm dịch:** Joe không một chút bất ngờ khi cô ấy được thông báo rằng cô ấy đã rớt kì thi.

**Chọn đáp án D**

**Question 24:**

**A.** Có một chuyến xe bus mồi 15 phút.

**B.** Tôi đang chạy đến bưu điện chiều này.

**C.** Không quá 30 phút, nếu giao thông không đông đúc.

**D.** Nó tốn 15 cents đi bằng xe hoi.

**Tạm dịch:**

David: “Từ đây đến bưu điện mất bao lâu?”

Tom: “Không quá 30 phút, nếu giao thông không đông đúc.”

**=> Chọn đáp án C**

**Question 25:**

**A.** Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

**B.** Tôi rất đồng ý.

**C.** Tôi không đồng ý.

**D.** Tôi không thích mặc đồng phục.

**Tạm dịch:**

Tim: “Tôi nghĩ việc yêu cầu học sinh mặc đồng phục là cần thiết.”

David: “Tôi rất đồng ý. Đồng phục ngăn học sinh khỏi lo lắng về việc không sở hữu thời trang mới nhất.”

**=> Chọn đáp án B**

**Question 26:**

**A.** However: tuy nhiên **B.** Moreover: hon the

**C.** As a result: kết quả là **D.** In contrast: tương phản

**Tạm dịch:** According to a study about long-term sleeping habits of teens, about 30 percent of the teens had bedtimes later than 11:30 p.m. on school days and 1:30 a.m. in the summertime. This group was unable to meet their recommended 9 hours of sleep during the school year. As a result, these teens had lower GPA scores than their peers and more reported behavioural problems. (*Theo một nghiên cứu về thói quen ngủ dài hạn của thanh thiếu niên, khoảng 30% thanh thiếu niên có thời gian đi ngủ muộn hơn 11g30 tối vào những ngày đi học và 1g30 sáng vào thời gian hè. Nhóm này không thể đáp ứng khuyến nghị ngủ 9 tiếng trong suốt năm học. Kết quả là, những thanh thiếu niên này có điểm GPA thấp hơn những bạn bè đồng trang lứa và có những vấn đề hành vi được báo cáo nhiều hơn.)*

**Chọn đáp án C**

**Question 27:**

**A.** combined + with: kết hợp với **B.** acquainted + with: quen với ai

**C.** disappointed: gây thất vọng **D.** annoyed: làm phiền

**Tạm dịch:** Teenagers have a natural circadian tendency towards becoming night owls once they hit adolescence. Many have difficulty falling early enough to get the full nine hours of sleep that they need to feel fully rested. Extracurricular activities and school work combined with teens’ desires to have extra free time at the end of the day may also keep teens from getting to bed on time. *(Thanh thiếu niên có xu hướng sinh học tự nhiên về việc trở thành cú đêm khi họ ở tuổi vị thành niên. Nhiều người thấy khó ngủ đủ sớm để ngủ đủ 9 tiếng cái mà họ cần để cảm thấy hoàn toàn nghỉ ngơi khôi phục. Hoạt động ngoại khóa và việc học ở trường kết hợp với ước muốn của thanh thiếu niên để có thêm thời gian rảnh vào cuối ngày có thể ngăn họ lên giường đúng giờ.)*

**=> Chọn đáp án A**

**Question 28:**

**A.** accommodate (v): đáp ứng **B.** provide (v): cung cap

**C.** secure (v): bảo vệ **D.** stimulate (v): kích thích

**Tạm dịch:**

There’s a rising movement to push forward the start times to better accommodate teenagers’ sleep needs. Many parents across the country, along with advocacy groups have led the charge. The group contends that public middle and high schools should start at 8 a.m. at the earliest. *(Ngày càng có nhiều hành động nhằm đẩy nhanh thời gian bắt đầu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngủ của thanh thiếu niên. Nhiều phụ huynh trên khắp cả nước, cùng với các nhóm vận động đã nỗ lực cố gắng. Nhóm này cho rằng các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập nên bắt đầu sớm nhất lúc 8 giờ sáng.)*

