**ETS 2016 – TEST 08**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** The new-product development meeting will be held either in Room 402 \_\_\_\_\_\_\_ in  
Room 501.  
**(A) or**  
(B) and  
(C) not  
(D) but

**KEY A**

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

**Dịch:** Cuộc họp về việc phát triển sản phẩm mới sẽ được chức cở phòng 402 hoặc phòng 501.

**102.** The restaurant will \_\_\_\_\_\_\_ for two days later this month for remodeling.  
(A) hold  
(B) build  
**(C) close**  
(D) invite

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Nhà hàng sẽ đóng cửa trong vòng 2 ngày cuối tháng này để tu sửa.

**103.** The advertising budget is divided \_\_\_\_\_\_\_ among the three divisions in the marketing department.  
(A) equal  
(B) equals  
(C) equality  
**(D) equally**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau động từ và trước cụm giới từ nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho cụm giới từ.

**Dịch:** Ngân sách quảng cáo được chia đều cho 3 phòng ban trong bộ phận tiếp thị.

**104.** Mr. Fullham’s investments in small start-up companies have doubled \_\_\_\_\_\_\_ value in just over five years.  
(A) they  
**(B) their**  
(C) them  
(D) themselves

**KEY B**

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

**Dịch:** Những khoản đầu tư của ông Fullham vào các công ty khởi nghiệp nhỏ đã làm giá trị của họ tăng gấp đôi chỉ trong 2 năm.

**105.** Printer cartridges can be found in the supply cabinet \_\_\_\_\_\_\_ the file folders.  
(A) at  
(B) from  
**(C) with**  
(D) along

**KEY C**

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

**Dịch:** Hộp mực in có thể được tìm thấy trong tủ kho cùng với các tệp hồ sơ.

**106.** Solar power is being heavily promoted as a clean and \_\_\_\_\_\_\_ source of energy.  
(A) renew  
(B) renews  
(C) renewal  
**(D) renewable**

**KEY D**

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

**Dịch:** Năng lượng mặt trời đang được quảng bá mạnh mẽ là một nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo.

**107.** Registrations for the next lecture series must be \_\_\_\_\_\_\_ by the end of this week.  
(A) belonged  
(B) practiced  
**(C) received**  
(D) arrived

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Belong (v): thuộc về, thuộc sở hữu, của

Practice (v): luyện tập, rèn luyện; thực hành, hành nghề

Receive (v): nhận, tiếp nhận, lĩnh, thu

Arrive (v): đến nơi

**Dịch:** Việc đăng ký cho các bài giảng tiếp theo phải được tiếp nhận trước cuối tuần này.

**108.** Mr. Montrose’s \_\_\_\_\_\_\_ in his job search has resulted in employment offers from  
three companies.  
(A) persist  
(B) persisted  
(C) persistently   
**(D) persistence**

**KEY D**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là dạng sở hữu cách, sau chỗ trống là giới từ nên ta điền danh từ.

**Dịch:** Sự kiên trì của anh Montrose trong việc tìm kiếm việc làm đã dẫn đến kết quả là có lời mời tuyển dụng từ 3 công ty.

**109.** Ms. Vialobos has reported that the new mobile telephones are the lightest \_\_\_\_\_\_\_ to be purchased by the department.  
**(A) ever**  
(B) before   
(C) quite  
(D) well

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Cô Vialobos đã kể lại rằng những chiếc điện thoại di động mới là những cái nhẹ nhất từng được mua bởi bộ phận của cô.

**110.** Orders \_\_\_\_\_\_\_ the weight limit are subject to additional shipping fees.  
(A) exceed  
(B) exceeded  
**(C) exceeding**  
(D) excessive

**KEY C**

**Giải thích:** Câu đã có động từ chính là “are” nên ta không điền động từ được chia (conjugated verb) nữa 🡪 Loại A.

Ta cũng loại D vì chỗ trống không thể điền tính từ vì nó nằm sau danh từ và trước mạo từ.

Còn lại B và C đều là dạng Verbal 🡪 Rút gọn mệnh đề quan hệ.

Exceed là ngoại động từ có 1 tân ngữ. Sau chỗ trống ta thấy có cụm danh từ làm tân ngữ cho động từ này, nên ta điền dạng rút gọn MĐQH chủ động bằng hiện tại phân từ.

