**ETS 2016 – TEST 02**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Please make a note \_\_\_\_\_\_\_ your customer and receipt numbers in case you need to contact us about your order.

(A) for

(B) from

**(C) of**

(D) off

**KEY C**

**Giải thích:** Cụm “Make/take a note of sb/sth”: ghi chú, ghi chép, ghi nhớ ai/cái gì

**Dịch:** Vui lòng ghi lại những lưu ý của khách hàng và số biên lai trong trường hợp bạn cần liên hệ với chúng tôi về đơn hàng của bạn.

**102.** If the person you are trying to reach does not answer the telephone, please dial “0” to speak to the \_\_\_\_\_\_\_.

**(A) operator**  
(B) operating  
(C) operate  
(D) operation

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ “the” 🡪 Điền một danh từ. Trước đó có “speak to” = nói chuyện với 🡪 điền danh từ chỉ người.

**Dịch:** Nếu người bạn cần liên hệ không trả lời điện thoại, thì hãy nhấn phím 0 để nói chuyện với tổng đài.

**103.** Because the boardroom is being painted, the meeting this afternoon will \_\_\_\_\_\_\_ in  
the conference room on the fourth floor.  
(A) have held  
(B) be holding  
(C) hold  
**(D) be held**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa ta thấy cần điền một động từ ở thể bị động, trước chỗ trống là “will” nên hình thức bị động có dạng “will + be + past participle”

**Dịch:** Bởi vì phòng họp của ban giám đốc đang được sơn, cuộc họp chiều nay sẽ được tổ chức ở phòng hội thảo tại tầng 4.

**104.** The monthly rent includes all utilities, with the \_\_\_\_\_\_\_ of telephone and cable  
charges.  
(A) excess

**(B) exception**

(C) excuse

(D) exchange

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Excess (n): sự thùa, sự quá mức, sự vượt giới hạn; số lượng vượt quá, số dư, độ dư

Exception (n): sự trừ ra, sự loại ra, sự ngoại lệ; cái trừ ra, cái cái ngoại lệ

Excuse (n): lời xin lỗi, sự biện hộ, sự bào chữa

Exchange (n): sự trao đổi, vật trao đổi

**Dịch:** Giá thuê hàng tháng bao gồm tất cả các tiện ích, ngoại trừ phí điện thoại và phí cáp.

**105.** An outside auditor will visit the factory next week to determine whether or not \_\_\_\_\_\_\_ air-quality standards are being observed.  
(A) accept  
(B) accepting  
(C) acceptance  
**(D) acceptable**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ nên điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ này.

**Dịch:** Tuần sau, một nhà kiểm toán bên ngoài sẽ đến thăm xí nghiệp để xác định các tiêu chuẩn chất lượng không khí ở mức chấp nhận có đang được theo dõi hay không.

**106.** Effective publicity helps a company keep a high profile by reminding the public of \_\_\_\_\_\_\_ most successful or innovative products.  
(A) they  
(B) them  
**(C) its**   
(D) it

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước một cụm danh từ nên điền một tính từ sở hữu.

**Dịch:** Sự quảng cáo hiệu quả giúp một công ty giữ được hình ảnh tốt thông qua việc nhắc người tiêu dùng nhớ về các sản phẩm tiên tiến và thành công nhất.

**107.** Payment of monthly parking vouchers can be made either by personal check \_\_\_\_\_\_\_ by automatic withdrawal from a bank account.  
(A) but  
(B) and  
**(C) or**  
(D) if

**KEY C**

**Giải thích:** Cấu trúc “Either … or …” hoặc cái này hoặc cái kia

**Dịch:** Việc thanh toán chứng từ đậu xe hàng tháng có thể được thực hiện thông qua séc cá nhân hoặc rút tiền tự động từ tài khoản ngân hàng.

**108.** Many problems with locks \_\_\_\_\_\_\_ by a simple repair or adjustment.  
(A) solved  
(B) could solve  
(C) can solve  
**(D) can be solved**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ chính (conjugated verb). Dịch ta thấy động từ cần điền ở thể bị động.