**=> Chọn đáp án A**

**Question 29:**

**A.** much: nhiều (+danh từ không đếm được) **B.** many: nhiều (+danh từ đếm được)

**C.** little: ít (+danh từ không đếm được) **D.** every: mỗi

**Tạm dịch:** The tendency to stay up late and sleep in fades during early adulthood for many people. *(Xu hướng thức khuya và ngủ không sâu trong suốt thời tuổi trẻ có ở nhiều người.)*

**Chọn đáp án B**

**Question 30:**

**A.** who: người mà **B.** which: cái mà **C.** whose: của ai đó **D.** what: cái gì

**Tạm dịch:** The people who remain night owls often face similar disadvantages over their careers. *(Người mà tiếp tục làm cú đêm thường đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc.)*

**Chọn đáp án A**

**DỊCH BÀI:**

Theo một nghiên cứu về thói quen ngủ dài hạn của thanh thiếu niên, khoảng 30% thiếu niên có thời gian đi ngủ muộn hơn 1 lg30 tối vào những ngày đi học và lg30 sáng vào thời gian hè. Nhóm này không thể đáp ứng khuyến nghị ngủ 9 tiếng trong suốt năm học. Kết quả là, những thanh thiếu niên này có điểm GPA thấp hơn những bạn bè đồng trang lứa và có những nhiều vấn đề hành vi được báo cáo. Thanh thiếu niên có xu hướng sinh học tự nhiên về việc trở thành cú đêm khi họ ở tuổi vị thành niên. Nhiều người thấy khó ngủ đủ sớm để ngủ đủ 9 tiếng cái mà họ cần để cảm thấy hoàn toàn nghỉ ngơi khôi phục. Hoạt động ngoại khóa và việc học ở trường kết hợp với ước muốn của thanh thiếu niên để có thêm thời gian rảnh vào cuối ngày có thể ngăn họ lên giường đúng giờ. Thậm chí việc sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và máy chơi game cũng là một nhân tố.

Ngày càng có nhiều hành động nhằm đẩy nhanh thời gian bắt đầu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngủ của thanh thiếu niên. Nhiều phụ huynh trên khắp cả nước, cùng với các nhóm vận động đã nỗ lực cố gắng. Nhóm này cho rằng các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập nên bắt đầu sớm nhất lúc 8 giờ sáng. Xu hướng thức khuya và ngủ không sâu trong suốt thời tuổi trẻ có ở nhiều người. Người mà tiếp tục làm cú đêm thường đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc.

**Question 31:**

last night: dùng cho thì quá khứ đơn

**Sửa:** has left => left

**Tạm dịch:** Peter đã tắt máy sưởi trước khi đến lớp vào tối qua.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 32:**

**Sửa:** his => their

**Tạm dịch:** Dùng phần mềm mới, phụ huynh có thể theo dõi hành vi của con mình trên Internet.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 33:**

Lay - laid - laid (v): đặt, để

Lie - lay - lain (v): nam

**Sửa:** laying => lying

**Tạm dịch:** Các cuộc khai quật ở một số gò đất và làng mạc đã cho thấy một cộng đồng cổ đại nằm dưới những tái cấu trúc thành phố của Babylon.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 34:**

Cô ấy nói chuyện lần cuối với Joanna vào 3 năm trước.

**A.** Cô ấy đã không nói chuyện với Joanna được 3 năm.

**B.** Cô ấy đã không nói chuyện với Joanna 3 năm trước.

**C.** Cô ấy đã nói chuyện với Joanna được 3 năm.

**D.** Cô ấy thường nói chuyện với Joanna 3 năm.

**Cấu trúc:** S + have/has + not + V3/V-ed + for (time): ai đã không làm gì trong bao lâu

= S + last + V2/V-ed + (time) ago

**=> Chọn đáp án A**

**Question 35:**

“Sao bạn không đế em bạn rửa chén?”, Kate nói.