**Dịch:** Những hoá đơn vượt quá khối lượng giới hạn sẽ phải chịu thêm phí vận chuyển.

**111.** Mr. Wong will travel to the management seminar in Singapore on \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) he  
(B) himself  
(C) him  
**(D) his own**

**KEY D**

**Giải thích:** Cụm On one’s own ~ By oneself ~ alone: một mình

**Dịch:** Ông Wong sẽ một mình đến hội thảo chuyên đề về quản lý ở Singapore

**112.** According to an informal survey, the sales goal set by the management team seems \_\_\_\_\_\_\_ to most of the staff.  
(A) realist  
(B) realism  
**(C) realistic**  
(D) realistically

**KEY C**

**Giải thích:** Seem + Adj (Subject complement): dường như, có vẻ như

**Dịch:** Theo một cuộc khảo sát không chính thức, mục tiêu doanh thu được đề ra bởi đội ngũ quản lý có vẻ thực tế đối với hâu hết nhân viên.

**113.** Because the packaging machines \_\_\_\_\_\_\_ break down on the assembly line, factory officials have decided to replace them.  
(A) repeat  
**(B) repeatedly**  
(C) repeated  
(D) repetition

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau danh từ (danh từ này làm chủ ngữ của mệnh đề trạng ngữ) và nằm trước động từ thường nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Vì máy đóng gói liên tục bị hỏng trong dây chuyền lắp ráp, những người điều hành nhà máy đã quyết định thay thế chúng.

**114.** Workers are \_\_\_\_\_\_\_ against entering the laboratory without protective clothing  
and masks.  
(A) cautious  
(B) caution  
(C) cautiously  
**(D) cautioned**

**KEY D**

**Giải thích:** Sau chỗ trống có giới từ “against” nên ta điền động từ ở hình thức quá khứ phân từ để tạo thành thể bị động, vì chỉ có động từ “caution” đi với giới từ “against” trong cấu trúc Caution + sb + against/about + (doing) sth: cảnh báo, báo nguy cho ai. Ta không điền tính từ Cautious mặc dù chỗ trống nằm sau be, vì tính từ cautious không đi với giới từ against mà là giới từ about.

**Dịch:** Công nhân được cảnh báo là không vào phòng thí nghiệm mà không mặc đồ bảo hộ cũng như đeo mặt nạ.

**115.** Ms. Gupta wishes to \_\_\_\_\_\_\_ the terms of her employment contract before signing it.  
(A) deprive   
(B) respond  
**(C) modify**  
(D) assure

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Deprive (T.v): lấy đi, cướp đi, tước đoạt, chiếm đoạt

Respond (I.v): đáp lại, hồi đáp, phản ứng lại

Modify (T.v): thay đổi, sửa đổi, chỉnh sửa

Assure (T.v): bảo đảm, cam đoan, quả quyết

**Dịch:** Cô Gupta mong muốn thay đổi điều khoản của hợp đồng làm việc của cô ấy trước khi kí.

**116.** Highway 140 is not \_\_\_\_\_\_\_ by Exit 2A due to road construction.  
(A) occupied   
**(B) accessible**  
(C) exposed   
(D) possible

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Occupied (a): được chiếm dụng, được chiếm chỗ

Accessible (a): có thể tiếp cận, có thể ra vào

Exposed (a): phơi ra, phô ra, lộ ra, không được che phủ

Possible (a): có thể, có khả năng, có thể xảy ra

**Dịch:** Không thể đến cao tốc 140 từ lối ra 2A do đang xây dựng đường bộ.

**117.** Mr. Thomas and Ms. Vasquez \_\_\_\_\_\_\_ to work together on the market research  
project.  
(A) assigned  
(B) assigning  
(C) will assign  
**(D) have been assigned**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền động từ chính (conjugated verb) hoà hợp với chủ ngữ “Mr. Thomas and Ms. Vasquez”. Dịch nghĩa ta thấy cần điền động từ ở thể bị động.