**Dịch:** Nhiều vấn đề với ổ khoá có thể được giải quyết đơn giản bằng cách sửa chữa hoặc điều chỉnh.

**109.** Seats will be assigned on a first-come, first- served basis, so it would be best to  
arrive no \_\_\_\_\_\_\_ than 11:00 A.M.  
**(A) later**  
(B) latest  
(C) lateness  
(D) late

**KEY A**

**Giải thích:** Sau chỗ trống có “than” – dấu hiệu của so sánh hơn. Ta cũng ghi nhớ cụm “No later than”: không trễ hơn, không muộn hơn.

**Dịch:** Chỗ ngồi sẽ được quy định dựa trên cơ sở đến trước thì được phục vụ trước, vì thế tốt nhất là đừng đến muộn hơn 11 giờ trưa.

**110.** Stewart Packaging Company plans to hire \_\_\_\_\_\_\_ workers because of the  
increased production quota this month.

(A) inclusive

**(B) additional**

(C) multiplied  
(D) serviceable

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

**Từ vựng:**

Inclusive (a): bao gồm, kể cả, tính cả

Additional (a): thêm vào, bổ sung vào

Multiplied (a): được nhân lên

Serviceable (a): có thể dùng được, thích hợp để dùng, tiện lựoi

**Dịch:** Công ty Stewart Packaging lên kế hoạch thuê thêm công nhân do hạn ngạch sản xuất tăng trong tháng này.

**111.** The company’s establishment of an on-site child care center is intended \_\_\_\_\_\_\_ encourage new parents to return to work.  
(A) which  
(B) that  
(C) for  
**(D) to**

**KEY D**

**Giải thích:**

Cấu trúc: Be intended to do sth: có ý định làm gì đó

Be intended for sb / sth: dành cho, để cho

Sau chỗ trống là động từ “encourage” nên ta chọn giới từ “to”.

**Dịch:** Việc thành lập một trung tâm chăm sóc trẻ em của công ty nhằm mục đích khuyến khích các bậc cha mẹ trẻ quay lại làm việc.

**112.** By striving to be neat, well dressed, and cheerful, our representatives can make a  
good first \_\_\_\_\_\_\_ on our clients.  
**(A) impression**  
(B) impressive  
(C) impressed  
(D) impress

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ “a” và 2 tính từ “good first”, vậy ta điền một danh từ để hoàn thiện cụm danh từ.

**Dịch:** Bằng cách cố gắng ăn mặc đẹp, gọn gàng, và niềm nở, những người đại diện của chúng tôi có thể gây ấn tượng tốt ban đầu với khách hàng của chúng tôi.

**113.** All receipts for travel expenses should be \_\_\_\_\_\_\_ to Mr. Franconi for processing  
before the end of the month.  
(A) substituted   
(B) subtracted  
(C) subjected

**(D) submitted**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Substitute (n, v): người/vật thay thế; thay thế, thế vai

Subtract (v): trừ

Subject (v): chinh phục, khuất phục, bắt phải chịu

Submit (v): đệ trình

**Dịch:** Tất cả những biên lai về chi phí đi lại nên được trình lên cho ông Franconi để xử lý trước cuối tháng.

**114.** Whichever of the five new editors seems the \_\_\_\_\_\_\_ experienced with layout  
will work with Mr. Abdellah on the special edition of the magazine.  
(A) highly  
(B) heavily  
(C) much  
**(D) most**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Bất cứ ai trong số 5 nhà biên tập mới có nhiều kinh nghiệm nhất về việc bố trí thì sẽ làm việc với ông Abdellah về ấn bản đặc biệt của tạp chí.

**115.** Because our direct marketing promotion for magazine subscriptions yielded such  
positive results last year, we plan to do it \_\_\_\_\_\_\_ this year.  
**(A) again**

(B) ever

(C) very

(D) truly

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Do việc đẩy mạnh tiếp thị trực tiếp của chúng tôi cho việc đăng kí báo dài hạn đã mang lại kết quả tích cực trong năm ngoái, nên năm nay chúng tôi dự định làm lại lần nữa.

