**ETS 2016 – TEST 05**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** If you have any questions about Maxiel Corporation’s services, please visit \_\_\_\_\_\_\_ Web site.  
(A) we  
(B) us  
**(C) our**  
(D) ourselves

**KEY C**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là danh từ nên ta điền tính từ sở hữu.

**Dịch:** Nếu bạn có câu hỏi nào về dịch vụ của tập đoàn Maxiel, vui lòng ghé thăm trang web của chúng tôi.

**102.** Tickets to \_\_\_\_\_\_\_ the variety show and the comedy show can now be purchased at special group rates.  
(A) what  
**(B) both**  
(C) and  
(D) with

**KEY B**

**Giải thích:** Cấu trúc “Both … and …”: cả cái này lẫn cái kia

**Dịch:** Vé xem chương trình giải trí và chương trình hài kịch bây giờ có thể được mua với mức giá đặc biệt theo nhóm.

**103.** The \_\_\_\_\_\_\_ of the Municipal Park Restoration Project was announced yesterday by the local hospitality association.  
(A) completed  
(B) completes  
**(C) completion**  
(D) complete

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ và trước giới từ nên điền danh từ.

**Dịch:** Việc hoàn thành Dự án Cải tạo Công viên Công cộng đã được công bố hôm qua bởi hiệp hội mến khách địa phương.

**104.** The loan application process at Palau BayBank is very \_\_\_\_\_\_\_.  
**(A) efficient**  
(B) efficiency  
(C) efficiently  
(D) efficiencies

**KEY A**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là “be + trạng từ” nên ta điền tính từ.

**Dịch:** Quy trình đề nghị vay vốn tại Palau BayBank rất hiệu quả.

**105.** Highly \_\_\_\_\_\_\_ craftspeople are needed for the renovation and repair of the plumbing systems.  
(A) turned  
**(B) skilled**  
(C) mended

(D) natured

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

Turned: đổi (hướng, vị trí); trở nên, trở thành; chuyển đổi

Skilled (a):khéo léo, lành nghề, có năng lực

Mended: sửa chữa

Natured: tự nhiên, bản chất

**Dịch:** Việc sửa chữa và nâng cấp hệ thống ống nước đòi hỏi những thợ thủ công lành nghề.

**106.** The Rio Blue jacket comes with a specially shaped pocket that prevents loose coins from \_\_\_\_\_\_\_ out.  
(A) drop

(B) drops

(C) dropped  
**(D) dropping**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau giới từ “from” nên ta điền danh từ hoặc danh động từ (Gerund), trong 4 phương án không có danh từ mà chỉ nó danh động từ “dropping” nên ta chọn D.

**Dịch:** Áo khoác Rio Blue đi kèm với túi có hình dạng đặc biệt mà có thể ngăn không cho tiền xu rơi ra.

**107.** Most residents of Vilica rely \_\_\_\_\_\_\_ agriculture for their livelihood.  
**(A) on**  
(B) from  
(C) into  
(D) of

**KEY A**

**Giải thích:** Rely on sb/sth: dựa vào, cậy vào, nhờ vào ai/cái gì

**Dịch:** Hầu hết dân cư ở Vilica dựa vào nông nghiệp để mưu sinh.

**108.** Mr. Schweizer has worked under my \_\_\_\_\_\_\_ as an editorial assistant for the past  
five years.  
(A) supervise  
(B) supervises  
(C) supervised  
**(D) supervision**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau tính từ sở hữu và trước giới từ nên ta điền danh từ.

**Dịch:** Ông Mr. Schweizer đã làm việc dưới sự giám sát của tôi với vai trò là trợ lý biên tập trong 5 năm qua.

**109.** Marburg Electro Company is \_\_\_\_\_\_\_ to report a significant increase in profits for  
the year.  
(A) earned  
(B) outgrown  
**(C) expected**  
(D) risen

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Earn (v): kiếm được (tiền), giành được (phần thưởng, sự khen ngợi)

Outgrown (v): phát triển nhanh hơn, trở nên lớn hơn, to hơn

Expect (v): mong chờ, mong đợi, chờ đợi, kì vọng, dự kiến, nghĩ rằng

Rise (v): nhô lên, nổi lên; trỗi dậy; mọc (mặt trời)

**Dịch:** Công ty Marburg Electro được dự kiến là sẽ báo cáo một sự gia tăng lợi nhuận đáng kể trong năm nay.

**110.** Participation in the Louisville Business Workshops is \_\_\_\_\_\_\_ to all business  
owners.  
**(A) open**  
(B) opener  
(C) opens  
(D) openly

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau “be” và trước giới từ nên ta điền tính từ.