**Dịch:** Anh Thomas và cô Vasquez đã được chỉ định làm việc cùng nhau trong dự án nghiên cứu thị trường.

**118.** Because of its \_\_\_\_\_\_\_ for outstanding customer service, Mei’s Hair Salon is the  
most popular business of its kind in the area.  
(A) approval  
(B) estimation  
(C) probability  
**(D) reputation**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Approval (n): sự phê duyệt, sự đồng ý, sự tán thành

Estimation (n): sự ước lượng, sự ước tính, sự đánh giá

Probability (n): sự có thể, sự có khả năng xảy ra

Reputation (n): danh tiếng, tiếng tăm

**Dịch:** Vì danh tiếng của nó về dịch vụ khách hàng tuyệt vời, Salon tóc của Mei là salon được ưa chuộng nhất trong vùng.

**119.** Market researchers reported that customers were most impressed \_\_\_\_\_\_\_ the Vestra Coffeemaker’s delayed-start function.  
**(A) by**  
(B) beyond  
(C) for  
(D) since

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng khách hàng ấn tượng nhất bởi chức năng tạm dừng khỏi động của máy pha cà phê Vestra.

**120.** By the time the magazine article on home security devices \_\_\_\_\_\_\_ on the newsstands, the pricing information was already outdated.  
(A) appears

**(B) appeared**

(C) will appear

(D) appearing

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền động từ chính của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng By the time. Vậy ta xem thì của động từ trong mệnh đề chính

By the time + hiện tại đơn 🡪 Mệnh đề chính dùng thì tương lai hoàn thành để diễn tả một hành động sẽ xảy ra và hoàn tất trước một hành động khác hoặc một thời điểm trong tương lai (được đề cập ở mệnh đề trạng ngữ).

By the time + quá khứ đơn 🡪 Mệnh đề chính dùng thì quá khứ hoàn thành để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn tất trước một hành động khác hoặc một thời điểm trong quá khứ (được đề cập ở mệnh đề trạng ngữ).

Ta thấy thì của động từ ở mệnh đề chính là thì quá khứ đơn, tuy nhiên có trạng từ already để diễn tả hành động hoàn tất. Mặc dù không phải hình thức của thì quá khứ hoàn thành như về mặt ý nghĩa cũng tương đương. Vậy ta điền động từ của mệnh đề trạng ngữ ở thì quá khứ đơn để phù hợp.

**Dịch:** Vào lúc bài tạp chí về các thiết bị an ninh trong nhà xuất hiện trên quầy bán báo, thì giá trị của thông tin đó đã lỗi thời.

**121.** After December 13 customers will be asked to place their orders online \_\_\_\_\_\_\_ use the mail order form.  
(A) so as  
(B) in case   
**(C) rather than**   
(D) provided that

**KEY C**

**Giải thích:** Do ta thấy trước chỗ trống là cụm động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive phrase), sau chỗ trống là một cụm động từ nguyên mẫu (thực chất là có to nhưng được lược bỏ để tránh lặp) nên ta điền một liên từ có chức năng nối 2 thành phần song song.

Dịch nghĩa ta thấy điền rather than cũng phù hợp.

**Dịch:** Sau ngày 13 tháng 12, khách hàng sẽ được yêu cầu đặt hàng trực tuyến hơn là sử dụng mẫu đơn đặt hàng qua mail.

**122.** Bylar Corporate Furnishings is the \_\_\_\_\_\_\_ office furniture vendor for several of  
the area’s largest corporations.  
(A) prefer  
**(B) preferred**  
(C) preference  
(D) preferential

**KEY B**

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

Preferred (a): được yêu thích hơn, được ưa chuộng hơn

Preferential (a): có tính ưu tiên, ưu đãi

**Dịch:** Bylar Corporate Furnishings là nhà cung cấp nội thất văn phòng được ưa chuộng đối với một vài trong số những tập đoàn lớn nhất của khu vực.

**123.** Science Gadgets, Inc., supports every product it sells \_\_\_\_\_\_\_ and will gladly offer a refund for any purchase a customer is dissatisfied with.  
(A) conclusively  
(B) factually   
**(C) unconditionally**   
(D) steadily

**KEY C**

**Giải thích:** Điền trạng từ có nghĩa phù hợp bổ nghĩa cho động từ “supports”.

**Từ vựng:**

Conclusively (adv): chắc chắc, thuyết phục

Factually (adv): dựa trên sự thật, có căn cứ, có thật, thật sự

Unconditionally (adv): vô điều kiện, không giới hạn

Steadily (adv) ~ gradually: dần dần, đều đều, đều đặn

**Dịch:** Tập đoàn Science Gadgets hỗ trợ vô điều kiện đối với tất cả sản phẩm mà họ bán, và sẽ sẵn sàng hoàn tiền cho bất kì mặt hàng nào mà khách hàng không ưng ý.