**116.** A fine of $200 will be imposed upon any drivers \_\_\_\_\_\_\_ park illegally downtown  
during the holiday parade.  
(A) which  
(B) whose  
(C) whom  
**(D) who**

**KEY D**

**Giải thích:** Cả 4 đáp án đều là đại từ quan hệ, vậy ta hãy xem mệnh đề quan hệ còn thiếu gì. Mệnh đề quan hệ trong câu này là “\_\_\_\_\_\_\_ park illegally downtown during the holiday parade” bổ nghĩa cho danh từ “drivers”, mệnh đề này còn thiếu chủ ngữ đứng trước động từ “park”. Vậy ta điền đại từ quan hệ làm chủ ngữ thay thế cho tiền ngữ chỉ người “drivers” 🡪 Chọn Who.

**Dịch:** Phí phạt 200 đô la sẽ được áp dụng cho bất kì tài xế nào mà đỗ xe trái phép tại trung tâm thành phố trong suốt lễ diễu hành.

**117.** \_\_\_\_\_\_\_ the new computers are arriving next week, no plans have been made to  
dispose of the old ones.  
(A) Despite  
(B) When  
**(C) Although**  
(D) Whereby

**KEY C**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là một mệnh đề 🡪 Điền một liên từ có nghĩa phù hợp.

**Dịch:** Mặc dù các máy tính mới sẽ đến vào tuần sau, nhưng vẫn chưa có kế hoạch loại bỏ những máy tính cũ.

**118.** Mr. Brothet’s performance review, the department supervisor wrote that he worked  
extremely \_\_\_\_\_\_\_ and always finished his assignments on time.  
**(A) diligently**  
(B) diligence  
(C) diligent  
(D) most diligent

**KEY A**

**Giải thích:** Điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “worked”. Vì trạng từ “extremely” không bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Trong bản đánh giá năng suất làm việc của ông Brothet, người giám sát bộ phận đã viết là ông ấy đã làm việc cực kì chăm chỉ và luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng thời hạn.

**119.** The leadership conference will be held in Lanesville, which is about 50 miles from  
downtown Seattle and easily accessible \_\_\_\_\_\_\_ car or train.  
(A) in  
**(B) by**  
(C) on  
(D) at

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ chỉ phương tiện 🡪 Điền giới từ “by” để chỉ việc di chuyển bằng phương tiện gì.

**Dịch:** Hội thảo lãnh đạo sẽ được tổ chức ở Lanesville, cách trung tâm thành phố Seattle khoảng 50 dặm và có thể dễ dàng đến đó bằng xe hơi hoặc tàu hoả.

**120.** \_\_\_\_\_\_\_ to the fitness center is free for all employees and their family members.  
(A) Preparation

(B) Insertion

**(C) Admission**

(D) Imposition

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Preparation (n): sự chuẩn bị, sự sửa soạn

Insertion (n): sự lồng vào, sự gài vào, sự chèn vào

Admission (n): sự cho vào, phí để vào (một nơi nào đó); sự thu nhận, sự kết nạp

Imposition (n): sự bắt phải chịu, sự bắt tuân theo, sự đòi hỏi quá đáng

**Dịch:** Phí vào trung tâm thể dục là miễn phí đối với tất cả nhân viên và gia đình của họ.

**121.** McLellan Associates, the \_\_\_\_\_\_\_ of the two law firms, is presently advertising  
several job openings for paralegals.  
(A) largeness  
**(B) larger**  
(C) largely  
(D) large

**KEY B**

**Giải thích:** Cụm đầy đủ là “the larger (law firm) of the two law firms”, do lặp từ “law firm” nên đã được lược bỏ.

**Dịch:** McLellan Associates, hãng luật lớn hơn trong 2 hãng, hiện đang quảng cáo một vài vị trí việc làm về trợ lý luật.

**122.** Rising gas prices are cutting into our profits, so we \_\_\_\_\_\_\_ to look for alternative delivery methods.  
(A) must  
(B) should  
**(C) need**  
(D) could

**KEY C**

**Giải thích:** Cả 4 phương án đều là trợ động từ tình thái nhưng sau chỗ trống có giới từ “to”, mà chỉ có “need” đi với “to”.

**Dịch:** Giá gas tăng lên sẽ làm giảm lợi nhuận của chúng ta, vì thế chúng ta nên tìm kiếm các phương pháp vận chuyển khác để thay thế.