**A.** Kate muốn biết lí do vì sao tôi đã không đế em tôi rửa chén.

**B.** Kate đề nghị tôi nên để em tôi rửa chén.

**C.** Kate cáo buộc tôi vì đã không để em tôi rửa chén.

**D.** Kate nài nỉ tôi để em tôi rửa chén.

**Cấu trúc:** Why don’t you + clause: câu đề nghị

suggest + (that) + S + should + V: đề nghị ai nên làm gì

accuse somebody of (not) having done something: cáo buộc ai đã làm gì

insist on + V-ing: nài nỉ, khăng khăng làm gì

**Câu cầu khiến (causative form):**

have someone do something: khiến ai đó làm gì đó

**=> Chọn đáp án B**

**Question 36:**

Điều này là không bắt buộc đối với khách hàng để tham gia chuyến đi tổ chức bởi khách sạn.

**A.** Khách hàng nên tham gia chuyến đi tổ chức bởi khách sạn.

**B.** Khách hàng nên tham gia chuyến đi tổ chức bởi khách sạn.

**C.** Khách hàng không phải tham gia chuyến đi tổ chức bởi khách sạn.

**D.** Khách hàng có thể tham gia chuyến đi tổ chức bởi khách sạn.

**Cấu trúc:**

It’s + (not) + adj (obligatory, necessary,...) + (for somebody) + to V: điều này là .. .để ai đó làm gì

**=> Chọn đáp án C**

**Question 37:**

Anh ấy không phải là chuyên gia về công nghệ máy tính. Do đó, anh ấy đã không đầu tư vào bất kì công ty máy tính nào.

**A.** Nếu anh ấy là chuyên gia về công nghệ máy tính, anh ấy sẽ đầu tư vào các công ty máy tính.

**B.** Anh ấy ước mình đang đầu tư vào vài công ty máy tính.

**C.** Nếu anh ấy đã là chuyên gia về công nghệ máy tính, anh ấy đã đầu tư vào vài công ty máy tính hiện giờ.

**D.** Nếu anh ấy đã là chuyên gia về công nghệ máy tính, anh ấy đã đầu tư vào vài công ty máy tính.

**Cấu trúc:**

Provided + (that) + clause: nếu...

S + wish + S + was/were/V2/V-ed: ước chuyện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

**Câu điều kiện:**

Loại 2: If + S + V2/V-ed/was/were, S + would/could + V: ước chuyện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Loại 3: If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed => điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ

Hỗn hợp loại 2+3: If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + V (inf) => điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả ảnh hưởng đến hiện tại

**=> Chọn đáp án D**

**Question 38:**

Chương trình tin tức TV rất bổ ích. Mọi người bây giờ đang nắm thông tin tốt hơn.

**A.** Nếu không có chương trình tin tức TV, mọi người đã không nắm thông tin tốt hơn.

**B.** Chưa bao giờ mọi người nắm thông tin tốt như bây giờ, nhờ vào chương trình tin tức TV.

**C.** Mãi đến khi mọi người đã nắm thông tin tốt thì chương trình tin tức TV mới bổ ích hơn.

**D.** Ngay khi chương trình tin tức TV bố ích hơn thì mọi người đã nắm thông tin tốt hơn.

**Cấu trúc:**

No sooner + TĐT (Auxiliary) + S + V... + than + S + V...: ngay khi … thì

Đảo ngữ: Not until + clause / time phrase + trợ động từ / to be + S + V-infinitive: mãi cho đến khi

**Câu điều kiện:**

Loại 3:

Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could + have + V3/V-ed = If it hadn’t been for....

**=> Chọn đáp án B**

**Question 39:**

Đâu là tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn?

**A.** Bí mật phía sau những thương hiệu nổi tiếng trong thời đại kỹ thuật số

**B.** Xây dựng thương hiệu trong thời kỳ truyền thông xã hội: vùng đất hứa hẹn

**C.** Thương hiệu nổi tiếng: lý do tại sao mọi người khao khát

**D.** Người tiêu dùng nhạy cảm: ảnh hưởng xã hội của xây dựng thương hiệu ở giới trẻ

Đọc cả bài để suy ra đáp án.