**124.** A quarterly survey \_\_\_\_\_\_\_ by Car Trade magazine shows that customers prefer  
fuel-efficiency over size or price when purchasing a new automobile.  
**(A) performed**  
(B) performs  
(C) had performed  
(D) to perform

KEY A

Giải thích: Câu đã có động từ chính (conjugated verb) là “shows” được chia theo chủ ngữ “survey”. Phần từ chỗ trống cho đến magazine là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho chủ ngữ. Ta thấy mệnh đề quan hệ này không có đại từ quan hệ lẫn động từ nên đây là dạng rút gọn. Sau chỗ trống có giới từ By + Agent và dịch nghĩa, ta kết luận đây là dạng rút gọn MĐQH bị động. Vậy ta điền động từ ở hình thức quá khứ phân từ.

**Dịch:** Một cuộc khảo sát hằng quý được thực hiện bởi tạp chí Car Trade cho thấy rằng khách hàng quan tâm đến việc tiết kiệm nhiên liệu hơn là kích cỡ cũng như giá cả khi mua một chiếc xe hơi mới.

**125.** Ferrelli Steel has \_\_\_\_\_\_\_ in talks with Montag Fabrics to purchase part of its  
manufacturing business.  
(A) involved   
**(B) engaged**  
(C) demonstrated  
(D) maintained

**KEY B**

**Giải thích:**

Cụm Engage in sth ~ to take part in sth: tham gia vào việc gì

Động từ Involve cũng có cụm với In nhưng là Involve sb in sth: làm cho ai tham gia vào việc gì, khiến ai dính líu đến việc gì.

**Dịch:** Ferrelli Steel đã tham gia vào các cuộc nói chuyện với Montag Fabrics để mua một phần kinh doanh sản xuất của họ.

**126.** Patent laws guarantee that Halperin Engineering, Inc., has \_\_\_\_\_\_\_ rights to the  
technology it developed for robotic surgical devices.  
(A) responsible  
(B) feasible  
(C) manufactured  
**(D) exclusive**

**KEY D**

**Giải thích:** Điền tính từ có nghĩa phù hợp bổ nghĩa cho danh từ “rights”.

**Từ vựng:**

Responsible (a): có trách nhiệm, chịu trách nhiệm; đáng tin cậy, có uy tín

Feasible (a): khả thi, có thể thực hiện được

Manufactured (a): được sản xuất

Exclusive (a): riêng biệt, dành riêng; độc quyền

**Dịch:** Các luật về quyền sáng chế đảm bảo rằng tập đoàn Halperin Engineering có độc quyền đối với công nghệ mà họ phát triển cho các thiết bị phẫu thuật sử dụng robot.

**127.** The Culver Award is given annually to an individual or organization that  
demonstrates \_\_\_\_\_\_\_ in the field of public transportation.  
(A) innovate

**(B) innovation**

(C) innovative  
(D) innovatively

**KEY B**

**Giải thích:** Điền danh từ làm tân ngữ cho động từ “demonstrates”.

**Dịch:** Giải thưởng Culver hằng năm được trao cho những cá nhân hoặc tổ chức mà thể hiện được sự sáng tạo trong lĩnh vực vận tải công cộng.

**128.** \_\_\_\_\_\_\_ its main competitor, the ergonomic chair offered by Well Designs is lightweight and comes in a variety of colors.  
**(A) In contrast to**   
(B) By way of   
(C) Instead of   
(D) So as

**KEY A**

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

**Từ vựng:**

In contrast to (prep): trái với, ngược lại với

By way of (prep): như là, như thể là, xem như là

Instead of (prep): thay cho, thay vì

So as: để mà, để cho

**Dịch:** Trái với đối thủ cạnh tranh chính của họ, ghế làm việc của Well Designs thì nhẹ hơn và có nhiều màu hơn.

**129.** Several \_\_\_\_\_\_\_ have been made to the layout of Banham Library’s Web site.  
**(A) revisions**  
(B) processes  
(C) considerations  
(D) concepts