**123.** Due to the \_\_\_\_\_\_\_ rainfall this spring, water levels in local lakes and rivers are  
much higher than normal.  
(A) accidental

**(B) abundant**

(C) common

(D) occasional

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Accidental (a): ngẫu nhiên, tình cờ

Abudant (a): dư, thừa, quá mức, quá nhiều

Common (a): thông thường, thường thấy, phổ biến; chung

Occasional (a): theo dịp, thỉnh thoảng, từng thời kì

**Dịch:** Do lượng mưa quá nhiều trong mùa xuân này, mực nước ở các hồ và sông ở địa phương đang cao hơn nhiều so với mức bình thường.

**124.** The Eisenweg Foundation will soon \_\_\_\_\_\_\_ its funding of external scientific  
research into several new domains, including genetics and endangered languages  
(A) exalt

(B) exclaim  
(C) expel

**(D) expand**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Exalt (T.v): đề cao, đưa lên vị trí cao hơn; tán dương, tâng bốc

Exclaim (I.v): kêu lên, la lên, thốt lên

Expel (T.v): trục xuất, đuổi ra, tống ra

Expand (v): phát triển, mở rộng, trải ra, nở ra, giãn ra; tăng lên về kích thước, số lượng

**Dịch:** Tổ chức Eisenweg sẽ sớm mở rộng quỹ nghiên cứu khoa học nước ngoài vào các lĩnh vực mới, bao gồm di truyền học và các ngôn ngữ hiếm.

**125.** The vice chancellor confirmed that the individual points should be presented in \_\_\_\_\_\_\_ of relative priority.  
**(A) order**  
(B) orderly  
(C) ordering  
(D) ordered

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa 2 giới từ nên ta điền danh từ. Cũng có thể giải thích là cụm “In order of” = theo thứ tự, theo trật tự >< out of order: lộn xộn.

**Dịch:** Phó Thủ tướng đã xác nhận rằng các quan điểm cá nhân nên được trình bày theo thứ tự ưu tiên tương đối.

**126.** Working so many hours of overtime to meet the deadline has left the design staff  
feeling \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) exhaust  
**(B) exhausted**  
(C) exhausting  
(D) exhaustive

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống đứng sau động từ “feeling” và chủ từ của động từ này là “the design staff” 🡪 Điền một tính từ chỉ cảm xúc làm bổ ngữ cho chủ từ “the design staff”.

**Dịch** Làm việc quá nhiều giờ để kịp hạn chót đã khiến cho nhân viên thiết kế cảm thấy kiệt sức.

**127.** Mr. Winthrop is a dynamic, determined, and articulate person who will succeed in  
sales \_\_\_\_\_\_\_ he has limited experience in this area of the business.  
(A) already  
(B) perhaps  
(C) as far as  
(D) even though

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Anh Winthrop là một người năng động, kiên quyết, có chính kiến, người sẽ thành công trong việc bán hàng dù cho anh ấy có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh này.

**128.** Running a successful art gallery takes more than just a love of art; it also requires a  
certain business \_\_\_\_\_\_\_.  
**(A) skill**  
(B) creation

(C) progress

(D) admiration

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Việc quản lý một phòng trưng bày nghệ thuật thành công cần nhiều hơn là tình yêu nghệ thuật; nó còn đòi hỏi kĩ năng kinh doanh nhất định.

**129.** Manager Tony Lopez is in charge of unloading the merchandise \_\_\_\_\_\_\_the supply trucks arrive at the supermarket.  
**(A) when**

(B) hardly

(C) just

(D) soon

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa 2 mệnh đề nên ta điền một liên từ 🡪 Chỉ có A là liên từ, còn lại đều là trạng từ.

**Dịch:** Quản lý Tony Lopez có trách nhiệm dỡ hàng hoá khi các xe tải cung cấp hàng đến siêu thị.

**130.** Jorge was hired as an assistant manager five months ago, and \_\_\_\_\_\_\_ is now in line for a promotion.  
(A) himself  
(B) him  
(C) his  
**(D) he**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước động từ “be” nên ta điền một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ của mệnh đề phía sau liên từ “and”.