Dịch: Việc tham gia các buổi hội thảo kinh doanh Louisville là danh cho tất cả các chủ doanh nghiệp.

**111.** All products on \_\_\_\_\_\_\_ in the store window are available at reduced prices.  
(A) example  
**(B) display**  
(C) measure  
(D) assembly

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Example (n): ví dụ, thí dụ; mẫu, gương mẫu; cái để làm gương, noi gương

Display (n): sự trưng bày, sự phô bay, sự bày ra; sự biểu lộ, sự bộc lộ

Measure (n): sự đo lường, thước đo, cái để đo; cách xử trí, biện pháp

Assembly (n): hội đồng, nhóm người; cuộc họp, sự tụ tập; sự lắp ráp

**Dịch:** Tất cả sản phẩm trưng bày trong tủ kính có thể được mua với mức giá thấp.

**112.** Unlike traditional book publishers, P-Gram Books focuses \_\_\_\_\_\_\_ on producing  
audiobooks that can be downloaded from the Internet.  
**(A) exclusively**  
(B) exclusive  
(C) exclusives  
(D) exclusivity

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau động từ thường và giới từ của động từ này đi theo cụm nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Không giống nhưng những nhà xuất bản sách truyền thống, P-Gram Books chỉ tập trung vào việc sản xuất những cuốn sách nghe mà có thể được tải về từ mạng.

**113.** The rear seats in the new Omaha Motors family car can be folded \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) before  
**(B) forward**  
(C) nearly  
(D) only

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Ghế sau trong mẫu xe hơi dành cho gia đình mới của Omaha Motors có thể được gập về phía tước.

**114.** Mr. Uemura declined to \_\_\_\_\_\_\_ on rumors about how many medicines the drug  
manufacturer had in development.  
(A) commenting  
(B) commentary  
**(C) comment**  
(D) comments

**KEY C**

**Giải thích:** Cấu trúc Decline + to-infinitive: từ chối, khước từ làm gì

**Dịch:** Ông Uemura đã từ chối bình luận về các tin đồn về việc có bao nhiêu loại thuốc mà nhà sản xuất thuốc đã phát triển.

**115.** Job seekers are advised to avoid discussing confidential business knowledge  
acquired \_\_\_\_\_\_\_ working for former employers.

(A) even  
(B) beside  
**(C) while**  
(D) throughout

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Những người tìm việc được khuyên là nên tránh bàn luận về những kiến thức kinh doanh bí mật có được khi làm việc cho chủ cũ.

**116.** Before leaving the Hakodate assembly facility, each unit is carefully checked \_\_\_\_\_\_\_ imperfections.  
(A) like  
**(B) for**  
(C) to  
(D) among

**KEY B**

**Giải thích:**

Check (sth) for sth: kiểm tra (cái gì) để tìm ra/phát hiện ra cái gì

Check with sb = Ask sb

**Dịch:** Trước khi rời khỏi cơ sở lắp ráp Hakodate, mỗi món hàng được kiểm tra cẩn thận xem có sai sót gì không.

**117.** Audiris, a chemical produced by Laken Biotech, has \_\_\_\_\_\_\_ to be an effective  
fertilizer for apple trees.  
(A) proved  
(B) attended  
(C) searched  
(D) examined

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Prove (v): chứng tỏ, chứng minh, cho thấy

Attend (v): tham gia, tham dự, có mặt, hiện diện; phục vụ, phục dịch; chú ý, để ý

