**HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI LUẬN VẤN ĐỀ - GIẢI PHÁP**

**CẤU TRÚC**

Bài luận vấn đề - giải pháp có thể theo một trong 2 cấu trúc sau.

**Cách 1**

1. Giới thiệu tình huống

2. Đoạn 1 = vấn đề 1 + giải pháp

3. Đoạn 2 = vấn đề 2 + giải pháp

4. Kết luận

**Cách 2**

1. Giới thiệu tình huống

2. Nêu tất cả các vấn đề

3. Nêu tất cả các giải pháp

4. Kết luận

**MỘT SỐ CẤU TRÚC THƯỜNG GẶP**

**Cách nêu vấn đề**

1. One of the most obvious/ serious problems is …

One of the most obvious problems is that cities has to suffer from traffic problems.

*Một trong những vấn nạn phổ biến đó là các thành phố đang phải đối mặt với các vấn đề về giao thông.*

2. Another problem is that …

Another problem is that sometimes public transport offers poor, slow service.

*Một vấn đề nữa là đôi khi dịch vụ giao thông công cộng nghèo nàn và chậm.*

3. Another worrying trend is …

Another worrying trend is air pollution is creased in big cities.

*Một xu hướng đáng lo ngại khác là tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao ở các thành phố lớn.*

**Cách nêu giải pháp**

1. Should/ could

The government should create more jobs for people.

*Chính phủ nên tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.*

2. The most obvious solution / answer is (for sb) to do st

The most obvious solution is for the government to build more roads.

*Giải pháp rõ rang nhất là chính phủ xây dựng thêm đường xá.*

3. One practical method in approaching the issue is to

*Một phương pháp thực tiễn giải quyết vấn đề này là…*

4. The ultimate solution often provided is

*Giải pháp tối ưu nhất thường gặp là…*

5. Steps/ measures should be taken in order to overcome the problem of ……………

Steps should be taken in order to overcome the problem of air pollution in big cities.

*Các biện pháp cần được áp dụng để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn.*

6. A further step (solution)/ another option/ one possibility/ a good idea is to…

7. To resolve/ deal with/ tackle/ improve the problem/ issue/ situation, S + V

To resolve the problem, the government should invest more in public transport.

*Để giải quyết vấn đề này, chính phủ cần đầu tư nhiều hơn vào giao thông công cộng.*

8. The problem/ issue/ situation could be resolved/ tackled/ addressed/ improved by investing in public transport.

9. By investing more in public transport, the problem/ issue/ situation can be resolved/ tackled/ addressed/ improved.

10. Một số động từ đi cùng với solution

devise/find/propose/provide and reach a solution

11. Một số tính từ đi cùng với solution

(a/an) ideal/obvious/optimal/ultimate/instant/

ingenious/ creative/practical/temporary solution

12. a solution to a problem