**Dịch:** Jorge đã được tuyển dụng vào vị trí quản lý trợ lý 5 tháng trước, và anh ấy hiện đang trong giai đoạn thăng chức.

**131.** Formal business attire is required in the office while more \_\_\_\_\_\_\_ dress is allowed in the workshop.  
(A) actual

**(B) casual**

(C) commercial

(D) official

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Actual (a): thật, thật sự, thực tế, có thật; hiện thời, hiện nay

Casual (a): thường, bình thường, tự nhiên, không trang trọng; tình cờ, bất chợt; không cố định, thất thường; tuỳ tiện, vô ý tứ, cẩu thả

Commercial (a): tính thương mại, tính buôn bán

Oficial (a): chính thức, trịnh trọng, theo nghi thức

**Dịch:** Việc mặc trang phục công sở nghiêm túc là một yêu cầu khi đến văn phòng trong khi được phép mặc nhiều loại trang phục thông thường tại buổi hội thảo.

**132.** Ever since Mr. Derrick joined the staff, Mr. Zapata and Ms. Coieman have \_\_\_\_\_\_\_ the marketing team for its excellent results.  
(A) to be praised  
(B) praise  
**(C) been praising**  
(D) been praised

**KEY C**

**Giải thích:** Mệnh đề trước dấu phẩy có liên từ “since” 🡪 dấu hiệu của thì hoàn thành ở mệnh đề chính 🡪 Loại A và B. Còn lại ta dịch nghĩa thì thấy chọn chủ động là phù hợp. Mặt khác, sau chỗ trống là cụm danh từ 🡪 Cụm danh từ này sẽ làm tân ngữ cho động từ ở thể chủ động.

**Dịch:** Kể từ khi ông Derrick gia nhập đội ngũ nhân viên, ông Zapât và cô Coieman đã luôn ca ngợi đội ngũ tiếp thị vì kết quả xuất sắc của họ.

**133.** Kline Biochemicals is seeking to replace a team of lab technicians with one experienced researcher who is able to handle high-level research projects \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) absently  
(B) inordinately  
**(C) independently**  
(D) elusively

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Absently (adv): lơ đãng, không chú ý

Inordinately (adv): quá chừng, quá mức, quá đáng, thất thường

Independently (adv): một cách độc lập, không phụ thuộc

Elusively (adv): khó nắm bắt

**Dịch:** Viện hoá sinh Kline đang nỗ lực thay thế đội ngũ chuyên viên phòng thí nghiệm bằng một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, người có thể giải quyết các dự án nghiên cứu cao cấp một cách độc lập.

**134.** \_\_\_\_\_\_\_severe winter weather, affected bus routes may be either redirected or temporarily suspended until the roads are cleared.  
(A) According to   
(B) In the event of  
(C) Of the following  
(D) Out of support for

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

According to (prep): theo, theo như

In the event of: trong trường hợp, nếu có

Of the following: trong số những điều sau đây

Out of support for: không hỗ trợ cho

**Dịch:** Trong trường hợp thời tiết mùa đông khắc nghiệt, các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng có thể đi đường khác hoặc tạm ngưng cho đến các con đường thông thoáng trở lại.

**135.** Employees should feel free to \_\_\_\_\_\_\_ the on-site physician as often as needed.  
**(A) consult**

(B) convert

(C) compare

(D) convince

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Consult (v): hỏi ý kiến, tham khảo ý kiến, xin tư vấn, xin lời khuyên

Convert (v): đổi, biến đổi, chuyển đổi

Compare (v): so sánh, đối chiếu

Convince (v): làm cho ai tin, làm cho ai nghe theo, thuyết phục

**Dịch:** Các nhân viên nên cảm thấy thoải mái khi tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị tại chỗ thường xuyên khi cần thiết.

**136.** Choosing \_\_\_\_\_\_\_ two very qualified candidates was not easy, but the board has asked Mr. Diego to be the International school’s next director.  
**(A) between**  
(B) within  
(C) about  
(D) along

**KEY A**

**Giải thích:** Điền một giới từ phù hợp về nghĩa.

**Dịch:** Việc lựa chọn giữa hai ứng viên rất có kinh nghiệm thật không dễ dàng, nhưng hội đồng đã chọn ông Mr. Diego làm chủ tịch tiếp theo của trường Quốc tế.