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Revision (n): sự thay đổi sự sửa đổi, sự chỉnh sửa; sự xem lại

Process (n): quy trình, quá trình, tiến trình; sự tiến triển, sự tiến hành

Consideration (n): sự cân nhắc, sự xem xét, sự suy nghĩ kĩ

Concept (n): khái niệm, quan niệm

**Dịch:** Bố cục của trang web của thư viện Banham đã có một vài sự chỉnh sửa.

**130.** The Parks and Recreation Department is meeting to discuss what \_\_\_\_\_\_\_ the extensive sewer work will have for the outdoor summer concert series in Evergreen Park.  
(A) implicated  
(B) implicate  
**(C) implications**  
(D) implicating

**KEY C**

**Giải thích:**

Câu đầy đủ: The Parks and Recreation Department is meeting to discuss what implications [(that/which) the extensive sewer work will have for the outdoor summer concert series in Evergreen Park.]

Chỗ trống cần điền một danh từ vừa làm tân ngữ cho động từ “discuss”, vừa làm tân ngữ cho động từ “have” trong mệnh đề quan hệ.

Mệnh đề quan hệ đã được lược bỏ đại từ quan hệ làm tân ngữ.

What là một từ hạn định (determiner) đứng trước danh từ.

**Dịch:** Bộ phận tiêu khiển và quản lý công viên sẽ họp để thảo luận về những sự ảnh hưởng mà các công việc mở rộng cống rãnh gây ra đối với các buổi hoà nhạc mùa hè ngoài trời tại công viên Evergreen.

**131.** Guests are asked to register at the front desk \_\_\_\_\_\_\_ entering the main lobby.  
**(A) upon**  
(B) about  
(C) in order to  
(D) whoever

**KEY A**

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

**Từ vựng:**

Upon ~ on ~ after: sau khi

About (prep): về, khoảng, đối với

In order to ~ so as to: để, để mà

Whoever (pronoun): bất cứ ai

**Dịch:** Khách được yêu cầu đăng kí tại bàn lễ tân sau khi vào sảnh chính.

**132.** Mr. Tomita was pleased that Ms. Arai was \_\_\_\_\_\_\_ to adjust her schedule at the last minute in order to revise the financial report.  
(A) busy  
**(B) willing**  
(C) changed   
(D) timely

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Anh Tomita rất hài lòng khi biết cô Arai sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của cô ấy vào phút chót để xem lại báo cáo tài chính.

**133.** There is a \_\_\_\_\_\_\_ to the number of people that can take the cable car to the top of the mountain.  
**(A) limit**  
(B) container  
(C) presence  
(D) restraint

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Limit (n): sự giới hạn, mức giới hạn

Container (n): thùng đựng hàng, hộp đựng hàng, cái để chứa đồ, đựng đồ

Presence (n): sự có mặt, sự hiện diện; dáng vẻ, bộ dạng

Restraint (n): sự ràng buộc, sự kiềm chế; sự hạn chế, sự ngăn giữ

**Dịch:** Có một sự giới hạn đối với số lượng người có thể đi cáp treo lên đỉnh núi.

**134.** \_\_\_\_\_\_\_ the search committee offers Doctor Rao the position of Professor of Sociology will depend on a vote of its members.  
**(A) Whether**  
(B) After   
(C) Although   
(D) Until

**KEY A**

**Giải thích:** Ta thấy trong câu có 2 động từ chính (conjugated verb) là “offers” và “will depend”. Nếu điền các liên từ ở các phương án B C và D thì chỉ tạo thành một mệnh đề trạng ngữ, nhưng một mệnh đề mà có 2 động từ chính là sai ngữ pháp. Chỉ có phương án A là phù hợp, vì whether + mệnh đề có thể được xem như một mệnh đề danh ngữ. Vậy ta phân tích câu đầy đủ:

[Whether / the search committee / offers / Doctor Rao / the position of Professor of

Liên từ Chủ ngữ của MĐDN V chính I.O D.O

Sociology] / will depend / on a vote of its members.

V chính của câu Định ngữ

Trong câu này, mệnh đề dạnh ngữ “Whether the search committee offers Doctor Rao the position of Professor of Sociology” làm chủ ngữ của câu.