**=> Chọn đáp án C**

**Question 40:**

Theo đoạn 1, mọi người thích dùng những sản phẩm cao cấp, như đồng hồ Rolex, vì chúng

**A.** chỉ nhắm đến người giàu và dùng được nhiều năm mà không cần sửa chữa.

**B.** là sản phẩm thanh lịch và có chất lượng tuyệt vời được thực hiện bởi những người thợ lành nghề có năng khiếu.

**C.** là sản phẩm xa xỉ làm bởi những người sinh ra trong những ngôi làng thủ công truyền thống.

**D.** là sản phẩm cao cấp chỉ có thể được đáp ứng bởi tầng lớp trung lưu.

**Thông tin:** High-class products, such as Rolex watches or Louis Vuitton handbags, are also usually made by high-skilled craftsmen and of excellent quality, **which would allow the owners of these items to enjoy using them for many years without paying money for repairs.** *(Những sản phẩm cao cấp, như đồng hồ Rolex hoặc túi Louis Vuitton, thường được làm từ những người thợ thủ công tay nghề cao và có chất lượng vượt trội, điều cho phép người sở hữu chúng thỏa thích sử dụng nhiều năm mà không cần trả tiền sửa chữa.)*

**=> Chọn đáp án A**

**Question 41:**

Từ “**trendy**” trong đoạn 2 có nghĩa gần nhất với từ \_\_\_\_\_\_.

**A.** classy (adj): thời thượng

**B.** fashionable (adj): thời trang

**C.** luxurious (adj): sang trọng

**D.** outdated (adj): lỗi thời

trendy (adj): xu hướng

**=> Chọn đáp án B**

**Question 42:**

Từ “**their**” trong đoạn 2 đề cập đến \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** goods’: của hàng hóa

**B.** young middle-class people’s: của những người trẻ tầng lớp trung lưu

**C.** famous brands’: của những thương hiệu nổi tiếng

**D.** old phones’: của những điện thoại cũ

**Thông tin:** For example, lots of **young middle-class people** spend a great deal of money which might be equal to three times of their average monthly salaries on the latest model of iPhone when their old phones are still perfectly functional. This may put **their** future financial security at risk*. (Ví dụ, nhiều người trẻ ở tầng lớp trung lưu trả rất nhiều tiền khoảng 3 lần lương tháng trung bình của họ cho một mẫu Iphone mới nhất khi điện thoại cũ của họ vẫn vận hành hoàn hảo.)*

**=> Chọn đáp án B**

**Question 43:**

Theo đoạn văn, điều nào sau đây không đúng?

**A.** Những sản phẩm thương hiệu nổi tiếng thường có tính thẩm mỹ nhiều hơn là tính bền.

**B.** Mua những sản phẩm thương hiệu nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến kinh doanh trên thế giới.

**C.** Vài người khao khát có mẫu Iphone mới nhất thậm chí khi điện thoại cũ của họ vẫn hoàn toàn hữu dụng.

**D.** Mọi người tin rằng sản phẩm thương hiệu nổi tiếng đại diện cho địa vị xã hội của họ.

**Thông tin:**

+ More people **purchasing goods from famous brands can bring drawbacks to the business world.** *(Nhiều người hơn mua hàng từ những nhãn hiệu nổi tiếng có thể mang đến bất lợi cho thế giới kinh doanh.)*

=> B đúng

+ For example, lots of **young middle-class people spend a great deal of money** which might be equal to three times of their average monthly salaries **on the latest model of iPhone when their old phones are still perfectly functional.** (Ví dụ, nhiều người trẻ ở tầng lớp trung lưu trả rất nhiều tiền khoảng 3 lần lương tháng trung bình của họ cho một mẫu Iphone mới nhất khi điện thoại cũ của họ vẫn vận hành hoàn hảo.)

=> C đúng

+ Such products can not only give the owners a strong sense of confidence towards other people but also **bring them chances to present their prosperity and social status.** (Những sản phẩm này không những có thế mang đến cho chủ sở hữu một thái độ tự tin so với người khác mà còn mang đến cho họ cơ hội để thể hiện sự giàu có và địa vị xã hội.)