Search (v): tìm kiếm, khám xét, lục soát, thăm dò, điều tra

Examine (v): kiểm tra, khảo sát, thẩm tra, nghiên cứu

**Dịch:** Audiris, một hoá chất được sản xuát bởi Laken Biotech, đã cho thấy là một phân bón hiệu quả cho cây táo.

**118.** Recent sales figures contrast \_\_\_\_\_\_\_ with those prior to the launch of Lido Foods’ aggressive advertising campaign.  
(A) sharp  
(B) sharper  
**(C) sharply**  
(D) sharpness

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau động từ thường và giới từ của động từ này đi theo cụm nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Số liệu bán hàng gần đây trái ngược hẳn so với số liệu trước khi ra mắt chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Lido Foods.

**119.** The license for the trial version of Exi 2.0 software is valid for the 30-day period  
immediately \_\_\_\_\_\_\_ the date of issue.  
(A) will follow  
(B) follows  
(C) followed  
**(D) following**

**KEY D**

**Giải thích:** Điền giới từ để tạo thành trang ngữ chỉ thời gian.

**Dịch:** Giấy phép dành cho phiên bản thử nghiệm của phần mềm Exi 2.0 có hiệu lực trong vòng 30 ngày ngay sau ngày phát hành.

**120.** Frequent changes in the market make it hard for stereo equipment producers to  
anticipate demand with much confidence \_\_\_\_\_\_\_ precision.  
(A) nor  
(B) than  
**(C) or**  
(D) but

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Những thay đổi thường xuyên trên thị trường khiến cho các nhà sản xuất thiết bị âm thanh gặp khó khăn trong việc dự đoán nhu cầu một cách tự tin hơn hay là chính xác hơn.

**121.** An extended \_\_\_\_\_\_\_ of rainy weather would be favorable news to the farmers in  
the Challeys Valley.  
(A) motion  
(B) position  
(C) breadth  
**(D) period**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Motion (n): sự vận động, sự chuyển động, sự di động; sự đề nghị, sự kiến nghị

Position (n): vị trí, chỗ, địa thế, tư thế

Breadth (n): bề ngang, bề rộng

Period (n): giai đoạn, thời kì, khoảng (thời gian)

**Dịch:** Một thời kì mưa nhiều hơn sẽ là tin tốt cho các nông dân ở thung lũng Challeys.

**122.** OE Furniture Company is \_\_\_\_\_\_\_ to providing contemporary furniture at old-fashioned prices.  
(A) dedication  
(B) dedicates  
**(C) dedicated**  
(D) dedicating

**KEY C**

**Giải thích:** Cấu trúc Be dedicated to (doing) sth: tận tâm, tận tuỵ, chuyên tâm về việc gì

**Dịch:** Công ty Nội thất OE chuyên về việc cung cấp đồ nội thất hiện đại với giá của nội thất cũ.

**123.** The accounting department will \_\_\_\_\_\_\_ a retirement reception for Mr. Jiles next Wednesday at 4:00 P.M.  
**(A) hold**  
(B) raise  
(C) happen  
(D) regard

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Bộ phận kế toán sẽ tổ chức một buổi tiệc về hưu dành cho ông Jiles vào thứ Tư tuần tới lúc 4 giờ chiều.

**124.** While offering similar vacation packages, travel agencies may charge \_\_\_\_\_\_\_ different prices.  
**(A) markedly**  
(B) marked  
(C) marks  
(D) marking

**KEY A**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là tính từ + danh từ nên ta có thể điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ hoặc trang từ bổ nghĩa cho tính từ. Dịch nghĩa ta thấy điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ phù hợp hơn.

**Dịch:** Mặc dù cung cấp các gói đi nghỉ tương tự nhau, các đại lý du lịch có thể tính phí với mức giá khác nhau một cách rõ rệt.

**125.** Please note that products ordered from Herb Emporium Online will not be shipped \_\_\_\_\_\_\_ full payment is received.  
(A) within  
**(B) until**  
(C) during  
(D) inside

**KEY B**

Giải thích: Chỗ trống nằm giữa 2 mệnh đề nên ta điền liên từ. Trogn 4 phương án chỉ có B là liên từ.