**137.** Mr. Lee takes his job \_\_\_\_\_\_\_ than his predecessor did.  
(A) serious  
(B) seriously  
**(C) more seriously**  
(D) most seriously

**KEY C**

**Giải thích:** Sau chỗ trống có “than” 🡪 dấu hiệu của so sánh hơn. Chỗ trống cần điền một trạng từ bổ nghĩa cho “take his job” 🡪 Điền dạng so sánh hơn của trạng từ.

**Dịch:** Anh Lee làm việc nghiêm túc hơn so với người tiền nhiệm của anh ấy.

**138.** The conference organizers were able to remedy the \_\_\_\_\_\_\_ logistical problems  
quite efficiently, and guests were impressed by the creative solutions they found.  
(A) vary  
**(B) various**

(C) variety  
(D) variance

**KEY B**

**Giải thích:** Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ “problems”.

**Dịch:** Những người tổ chức hội thảo đã có thể khắc phục nhiều vấn đề hậu cần khác nhau một cách khá hiệu quả, và khách mời đã ấn tượng với các giải pháp sáng tạo mà họ đưa ra.

**139.** Mrs. Johnson handled the dispute \_\_\_\_\_\_\_, by holding private discussions in her  
office.  
**(A) discreetly**   
(B) remotely  
(C) excessively  
(D) tightly

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

Discreetly (adv): thận trọng, dè dặt, kín đáo; khôn ngoan

Remotely (adv): xa xôi, xa xăm, hẻo lánh; sơ sài, qua loa

Excessively (adv): quá mức, quá chừng, quá đáng

Tightly (adv): chặt chẽ, sít sao

**Dịch:** Bà Johnson đã giải quyết tranh chấp một cách kín đáo, bằng cách tổ chức các cuộc thảo luận riêng tại văn phòng.

**140.** Mobile phones have become \_\_\_\_\_\_\_ prevalent that telecommunications companies are establishing service in areas previously thought too remote.  
(A) only  
(B) such  
**(C) so**  
(D) still

**KEY C**

**Giải thích:** Điền một trạng từ bổ nghĩa cho tính từ “prevalent”, sau chỗ trống có mệnh đề sau that (that-clause) 🡪 Điền trạng từ “so” vừa hợp nghĩa, vừa hợp cấu trúc “so + adj/adv + that + clause”: quá … đến nỗi mà ...

**Dịch:** Điện thoại di động đã trở nên quá phổ biến đến nỗi các công ty truyền thông đang thiết lập dịch vụ tại những vùng mà trước đây được cho là rất hẻo lánh.

**Part 6 – Text Completion**

***Questions 141-143 refer to the following e-mail.***

To: All head office personnel <allpersonnel@tronicaville.com>  
From: Central security <security@tronicaville.com>  
Subject: New construction

Please pass the following information on to \_\_\_\_\_\_\_ in your area who might need a  
reminder.

**141.** (A) ones  
 **(B) others**  
 (C) every  
 (D) them

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Vui lòng chuyển những thông tin sau đây đến những người khác trong khu vực của bạn, những người có thể cần một lời nhắc nhở.

In \_\_\_\_\_\_\_ for the factory expansion, the southeast section of parking lot C is now  
**142.** (A) founding  
 **(B) preparation**

(C) support

(D) provision

permanently closed.

This area will be completely fenced in, and excavation will begin shortly.

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Founding (n): sự thành lập

Preparation (n): sự chuẩn bị, sự soạn sẵn

Support (n): sự ủng hộ, sự hỗ trợ

Provision (n): điều khoản; sự cung cấp, đồ dự phòng

**Dịch:** Để chuẩn bị cho việc mở rộng xí nghiệp, khu vực phía đông nam của bãi đỗ xe C sẽ đóng cửa vĩnh viễn kể từ bây giờ. Khu vực này sẽ hoàn toàn được rào lại, và việc đào bới sẽ bắt đầu sớm.