=> D đúng

+ High-class products, such as Rolex watches or Louis Vuitton handbags, are also usually made by high-skilled craftsmen and of **excellent quality,** which would allow the owners of these items to enjoy **using them for many years without paying money for repairs.** (Những sản phẩm cao cấp, như đồng hồ Rolex hoặc túi Louis Vuitton, thường được làm từ những người thợ thủ công tay nghề cao và có chất lượng vượt trội, điều cho phép người sở hữu chúng thỏa thích sử dụng nhiều năm mà không cần trả tiền sửa chữa.)

=> A sai

=> **Chọn đáp án A**

**DỊCH BÀI:**

Trong kỉ nguyên hiện đại hóa và toàn cầu hóa, nhiều người muốn sở hữu những chiếc xe, quần áo và những đồ vật của thương hiệu nổi tiếng. Xu hướng này có thể giải thích bằng chất lượng cao của những sản phẩm này cũng như khao khát mãnh liệt trở nên thành công trong cuộc sống của người tiêu dùng. Nhiều lí do có thể được đưa ra để giải thích cho sự tăng lên về số lượng khách hàng dùng thương hiệu nổi tiếng. Mọi người mua sản phẩm thương hiệu nổi tiếng vì những nhãn hàng tốp đầu thường có vẻ ngoài sang trọng, tinh tế và độc đáo. Những sản phẩm này không những có thể mang đến cho chủ sở hữu một thái độ tự tin so với người khác mà còn mang đến cho họ cơ hội để thể hiện sự giàu có và địa vị xã hội. Những sản phẩm cao cấp, như đồng hồ Rolex hoặc túi Louis Vuitton, thường được làm từ những người thợ thủ công tay nghề cao và có chất lượng vượt trội, điều cho phép người sở hữu chúng thỏa thích sử dụng nhiều năm mà không cần trả tiền sửa chữa.

Vài người mua một nhãn hiệu nổi tiếng không phải vì họ cần nó mà vì nó là xu hướng. Ví dụ, nhiều người trẻ ở tầng lớp trung lưu trả rất nhiều tiền khoảng 3 lần lương tháng tiling bình của họ cho một mẫu Iphone mới nhất khi điện thoại cũ của họ vẫn vận hành hoàn hảo. Điều này có thể khiến an toàn tài chính tương lai của họ gặp nguy cơ. Nhiều người hơn mua hàng từ những nhãn hiệu nổi tiếng có thể mang đến bất lợi cho thế giới kinh doanh. Sự tăng lên các nhãn hiệu ưu thế có thể là yếu tố dẫn đến sự độc quyền vì các công ty lớn sẽ cố gắng chiếm un thế và loại bỏ các đối thủ nhỏ hơn để duy trì vị trí.

**Question 44:**

Đâu là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn?

**A.** Mối quan hệ gia đình và đại dịch: Báo động đỏ đáng chú ý

**B.** Giãn cách xã hội và sự kì thị: Chúng ta đã linh hoạt đủ chưa?

**C.** Bình thường mới cho những gia đình sau lệnh đóng cửa.

**D.** Giao tiếp gia đình trong đại dịch Covid-19.

Đọc cả bài để suy ra đáp án.

**=> Chọn đáp án A**

**Question 45:**

Từ “**confinement’** trong đoạn 1 có nghĩa gần nhất với từ \_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** quarantine (n): sự cách li **B.** freedom (n): sự tự do

**C.** ease (n): sự dễ chịu **D.** boundary (n): rào cản

confinement (n): sự giam cầm, sự hạn chế

**=> Chọn đáp án A**

**Question 46:**

Trong đoạn 2, tỷ lệ ly hôn đang gia tăng vì \_\_\_\_\_.