**Dịch:** Vui lòng chú ý rằng các sản phẩm được đặt hàng từ Herb Emporium Online sẽ không được chuyển đến cho tới khi toàn bộ khoản thanh toán được gửi.

**126.** Aliflora, Inc. grows fifty varieties of roses \_\_\_\_\_\_\_ and is now the second largest exporter in the region.  
(A) commerce  
(B) commercial  
**(C) commercially**  
(D) commercials

**KEY C**

**Giải thích:** Điền trạng từ bổ nghĩa cho mệnh đề trước liên từ and. Không điền danh từ để tạo thành cụm danh từ sau giới từ “of” vì không hợp nghĩa.

**127.** Researchers at Gasnite Company have developed an improved method of \_\_\_\_\_\_\_ fuel from industrial waste materials.  
(A) extraction  
(B) extracts  
(C) extracted  
**(D) extracting**

**KEY D**

**Giải thích:** Sau giới từ “of” là danh từ hoặc danh động từ. Nếu điền A để tạo thành cụm danh từ “extraction fuel” thì không có nghĩa. Nên ta điền một Gerund, danh từ “fuel” làm tân ngữ của Gerund này.

**Dịch:** Các nhà nghiên cứu tại công ty Gasnite đã phát triển một phương pháp cải thiện việc trích xuất nhiên liệu từ các chất thải công nghiệp.

**128.** \_\_\_\_\_\_\_ inexpensive, most batteries available today will last much longer than those produced a decade ago.  
(A) Nevertheless   
**(B) However**  
(C) Anyway   
(D) Yet

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Dù cho chúng không đắt, nhưng hầu hết các loại pin hiện nay đều có tuổi thọ lâu hơn so với các loại pin được sản xuất từ 10 năm trước.

**129.** The Yunof brand of teas, \_\_\_\_\_\_\_ entered the market in Norway only three years  
ago, is already among the top five best-selling brands.  
(A) when  
(B) who  
(C) where  
**(D) which**

**KEY D**

**Giải thích:** Đoạn nằm giữa 2 dấu phẩy là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “The Yunof brand of teas”. Mệnh đề quan hệ này thiếu một đại từ quan hệ làm chủ ngữ vì chỗ trống nằm trước động từ entered 🡪 Điền đại từ quan hệ làm chủ ngữ thay thế cho vật.

**Dịch:** Nhãn hiệu trà Yunof, chỉ mới xuất hiện trên thị trường Na uy 3 năm trước, đã nằm trong nhóm 5 năm thương hiệu bán chạy nhất.

**130.** The afternoon \_\_\_\_\_\_\_ includes a trip to the Mitchell Art Museum and a tour of  
Ostar Island.  
(A) duration  
**(B) schedule**  
(C) organization  
(D) correspondence

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Duration (U.n): khoảng thời gian, thời lượng

Schedule (n): bảng kế hoạch, thời gian biểu, lịch trình

Organization (n): tổ chức, cơ quan; sự tổ chức, sự cấu tạo, sự cơ cấu

Correspondence (n): thư từ; sự trao đổi thư từ; sự tương ứng

**Dịch:** Lịch trình buổi chiều bao gồm một chuyến đi đến Bảo tàng Nghệ thuật Mitchell và chuyến tham quan đảo Ostar

**131.** Most reports suggest that Hahm Plastic Corporation is currently deciding \_\_\_\_\_\_\_ to open new offices in Jeju City.  
**(A) whether**  
(B) since  
(C) whereas  
(D) if

**Giải thích:** Dịch nghĩa

Ta thấy sau chỗ trống là một cụm theo sau động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive phrase). Cả 4 phương án đều có thể là liên từ, tuy nhiên chỉ có liên từ whether là có thể được theo sau bởi một to-infinitive phrase với điều kiện chủ ngữ của mệnh đề dẫn và mệnh đề sau whether (whether-clause) là một.

Ví dụ:

**We**’re not sure whether **we**’ll stay here for dinner or (we’ll) go somewhere else.

Vì chủ ngữ của mệnh đề dẫn và mệnh đề sau whether là một nên ta có thể viết gọn bằng cách sử dụng to-infinitive phrase:

We’re not sure whether to stay here for dinner or (to) go somewhere else.