During the construction period, delays should be expected in entering and leaving  
parking lot C. Watch for construction equipment and personnel working in the area. You  
must pay special attention to all \_\_\_\_\_\_\_ traffic signs. The locations of these signs will  
 **143.** (A) city

(B) sudden

**(C) temporary**

(D) modern

change as the workers move to different areas of the site. If you have any questions,  
please contact Marty Spencer at extension 7845.

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Trong suốt quá trình thi công, việc ra vào bãi đỗ xe C có thể bị chậm trễ. Hãy chú ý đến các thiết bị xây dựng và những người làm việc tại khu vực. Bạn phải đặc biệt chú ý đến tất cả biển báo giao thông tạm thời. Vị trí của những biển báo này sẽ thay đổi khi công nhân di chuyển đến các khu vực khác của công trình. Nếu bạn có thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Marty Spencer tại số máy lẻ 7845.

***Questions 144-146 refer to the following article.***

**Wellness in the Workplace**

\_\_\_\_\_\_\_ health care costs remain an issue of great concern for many employers. People  
**144.** **(A) Increasing**

(B) Duplicate

(C) Advancing

(D) Reciprocal

are working more hours, and at the same time, medical costs are rising, so it makes sense to promote wellness, says Morris Hsiu, health services coordinator for Greenview Marketing in Kelowna, British Columbia.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa và kết hợp với nội dung của câu sau.

**Từ vựng:**

Increasing (a): tăng lên, tăng thêm, gia tăng

Duplicate (n, a, v): bản sao, vật giống hệt; làm giống hệt, sao y bản

Advancing (a): tiên tiến, tiến bộ; tiến về trước, tiến lên, thăng tiến

Reciprocal (a): lẫn nhau, qua lại, đôi bên

**Dịch:** Chi phí chăm sóc sức khoẻ gia tăng vẫn còn là một vấn đề đáng quan tâm của nhiều nhà tuyển dụng. Hiện giờ người ta đang làm việc nhiều giờ hơn, và tại cùng một thời điểm, chi phí y tế cũng đang tăng lên, vì thế việc nâng cao sức khoẻ là có ý nghĩa nhất định, phát biểu bởi Morris Hssiu, phối hợp viên của Tiếp thị Greenview tại Kelowna, British Columbia.

“It costs less to build and staff a gym than it does to pay for health care, train new staff or hire temporary staff to take over when someone becomes ill \_\_\_\_\_\_\_ stress or overwork.”

**145.** **(A) due to**  
 (B) of  
 (C) since  
 (D) more than

At Greenview, as at other companies, employees who use the gym are more relaxed and  
productive and spend fewer days away from work due to illness, thus saving the company  
money.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** “Việc xây dựng và lập đội ngũ nhân viên phòng gym thì tốn kém ít hơn so với việc chi trả chăm sóc sức khoẻ, đào tạo nhân viên mới hay là thuê nhân viên tạm thời để đảm nhiệm công việc khi mà ai đó bị bệnh do căng thẳng hay làm việc ngoài giờ.”

Hsiu recommends that companies start with small steps to \_\_\_\_\_\_\_ encourage good

**146.** (A) acting  
 (B) activity  
 **(C) actively**  
 (D) active

health. Some suggestions from Hsiu include bringing in instructors to provide classes in  
stretching or aerobics and hiring nutrition consultants for diet information.

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước động từ “encourage” nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Hsiu đề xuất rằng các công ty nên bắt đầu từ những bước nhỏ để tích cực nâng cao sức khoẻ. Một vài đề nghị từ Hsiu bao gồm nhờ người hướng dẫn các lớp kéo dãn cơ hoặc thể dục nhịp điệu và thuê cố vấn dinh dưỡng để cung cấp thông tin về việc ăn kiêng.

***Questions 147-149 refer to the following e-mail.***

To: [employees@marquandmedia.com](mailto:employees@marquandmedia.com)  
From: [hr@marquandmedia.com](mailto:hr@marquandmedia.com)  
Subject: Workplace Tech Awards

The Awards Committee is seeking nominations for the second annual Workplace Technology Awards. These awards recognize employees whose innovative use of  
technology has improved the productivity of their department. Each winner will receive a  
certificate and $1,000.  
Employees can be nominated by coworkers, supervisors, or administrators, \_\_\_\_\_\_\_ only  
 **147.** (A) also   
 (B) until

(C) instead   
 **(D) although**

full-time employees are eligible.