**Dịch:** Việc Uỷ ban tìm kiếm có cho Tiến sĩ Rao làm Giáo sư Xã hội học hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc bỏ phiếu của các thành viên.

**135.** It is widely believed by medical practitioners that a nutritious, well-balanced diet  
increases energy and \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) alert  
(B) alerts  
(C) alerted  
**(D) alertness**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau liên từ “and”, trước “and” là một danh từ làm tân ngữ cho động từ “increase” nên ta điền danh từ để phù hợp cấu trúc song song cũng như phù hợp nghĩa.

**Dịch:** Nhiều người hành nghề y tin rằng một chế độ ăn kiêng cân đối và đầy đủ dinh dưỡng sẽ làm tăng năng lượng và tinh thần tỉnh táo.

**136.** Management believes that stagnant sales of the Pondhopper luggage line is a result  
of the \_\_\_\_\_\_\_ advertising campaign that was launched last quarter.  
**(A) inadequate**  
(B) rare  
(C) intended  
(D) trained

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Inadequate (a): kém chất lượng, không đủ chất lượng; không đủ, thiếu; không đủ tự tin

Rare (a): hiếm, hiếm hoi, hiếm có

Intended (a): có ý định, có chủ ý

Trained (a): được đào tạo, được huấn luyện

**Dịch:** Người quản lý tin rằng doanh số ứ đọng của dòng sản phẩm hành lý Pondhopper là kết quả của chiến dịch quảng cáo kém chất lượng đã được tung ra vào quý trước.

**137.** The number of visitors to the Hannaford Museum of History has \_\_\_\_\_\_\_ to exceed the goal set for this year.  
(A) often  
(B) always  
**(C) yet**  
(D) sometimes

**KEY C**

**Giải thích:** Cấu trúc Have yet to do sth ~ Have not done sth: chưa làm gì

**Dịch:** Số lượng khách tham qua đến Bảo tàng Lịch sử Hannaford vẫn chưa vượt quá mục tiêu đề ra cho năm nay.

**138.** The MNS Railroad’s most \_\_\_\_\_\_\_ passenger route runs through the White Mountain region and the Still River valley.  
(A) picture  
(B) pictures  
(C) picturing  
**(D) picturesque**

**KEY D**

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

**Dịch:** Tuyến đường chở khách đẹp nhất của tuyến đường sắt MNS chạy qua khu vực núi White và thung lũng Still River.

**139.** The store \_\_\_\_\_\_\_ charged Ms. Han’s credit card twice for the same purchase but quickly corrected its error.  
(A) uniformly   
(B) potentially  
**(C) inadvertently**  
(D) functionally

**KEY C**

**Giải thích:** Điền trạng từ có nghĩa phù hợp bổ nghĩa cho động từ “changed”.

**Từ vựng:**

Uniformly (adv): giống nhau, cùng một kiểu

Potentially (adv) ~ possibly: có khả năng, có thể xảy ra

Inadvertently (adv) ~ unintentionally: vô tình, không cố ý, không có ý định trước

Functionally (adv): theo chức năng, về mặt chức năng

**Dịch:** Cửa hàng đã vô tình tính phí vào thẻ tín dụng của cô Han 2 lần cho cùng một mặt hàng nhưng họ đã nhanh chóng sửa sai.

**140.** Due to a rise in revenue, the Easthampton town council has decided to increase \_\_\_\_\_\_\_ for community programs that have not traditionally received much financial support.  
(A) preservation  
(B) sharing   
(C) appraisal   
**(D) funding**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Preservation (U.n): sự bảo tồn, sự giữ gìn, sự duy trì

Sharing: sự chia sẻ

Appraisal (n): sự đánh giá, sự kiểm tra chất lượng

Funding (n): quỹ, vốn

**Dịch:** Do lợi nhuận tăng, hội đồng thành phố Easthampton đã quyết định tăng thêm nguồn quỹ cho các chương trình cộng đồng mà thông thường không nhận được nhiều sự hỗ trợ về tài chính.

**Part 6 – Text Completion**

***Questions 141 -143 refer to the following letter.***

Dear Ms. Novotna,  
On Sunday, January 12, the Farber City Office of Workforce Development \_\_\_\_\_\_\_ an  
 **141.** (A) has been holding  
 **(B) will be holding**  
 (C) holds  
 (D) held

all-day career- development seminar for members of the community.