**Dịch:** Hầu hết các bản báo cáo đều chỉ ra rằng Tập đoàn Hahm Plastic hiện đang quyết định liệu có nên mở các văn phòng mới ở thàng phố Jeju hay không.

**132.** Because the statistics she used came from a \_\_\_\_\_\_\_ source, Ms. Unger was confident that her model for predicting weather patterns would give accurate results.  
(A) reliably  
**(B) reliable**  
(C) relying  
(D) relies

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ và trước danh từ nên ta điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Bởi vì số liệu thống kê mà cô ấy sử dụng đến từ một nguồn đáng tin cậy, nên cô Unger tự tin rằng mô hình của cô ấy dùng để dự đoán các hình thái thời tiết có thể đưa ra các kết quả chính xác.

**133.** The staff of the document storage facility followed the auditor’s suggestions for  
corrective action in \_\_\_\_\_\_\_ detail.  
(A) other  
**(B) every**  
(C) either  
(D) any

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Đội ngũ nhân viên tại cơ sở lưu trữ tài liệu đã tuân thủ những lời khuyên của nhân viên kiểm tra sổ sách để làm việc chính xác đến từng chi tiết.

**134.** Emone Motor Company has not \_\_\_\_\_\_\_ any delays in production or delivery to  
dealerships this quarter.  
(A) exerted  
(B) submitted  
(C) represented  
**(D) experienced**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Exert (v): dùng, sử dụng (quyền lực, sức mạnh, sức ảnh hưởng…)

Submit (v): đệ trình, trình lên, nộp, gửi; đưa ra ý kiến

Represent (v): đại diện, thay mặt; tiêu biểu cho, tượng trưng cho

Experience (T.v): trải qua, kinh qua, nếm mùi, gặp phải

**Dịch:** Trong quý này, công ty Emone Motor đã không gặp bất kì sự trì hoãn nào trong việc sản xuất hay giao hàng đến các công ty đại lý.

**135.** Avoid placing the digital scale \_\_\_\_\_\_\_ a source of excessive heat, as this may  
damage sensitive electronic components.  
(A) between  
(B) through  
(C) despite  
**(D) near**

**KEY D**

**Giải thích:** Điền giới từ có nghĩa phù hợp.

**Dịch:** Tránh đặt cân kĩ thuật số gần nguồn nhiệt quá mức, vì điều này có thể làm hỏng các thành phần điện tử nhạy cảm.

**136.** Presidential candidate Christine Witherby spoke \_\_\_\_\_\_\_ yesterday about her  
proposals for budget reform.  
(A) expensively  
(B) numerously  
(C) previously  
**(D) publicly**

**KEY D**

**Giải thích:** Điền trạng từ có nghĩa phù hợp bổ nghĩa cho động từ spoke.

**Từ vựng:**

Expensively (adv): đắt giá, đắt tiền, tốn kém, tốn nhiều tiền

Numerously (adv): nhiều

Previously (adv): trước, trước đây

Publicly (adv): công khai

**Dịch:** Ứng cử viên tổng thống Christine Witherby hôm qua đã phát biểu công khai về các đề xuất của cô ấy cho việc cải cách ngân sách.

**137.** Despite heavy competition from established carriers, Sopot Airlines has managed  
to do more than just \_\_\_\_\_\_\_ in the narrow luxury niche.  
(A) survived   
(B) survives  
**(C) survive**  
(D) survivor

**KEY C**

**Giải thích:** Trước liên từ so sánh “than” là to-infinitive nên sau “than” ta cũng điền một to-infinitive để phù hợp cấu trúc cũng như ngữ nghĩa. Ở đây ta chỉ cần điền một động từ nguyên mẫu (infinitive) để tránh lặp “to”.

**Dịch:** Mặc dù phải cạnh tranh khốc liệt với các hãng vận chuyển nổi tiếng, Sopot Airlines đã xoay sở để làm nhiều hơn so với việc chỉ sống sót trong ngành xa xỉ eo hẹp này.