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Các nhân viên có thể được đề cử bởi đồng nghiệp, người giám sát, hoặc người quản trị, tuy nhiên chỉ có nhân viên làm việc toàn thời gian là đủ điều kiện.

Nominations should include the name and department of the nominee, a list of technical skills, and \_\_\_\_\_\_\_ of the innovative application of technology in the workplace.  
 **148.** (A) evident  
 (B) evidently  
 **(C) evidence**  
 (D) evidential

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau liên từ “and”, trước “and” là danh từ “skills” nên ta điền một danh từ để phù hợp cấu trúc song song.

**Dịch:** Việc đề cử bao gồm tên và phòng ban của người được đề cử, một danh sách các kĩ năng chuyên môn, và chứng nhận về việc ứng dụng sáng tạo trong công nghệ ở nơi làm việc.

Please send nominations to Dave Salazar at Box 354224 by April 15. The Awards  
Committee, which consists of board members, shareholders, and department  
leaders, \_\_\_\_\_\_\_ all nominations.  
 **149.** (A) reviewed  
 (B) has reviewed  
 (C) will be reviewed  
 **(D) will review**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa ta thấy việc duyệt qua các ứng viên chưa xảy ra nên ta chọn thì tương lai thể chủ động.

**Dịch:** Vui lòng gửi danh sách đề cử cho Dave Salazar tại hộp thư 354224 trước ngày 15 tháng Tư. Hội đồng Trao giải, bao gồm thành viên hội đồng quản trị, các cổ đông, và các trưởng phòng, sẽ duyệt qua những danh sách đề cử.

***Questions 150-152 refer to the following article.***

**Young Designer Showcase**

Trends Unlimited is promoting its Young Designer Showcase to meet the needs of the  
changing fashion market. The fashion industry in India is witnessing a revolution. Currently, the fashion shows and garment fairs are \_\_\_\_\_\_\_ by a few top designers and a  
 **150.** **(A) dominated**  
 (B) avoided   
 (C) invited   
 (D) displayed

handful of brands.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Dominate (v): điều khiển, điều hành, nắm quyền, thống trị; áp đảo, trội hơn, ưu thế hơn

Avoid (v): tránh, tránh khỏi, tránh xa

Invite (v): mời

Display (v): trưng bày, bày ra, bài trí; bộc lộ, thể hiện

**Dịch:** Hiện tại, một số nhà thiết kế hàng đầu và một ít các thương hiệu đang chiếm ưu thế tại các buổi biểu diễn thời trang và hội chợ may mặc.

However, a new crop of designers is \_\_\_\_\_\_\_ to challenge the established and   
 **151.** (A) eagerly  
 **(B) eager**  
 (C) eagerness  
 (D) more eager

conventional industry leaders.

**KEY B**

**Giải thích:** Cụm “Be eager to do sth”: khao khát, háo hức làm gì

**Dịch:** Tuy nhiên, một nhóm các nhà thiết kế mới đang háo hức muốn thử thách những người dẫn đầu ngành công nghiệp truyền thống và có bề dày này.

Young Designer Showcase will provide a place for these young creative designers to \_\_\_\_\_\_\_ their talents.  
 **152.** (A) attract

**(B) exhibit**

(C) perform

(D) deliver

The products on display will range from high-fashion dresses to jewelry and accessories.  
The event will attract fashion-conscious consumers as well as bulk-buying agents of  
international labels looking for original concepts.

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

Attract (v): thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn

Exhibit (v) ~ show: phô diễn, phô bày, bày tỏ, biểu lộ, bộc lộ

Perform (v) ~ do: thực hiện, thi hành, biểu diễn, trình diễn

Deliver (v): giao (hàng), vận chuyển, phân phối

**Dịch:** Phòng trưng bày của các nhà thiết kế trẻ sẽ là một nơi cho các nhà thiết kế trẻ sáng tạo bộc lộ tài năng của mình.