**KEY B**

**Giải thích**: Ta thấy câu sau dùng thì tương lai để mô tả nội dung sẽ có trong sự kiện này 🡪 Sự kiện này sẽ xảy ra trong tương lai nên ta điền động từ ở thì tương lai.

**Dịch:** Vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 1, Văn phòng Phát triển Lao động của thành phố Farber sẽ tổ chức một hội thảo chuyên đề về phát triển nghề nghiệp kéo dài 1 ngày cho người dân.

A group of experienced career counselors will advise you on \_\_\_\_\_\_\_ to succeed in  
 **142.** (A) if  
 (B) easily  
 (C) manner  
 **(D) how**  
some of today’s most rewarding careers.

**KEY D**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là giới từ, sau chỗ trống là một cụm động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive phrase) nên ta chỉ có thể điền trạng từ “how”.

How to do sth: cách để làm gì

**Dịch:** Một nhóm các cố vấn nghề nghiệp giàu kinh nghiệm sẽ cho bạn lời khuyên về các để thành công trong một sô nghề nghiệp đáng làm nhất hiện nay.

The seminar costs $55 for a single participant or $90 for two and is restricted to fifteen  
people. If you are interested, contact the Office of Workforce Development at 303-555-  
0194 to register but make sure to do it soon. There are a \_\_\_\_\_\_\_ number of spots  
available.  
 **143.** **(A) limited**  
 (B) random   
 (C) substantial  
 (D) growing   
Sincerely,  
Jamal Watkinson  
Farber City Office of Workforce Development

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Limited (a): được giới hạn, có giới hạn

Random (a): ngẫu nhiên, bừa, lụi

Substantial (a): lớn, đáng kể, quan trọng, trọng yếu, chính

Growing (a): đang lớn lên, đang tăng lên, đang phát triển

**Dịch:** Phí tham gia hội thảo là 55 đô-la cho 1 người và 90 đô-la cho 2 người và giới hạn nhiều nhất là 15 người. Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ Văn phòng Phát triển Lao động theo số điện thoại 303-555-0194 để đăng kí nhưng hãy đăng kí sớm. Chỉ có một số lượng chỗ giới hạn.

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

October 30

Dear Professor Kimmel,

The Bird Biology Quarterly has received your paper “The Evolution of Avian Wingspans,” and we are pleased to announce that it has been selected to appear in our  
spring edition. We received over 100 submissions, and yours was \_\_\_\_\_\_\_ along with 12  
others.  
 **144.** **(A) chosen**  
 (B) assigned  
 (C) impressed  
 (D) initialized

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Choose (v): chọn, lựa chọn, tuyển chọn

Assign (T.v): phân việc, phân công (ai làm việc gì); ấn định

Impress (v): gây ấn tượng; làm cho ai ngưỡng mộ, quý trọng

Initialize (v): khởi động, khởi đầu, khởi xướng

**Dịch:** Chúng tôi đã nhận được hơn 100 bài dự thi, và bài của bạn đã được chọn cùng với 12 bài khác.

Enclosed with this \_\_\_\_\_\_\_ letter is the confirmation that you will need to sign in order  
 **145.** (A) accept  
 (B) accepts  
 (C) acceptably  
 **(D) acceptance**  
for us to publish your paper. Please note that it should be returned to our offices no later than December 1.

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ nên ta có thể điền tính từ hoặc danh từ. Trong 4 phương án không có tính từ nên ta điền danh từ.

**Dịch:** Đính kèm với thư chấp nhận này là bản xác nhận mà bạn cần phải kí để chung tôi có thể xuất bản bài báo của bạn.

We look \_\_\_\_\_\_\_ to hearing from you soon.  
 **146.** (A) dearly  
 (B) fairly  
 **(C) forward**  
 (D) about  
Sincerely,  
Thomas Wright, Editor  
Bird Biology Quarterly

**KEY C**

**Giải thích:** Cấu trúc Look forward to + (doing) sth: mong đợi, hi vọng làm gì

**Dịch:** Chúng tôi hi vọng nghe tin từ bạn sớm.

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

Every spring for the last decade, the Aslette Bicycle Race has been held to raise money \_\_\_\_\_\_\_ the local Aslette Park Foundation.  
**147.** **(A) for**  
 (B) to  
 (C) of  
 (D) on

**KEY A**

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

**Dịch:** Trong thập kỉ qua, cứ mỗi mùa xuân, giải đua xe đạp Aslette đã được tổ chức để kêu gọi quyên góp tiền cho quỹ công viên Aslette địa phương.