**A.** lệnh đóng cửa và gánh nặng tài chính **B.** hiểu lầm giữa những cặp đôi

**C.** thiếu khả năng giải quyết xung đột **D.** hạn chế khoảng cách khi bị giãn cách

**Thông tin:**

Most notably the **high-pressure environment of confinement, combined with the financial stress** brought about by a Covid-19 burdened economy, **has led to a rise in marital conflict.** This is most evident in a spike in divorce rates. *(Đặc biệt là môi trường áp lực cao của sự hạn chế, cùng với áp lực tài chính gây ra bởi nền kinh tế chịu gánh nặng Covid-19, đã dẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn trong hôn nhân. Điều này thể hiện rõ nhất ở tỷ lệ ly hôn tăng đột biến.)*

**=> Chọn đáp án A**

**Question 47:**

Từ “**implemented**” trong đoạn 3 có nghĩa gần nhất với từ \_\_\_\_\_\_.

**A.** imposed: áp đặt, áp dụng **B.** rejected: từ chối

**C.** absorbed: hấp thụ **D.** investigated: điều tra

implement (v): thực hiện, áp dụng

**=> Chọn đáp án A**

**Question 48:**

Từ “**their’** trong đoạn 4 đề cập đến \_\_\_\_\_\_\_.

**A.** men’s: của những nam giới **B.** women’s: của nữ giới

**C.** workers’s: của người lao động **D.** divisions’: của sự phân chia

**Thông tin: “Women** workers might be disproportionately affected by Covid-19 related layoffs,” said Choi, both because women have to stay at home and take care of **their** families, but also because both in China and Hong Kong, women are more likely to be employed in the retail sector, including restaurants, hotels and airlines, which have been hit heaviest by the pandemic. *(“Lao động nữ có thể bị ảnh hưởng không đồng đều bởi Covid-19 liên quan đến sự sa thải”, Choi nói, không chỉ vì phụ nữ phải ở nhà chăm sóc gia đình, mà còn vì cả ở Trung Quốc và Hồng Kông, phụ nữ thường làm việc ở các lĩnh vực bán lẻ, bao gồm nhà hàng, khách sạn và hàng không, những cái bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.)*

**=> Chọn đáp án B**

**Question 49:**

Điều nào sau đây không được đề cập, theo đoạn văn?

**A.** Đại dịch Coronavirus đã tái thiết lập mối liên kết của chúng ta một cách đáng kể.

**B.** Sau khi nỗ lực giảm bạo lực gia đình, chính phủ cuối cùng cũng cố gắng làm nó thành công.

**C.** Ở Trung Quốc, phụ nữ gánh vác nhiều gánh nặng hơn nam giới vì phân chia công việc nhà không đồng đều.

**D.** Trung Quốc được xem là quốc gia đầu tiên áp dụng cách li hoàn toàn đất nước.

**Thông tin:**

**+ The Covid-19 pandemic has reshaped our personal relationships in unprecedented ways,** forcing us to live closer together with some people and further apart from others. *(Đại dịch Covid-19 đã định hình lại mối quan hệ cá nhân của chúng ta theo cách chưa từng thấy, bắt buộc chúng ta sống chung gần với vài người và xa những người khác.)*

=> A đúng

+ Often, **women end up shouldering a greater burden,** given typically unequal divisions in household labour, according to Choi. *(Phụ nữ thường kết thúc với việc gánh vác gánh nặng lớn hơn, tiêu biểu là sự phân chia việc nhà không đồng đều, theo Choi.)*

**=> C** đúng

**+ Both in China, which was the first country in the world to go into full lockdown** when the virus emerged there, and in Hong Kong - the virus has been brought under control and life has returned to some semblance of normality. But the pandemic has left some cracks in family relationships. *(Cả Ở Trung Quốc, là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh đóng cửa khi virus xuất hiện ở đó, và ở Hồng Kông - virus đã được kiểm soát và cuộc sống đã trở lại trạng thái ổn định.)*

=> D đúng

**=> Chọn đáp án B**

**Question 50:**

Điều nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn?