**138.** Since its repair, the central heating system in the Rayburn Building is now in \_\_\_\_\_\_\_ order.  
**(A) working**  
(B) practical  
(C) realistic  
(D) useful

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Working (a): dùng để làm việc; việc làm, công việc; hoạt động, vận hành; vừa đủ, có ích

Practical (a): thực tế, thực tiễn, thực dụng, thiết thực; thực hành, hành nghề

Realistic (a): hiện thực, thực tế (không phải viễn vông)

Useful (a): có ích, hữu ích, dùng được

**Dịch:** Kể từ khi được sửa chữa, hệ thống sưởi chính trong toà nhà Rayburn hiện đang hoạt động tốt.

**139.** No new investments or acquisitions will be made without the \_\_\_\_\_\_\_ of Kolsen  
Records’ board of directors.  
(A) event  
**(B) sanction**  
(C) adoption  
(D) convenience

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Event (n): sự việc, sự kiện; trường hợp, khả năng có thể xảy ra

Sanction (n): luật pháp, sắc lệnh; sự phê chuẩn, sự đồng ý

Adoption (n): sự nhận nuôi; sự chọn/lấy một cái gì đó; sự chấp nhận, sự sử dụng cái gì

Convenience (n): sự thuận lợi, sự tiện lợi; tiện nghi trong nhà

**Dịch:** Không có sự đầu tư hay mua lại nào sẽ được thực hiện mà không có sự đồng ý từ hội đồng quản trị của Kolsen Records.

**140.** Although the possibility of damage in transit is \_\_\_\_\_\_\_, the client has requested  
that the shipment of equipment to the Vadeleux facility be insured.  
(A) contrary  
(B) concerned  
(C) detached  
**(D) remote**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Contrary (a): (~ opposite) trái ngược, trái nghịch; bướng bỉnh, ngang ngược

Concerned (a): (~ worried) lo lắng, lo âu; có liên quan, có dính líu

Detached (a): (~ separated) rời ra, tách ra, đứng riêng ra; khách quan, không thiên vị

Remote (a): xa, xa xôi, xa xăm; heo hút, hẻo lánh; (~ slight) tí chút, hơi hơi, thoáng qua, sơ sơ, không đáng kể

**Dịch:** Mặc dù khả năng bị hư hỏng trong khi vận chuyển là khá thấp nhưng khách hàng vẫn yêu cầu đảm bảo việc vận chuyển thiết bị đến cơ sở Vadeleux.

**Part 6 – Text Completion**  
  
***Questions 141-143 refer to the following notice.***

Ross & Bloom Publishing Group \_\_\_\_\_\_\_ an associate editor for the gardening section.  
 **141.** (A) hiring  
 (B) has hired  
 **(C) is hiring**  
 (D) hired

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa và kết hợp với nội dung của các câu phía sau, ta thấy đây mà một thông báo (notice) tuyển dụng việc làm, các câu tiếp theo mô tả công việc này.

**Dịch:** Nhà xuất bản Ross & Bloom đang tuyển dụng một biên tập viên hỗ trợ cho mảng làm vườn.

This full-time position requires a dynamic individual who will provide support for the  
editorial \_\_\_\_\_\_\_ of the magazine by researching and writing feature stories and columns  
 **142.** (A) assistance  
 (B) reinforcement   
 (C) locations  
 **(D) functions**

under the direction of the managing editor. A university degree in journalism or a related field and at least two years of newspaper editing experience are required.

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Assistance (U.n) ~ help: sự giúp đỡ, sự hỗ trợ

Reinforcement (U.n): sự tăng cường, sự củng cố, sự gia cố

Location (n): vị trí, địa điểm; sự xác định vị trí, sự định vị; (điện ảnh) hiện trường, trường quay

Function (n): chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ; cách hoạt động; buổi lễ trang trọng, buổi họp mặt trang trọng

**Dịch:** Công việc toàn thời gian này đòi hỏi một cá nhân năng động, người sẽ hỗ trợ cho các chức năng biên tập của tạp chí bằng việc nghiên cứu và viết những câu chuyện và bài báo nổi bật dưới sự chỉ đạo của biên tập viên quản lý. Bằng đại học về du lịch hoặc lĩnh vực liên quan cùng với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm biên tập báo là những gì yêu cầu.