On Sunday, April 17, over 200 individuals \_\_\_\_\_\_\_ in the event.  
 **148.** (A) are participating  
 (B) will participate  
 (C) participate  
 **(D) participated**  
Before the end of the race, local residents had contributed over 2000 euros, more than in  
any previous year, and more money continues to pour in.

**KEY D**

**Giải thích:** Ta thấy câu tiếp theo thống kê lại số liệu của cuộc đua và dùng thì quá khứ hoàn thành, tức là cuộc đua này đã diễn ra. Vậy ta dùng thì quá khứ đơn.

**Dịch:** Vào Chủ Nhật ngày 17 tháng 4, hơn 200 người đã tham gia vào sự kiện. Trước khi kết thúc cuộc đua, người dân địa phương đã đóng góp hơn 2000 euro, nhiều nhất từ trước đến nay, và vẫn có nhiều tiền tiếp tục đổ vào.

Oliver Davies, president of the foundation, would like to thank all community members for their generous \_\_\_\_\_\_\_ and support. To find out more about the Aslette Park  
 **149.** (A) influences  
 (B) expectations  
 **(C) donations**  
 (D) confirmations

Foundation, or to sign up to take part in  
other fund-raising events, go to www.asletteparkfoundation.co.ie.

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Influence (n): sự ảnh hưởng, tác dụng; uy thế, thế lực

Expectation (n): sự mong đợi, sự mong chờ, sự kì vọng; sự dự tính

Donation (n): sự quyên góp, sự tặng, sự biếu, sự cho

Confirmation (n): sự xác nhận, sự thừa nhận

**Dịch:** Oliver Davies, chủ tịch của quỹ xin cảm ơn cộng đồng về những đóng góp hào phóng và sự ủng hộ của mọi người.

***Questions 150-152 refer to the following e-mail.***

To: Adams, Finn

From: Gold, Francis

Sent: Friday, August 15

Subject: Computer workstations

Dear Finn,

As you know, we have eight sales department employees who are \_\_\_\_\_\_\_ on Monday. I  
 **150.** (A) retiring  
 **(B) starting**  
 (C) calling  
 (D) trying  
want to verify that the IT department is prepared to provide them with computers.  
They will be in training from Monday to Thursday, and then on Friday they will start  
answering calls in the call center.

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa ta thấy câu sau nói về việc cung cấp máy tính cho nhân viên và họ sẽ được đào tạo. Vậy ta kết luận những nhân viên này mới vào làm do đó chọn B.

**Dịch:** Như bạn đã biết, chúng tôi có 8 nhân viên bên bộ phận bán hàng sẽ bắt đầu làm việc vào thứ Hai. Tôi muốn xác minh rằng phòng công nghệ thông tin đã sẵn sàng để cung cấp máy tính cho họ. Họ sẽ được đào tạo từ thứ Hai đến thứ Năm, sau đó họ sẽ bắt đầu trả lời các cuộc gọi ở trung tâm liên lạc vào thứ Sáu.

The computers must be ready for use by Friday so it would be a great help if you could have all of \_\_\_\_\_\_\_ set up by Thursday morning.  
 **151.** **(A) them**  
 (B) their  
 (C) which  
 (D) whose

**KEY A**

**Giải thích:** Cần điền đại từ làm tân ngữ cho giới từ, và cả cụm all of + O làm tân ngữ cho động từ “have” 🡪 Điền đại từ “them” = computers.

**Dịch:** Các máy tính phải sẵn sàng được sử dụng vào thứ Sáu do đó sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể sắp xếp các máy tính này trước sáng thứ Năm.

Thank you for your assistance. Please let me know if you will need any additional  
resources to complete this \_\_\_\_\_\_\_.  
 **152.** (A) offer   
 (B) registration  
 (C) construction   
 **(D) task**   
Francis Gold

Human Resources  
Ext. 998

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Vui lòng cho tôi biết nếu bạn cần nguồn lực bổ sung  
để hoàn thành nhiệm vụ này.