**A.** Nếu không có gánh nặng đồng tiền gây ra bởi đại dịch, những cặp đôi đã không chia tay.

**B.** Trung Quốc được xem là quốc gia chịu ảnh hưởng khủng khiếp nhất bởi đại dịch.

**C.** Đại dịch gây ra một ảnh hưởng tàn phá cho mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình.

**D.** Đại dịch Covid-19 là nguồn gốc của mâu thuẫn gia đình cái mà chưa bao giờ xuất hiện trước đây.

**Thông tin:**

Most notably the high-pressure environment of confinement, combined with the **financial stress brought about by a Covid-19 burdened economy, has led to a rise in marital conflict.** *(Đặc biệt là môi trường áp lực cao của sự hạn chế, cùng với áp lực tài chính gây ra bởi nền kinh tế chịu gánh nặng Covid-19, đã dẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn trong hôn nhân.)*

**=> Chọn đáp án A**

**DỊCH BÀI:**

Đại dịch Covid-19 đã định hình lại mối quan hệ cá nhân của chúng ta theo cách chưa từng thấy, bắt buộc chúng ta sống chung gần với vài người và xa những người khác. Cả ở Trung Quốc, là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh đóng cửa khi virus xuất hiện ở đó, và ở Hồng Kông - virus đã được kiểm soát và cuộc sống đã trở lại trạng thái ổn định. Nhưng đại dịch đã để lại những khoảng trống trong mối quan hệ gia đình.

Đặc biệt là môi trường áp lực cao của sự hạn chế, cùng với áp lực tài chính gây ra bởi nền kinh tế chịu gánh nặng Covid-19, đã dẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn trong hôn nhân. Điều này thể hiện rõ nhất ở tỷ lệ ly hôn tăng đột biến. Tại thành phố Tây An ở tỉnh Sơn Tây phía bắc của Trung Quốc, các văn phòng đăng ký kết hôn đã chứng kiến số lượng yêu cầu ly hôn chưa từng có khi họ mở cửa lại vào tháng 3. Và trong nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn, những xung đột tăng lên trong suốt thời gian đóng cửa đã dẫn đến sự tăng đột biến trường hợp bạo lực gia đình. Ỏ tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của cuộc bùng phát ban đầu, đã báo cáo các trường hợp bạo lực gia đình tăng 3 lần kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Ở Bắc Kinh, tổ chức phi chính phủ về quyền phụ nữ bình đẳng báo cáo số lượng cuộc gọi đến đường dây trợ giúp của tổ chức này về các vấn đề bạo lực gia đình tăng vọt, sau khi lệnh đóng cửa được áp dụng ở cả nước vào đầu tháng 2. Ở Hồng Kông, tổ chức Harmony House, một trung tâm và nơi trú ẩn về phòng chống bạo lực gia đình, số lượng được nhận vào trung tâm đã tăng từ 10 vào tháng 1 đến 40 vào tháng 4. Mặc dù Hồng Kông không áp dụng lệnh đóng cửa hoàn toàn, nhưng áp lực đại dịch, áp lực làm việc xa nhà, đóng cửa trường học và giãn cách xã hội... đã gây ra sự gia tăng các hành vi bạo lực trong gia đình.

Một thử thách khác đó là các gia đình đang đối mặt với gánh nặng chăm sóc vì kết quả của biện pháp cách ly và tình trạng dạy học ở nhà. Phụ nữ thường kết thúc với việc gánh vác gánh nặng lớn hơn, tiêu biểu là sự phân chia việc nhà không đồng đều, theo Choi. Phụ nữ dành thời gian cho công việc chăm sóc không được trả lương nhiều hơn 2,5 lần so với nam giới ở Trung Quốc và điều này sẽ có tác động lâu dài đến khả năng tham gia vào lực lượng lao động của họ. “Lao động nữ có thể bị ảnh hưởng không đồng đều bởi Covid-19 liên quan đến sự sa thải”, Choi nói, không chỉ vì phụ nữ phải ở nhà chăm sóc gia đình, mà còn vì cả ở Trung Quốc và Hồng Kông, phụ nữ thường làm việc ở các lĩnh vực bán lẻ, bao gồm nhà hàng, khách sạn và hàng không, những cái bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.