\_\_\_\_\_\_\_ superb writing and editing skills, the qualified candidate is expected to  
**143.** (A) Compared to   
 **(B) As well as**   
 (C) In spite of   
 (D) Ever since

demonstrate computer literacy. The work will involve some travel. Send a cover letter and a resume to Sandy Meyers at [jobs@rossbloom.com](mailto:jobs@rossbloom.com).

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Compared to: so với

As well as: cũng như

In spite of: mặc dù

Ever since: kể từ khi

**Dịch:** Ứng viên đủ điều kiện được kì vọng thể hiện được sự hiểu biết về tin học cũng như kĩ năng viết lách và biên tập xuất sắc***Questions 144-146 refer to the following article.***  
  
The City Council of Montville would like to thank all those who participated in the  
fifteenth annual Montville Festival events on September 3-4 for making them a  
resounding success. Special thanks are\_\_\_\_\_\_\_ to the sponsors of the event, Montville  
Electronics and Jeffers Furniture.  
 **144.** (A) ready  
 (B) proper  
 **(C) due**  
 (D) apt

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Ready (a): sẵn sàng, sẵn lòng, chuẩn bị

Proper (a): đúng, đúng đắn, xác đáng, thích hợp, thích đáng

Due (a): vì, do bởi, tại, nhờ có; đến kì hạn

Apt (a): thích hợp, phù hợp, đúng đắn; có khả năng, có năng lực; có thể, có khuynh hướng

**Dịch:** Hội đồng thành phố Montville muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã tham gia vào chuỗi sự kiện Lễ hội Montville hằng năm lần thứ 15 vào ngày 3 và 4 tháng Chín và đã làm cho các sự kiện này thành công vang dội. Lời cảm ơn đặc biệt nhờ có các nhà tài trợ sự kiện là Điện tử Montville và Nội thất Jeffers.

\_\_\_\_\_\_\_ donated the prizes handed out on the first evening to children participating in  
**145.** (A) What  
 (B) Some  
 (C) Theirs  
 (D) They  
the History of Montville Quiz.

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa và kết hợp với nội dung phía trên.

They = Montville Electronics and Jeffers Furniture.

**Dịch:** Họ đã quyên góp các giải thưởng mà được phát ra cho trẻ em tham gia giải Câu đố về lịch sử của Montville vào đêm đầu tiên.

At the end of the second day, attendees were entertained with an exciting fireworks show followed by a live performance by the pop band Dinosaur Horizon. This annual event \_\_\_\_\_\_\_ with the help of many, many volunteers.

**146.** (A) found out  
 **(B) took place**   
 (C) went into   
 (D) threw away   
Thank you to all of the people who contributed their time and talents to our days of  
community celebration!

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Find out: khám phá, tìm ra, phát minh ra

Take place: xảy ra, diễn ra, được cử hành, được tổ chức

Go into: vào, đi vào; đi sâu vào (chi tiết, cụ thể); xem xét; lâm vào, rơi vào (tình trạng)

Throw away: ném đi, vứt đi

**Dịch:** Vào cuối ngày thứ 2, những người tham gia sẽ giải trí với màn trình diễn pháo hoa đầy lý thú, sau đó là buổi trình diễn nhạc sống của ban nhạc pop Dinosaur Horizon. Sự kiện thường niên này diễn ra với sự giúp đỡ của rất nhiều tình nguyện viên.

Cảm ơn tất cả những người đã đóng góp thời gian và tài năng của mình cho sự kiện cộng đồng của chúng tôi.

***Questions 147-149 refer to the following notice.***

When you order a product from the Dress Access shopping catalog, your name and  
address will be placed in our customer file. We collect customer \_\_\_\_\_\_\_ in order to  
 **147.** (A) informs  
 (B) informed  
 **(C) information**  
 (D) informational  
enhance your shopping experience and to communicate with you about new products and  
sales.

**KEY C**

**Giải thích:**

Ta thấy “customer” là danh từ đếm được, tuy nhiên nó lại đứng một mình ở hình thức số ít mà không có từ hạn định phía trước nó. Vậy chỗ trống cần điền một danh từ để tạo thành cụm danh từ có nghĩa 🡪 Loại B (quá khứ phân từ) và D (tính từ) .

Và vì không có từ hạn định phía trước cụm danh từ nên danh từ chính (cần điền) sẽ phải là danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Dịch nghĩa chọn C.

Cụm danh từ này làm tân ngữ cho động từ “collect”.

**Dịch:** Khi bạn đặt hàng một sản phẩm trong danh mục mua sắm của Access Dress , tên và địa chỉ của bạn sẽ nằm trong hồ sơ khách hàng. Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng để nâng cao trải nghiệm mua sắm của bạn và để giao tiếp với bạn về các sản phẩm mới cũng như việc bán hàng.

We do not make customer names and postal addresses \_\_\_\_\_\_\_ to other companies   
 **148.** (A) inclined  
 (B) comfortable  
 **(C) available**  
 (D) vacant  
or any third parties, but we occasionally mail out printed catalogs featuring new items or  
special bargains.

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Inclined (a): có ý muốn, có mong muốn, có khuynh hướng làm gì

Comfortable (a): thoải mái, dễ chịu, khoan khoái; đủ tiện nghi

Available (a): có sẵn để dùng, có thể dùng được; có thể mua được, có thể kiếm được; có hiệu lực, có giá trị

Vacant (a): trống, rỗng, bỏ không; lơ đãng, lãnh đạm

**Dịch:** Chúng tôi không cung cấp tên và địa chỉ bưu điện của khách hàng cho các công ty khác hay các bên thứ ba, tuy nhiên đôi khi chúng tôi có gửi các danh mục liệt kê gồm các mặt hàng mới hay những sự giảm giá đặc biệt.

\_\_\_\_\_\_\_, if you do not wish to receive our printed catalog or other correspondence,   
**149.** **(A) However**   
 (B) Moreover  
 (C) Until then  
 (D) In order that

please indicate that under your address on the order form, and we will not include you on our mailing list.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhận danh mục liệt kê hay thư từ nào của chúng tôi, thì vui lòng nói rõ điều đó dưới phần địa chỉ trong đơn hàng, và chúng tôi sẽ không đề tên bạn trong danh sách gửi mail.

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

**Booking at the Salvador Dourado Hotel**

Reserving a room at the Salvador Dourado Hotel is possible online at www.salvadorhotel.com.  
It is recommended that room reservations be made \_\_\_\_\_\_\_ in advance.  
 **150.** (A) better  
 (B) best  
 (C) good  
 **(D) well**

**KEY D**

**Giải thích:** Điền trạng từ bổ nghĩa cho trạng ngữ “in advance”.

**Dịch:** Đặt phòng tại khách sạn Salvador Dourado đã có trực tuyến tại www.salvadorhotel.com. Khuyến khích việc đặt phòng sớm.

Guests \_\_\_\_\_\_\_ that some services available on the premises, including telephone and  
 **151.** (A) reminded  
 **(B) are reminded**  
 (C) would remind  
 (D) had been reminded  
fax, are charged separately from the room fee.

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa ta thấy cần điền động từ ở thể bị động. Ngoài ra không có dấu hiệu gì của thì quá khứ khứ hoàn thành nên ta loại D.

**Dịch:** Du khách được nhắc rằng một vài dịch vụ có sẵn trong khách sạn, bao gồm điện thoại và fax, được tính phí riêng theo phòng.

\_\_\_\_\_\_\_ a more enjoyable stay, guests are requested to advise the hotel at the time of  
 **152.** **(A) For**  
 (B) After  
 (C) Unlike  
 (D) Without

booking if particular services are required.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Để có một kì nghì thú vị hơn, du khách được yêu cầu phải cung cấp thông tin cho khách sạn tại lúc đặt phòng nếu yêu cầu dịch vụ đặc biệt.