**ETS 2016 – TEST 10**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Coffee packs from Pure Brew Coffee are available in a \_\_\_\_\_\_\_ of flavors.  
(A) varying  
**(B) variety**  
(C) varies   
(D) varied

**KEY B**

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

**Dịch:** Những gói cà phê của Pure Brew Coffee được bán với nhiều mùi vị khác nhau.

**102.** Rail transportation is available to and from the Pemberton Zoo \_\_\_\_\_\_\_ weekday  
from 8:00 A.M to 4:00 P.M.  
(A) all  
(B) other  
**(C) every**  
(D) few

**KEY C**

**Giải thích:**

All: tất cả – đi với danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được.

Other: những người/vật khác cái được đề cập – đi với danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được.

Every: mỗi, mọi – đi với danh từ đếm được số ít.

Few: ít – đi với danh từ đếm được số nhiều và có nghĩa tiêu cực.

Ta thấy sau chỗ trống là danh từ số ít nên chỉ có every là phù hợp.

**Dịch:** Phương tiện vận tải đường sắt đi và đến Sở thú Pemberton có sắn mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

**103.** Larper Painting \_\_\_\_\_\_\_ a special sale next month to celebrate its new store on Abagael Avenue.  
(A) has run  
**(B) will be running**  
(C) will be run  
(D) ran

**KEY B**

**Giải thích:** Trong câu có trạng ngữ “next month” – chỉ thời gian ở tương lai nên ta điền động từ ở thì tương lai. Dịch nghĩa ta thấy cần điền động từ ở thể chủ động. Hoặc giải thích là vì sau chỗ trống có cụm danh từ làm tân ngữ cho động từ, và động từ được chia là “run” không phải là động từ có 2 tân ngữ nên ta điền động từ “run ở thể chủ động.

**Dịch:** Tháng sau, Larper Painting sẽ chạy chương trình bán hạ giá đặc biệt để kỉ niệm cửa hàng mới trên Đại lộ Abagael.

**104.** The Sineville Bridge will be closed \_\_\_\_\_\_\_ the week of June 5.  
**(A) during**  
(B) between  
(C) depending on  
(D) out of

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Cầu Sineville sẽ bị đóng lại trong suốt 1 tuần từ ngày 5 tháng 6.

**105.** Ms. Lee will be hosting \_\_\_\_\_\_\_ annual antique auction on July 10 at the Riverside Community Center.  
(A) she  
**(B) her**  
(C) herself  
(D) hers

**KEY B**

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

**Dịch:** Cô Lee sẽ tổ chức cuộc đấu giá đồ cổ hằng năm của mình vào ngày 10 tháng 7 tại trung tâm cộng đồng Riverside.

**106.** To increase employee \_\_\_\_\_\_\_ , Aelch Medical Supplies rewards employees for  
outstanding professional contributions.  
(A) produced  
**(B) productivity**  
(C) productively  
(D) will produce

**KEY B**

**Giải thích:** Ta thấy “employee” là danh từ đếm được, nhưng nó lại đứng 1 mình mà không có từ hạn định phía trước. Do đó nó không phải là danh từ chính. Vậy ta điền một danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được để tạo thành cụm danh từ.

**Dịch:** Nhằm nâng cao năng suất làm việc của nhân viên, Aelch Medical Supplies trao thưởng cho những nhân viên có đóng góp chuyên môn nổi bật.

**107.** Mr. Oberlin, our corporate benefits manager, will \_\_\_\_\_\_\_ the information sessions for full-time staff on August 12.  
**(A) lead**  
(B) invite  
(C) raise  
(D) regard

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Anh Oberlin, người quản lý quyền lợi của công ty, sẽ dẫn dắt các buổi cung cấp thông tin cho nhân viên toàn thời gian vào ngày 12 tháng 8.

**108.** Locker Box Software ensures that your personal digital files will remain stored \_\_\_\_\_\_\_ on our online server.  
**(A) safely**

(B) potentially   
(C) reportedly   
(D) presently

**KEY A**

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

**Từ vựng:**

Safely (adv): một cách an toàn, một cách thận trọng

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

Reportedly (adv): theo nhiều người nói

Presently (adv)~ now: hiện tại, hiện thời, vào lúc này

**Dịch:** Phần mềm Locker Box đảm bảo rằng các tệp tin số hoá cá nhân của bạn sẽ vẫn được lưu trữ một cách an toàn trên máy chủ trực tuyến.

**109.** The Hotel Nagar in Mumbai requests that you confirm your room reservation \_\_\_\_\_\_\_ May 4.  
(A) now that  
(B) greatly   
(C) very much   
(D) no later than

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Khách sạn Nagar ở Mumbai yêu cầu bạn xác nhận việc đặt phòng của mình không muộn hơn ngày 4 tháng 5.

**110.** Lim Myung Hee, vice president of public relations, will \_\_\_\_\_\_\_ Kavi Financial at the shareholder meeting on February 14.  
**(A) represent**  
(B) furnish  
(C) indicate  
(D) perform

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

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

Furnish (T.v): trang bị đồ đạc

Indicate (v): (~ show) chỉ ra, cho biết, cho thấy; ra dấu, ra hiệu

Perform (v): (~ do) thực hiện, thi hành, hành động; biểu diễn, diễn xuất

**Dịch:** Lim Myung Hee, phó chủ tịch của bộ phận quan hệ công chúng, sẽ đại diện cho Kavi Financial tại cuộc họp cổ đông vào ngày 14 tháng 2.

**111.** The box office at Edger Concert Hall stops selling tickets approximately fifteen  
minutes after the performances \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) had begun  
**(B) begin**  
(C) to begin  
(D) began

**KEY B**

**Giải thích:** Điền động từ chính (conjugated verb) cho mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 🡪 Loại C (to-infinitive là một dạng verbal nên không thể làm động từ chính). Ta thấy động từ trong mệnh đề chính được chia thì hiện tại đơn nên động từ trong mệnh đề trạng ngữ cũng nên chia thì hiện tại đơn để hoà hợp thì.

**Dịch:** Phòng vé tại Edger Concert Hall dừng bán vé khoảng 15 phút sau khi các buổi biểu diễn bắt đầu.

**112.** Atro Air is not responsible for any \_\_\_\_\_\_\_ belongings that passengers may leave  
onboard an Atro aircraft.  
(A) personally  
(B) personality  
**(C) personal**  
(D) personalize

**KEY C**

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

**Dịch:** Atro Air không chịu trách nhiệm cho bất kì đồ đạc cá nhân nào mà hành khách để lại trên khoang máy bay.

**113.** Tolus Restaurant is temporarily closed for \_\_\_\_\_\_\_ and will reopen on September 7.  
(A) renovates  
(B) renovated  
**(C) renovations**  
(D) renovate

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau giới từ và trước liên từ nên ta điền danh từ làm tân ngữ cho giới từ.

**Dịch:** Nhà hàng Tolus sẽ đóng của tạm thời để sửa chữa và sẽ mở cửa lại vào ngày 7 tháng 9.

**114.** The views expressed on the editorial page are those of the writers alone and do not \_\_\_\_\_\_\_ reflect the opinions of East City News.  
**(A) necessarily**  
(B) necessity  
(C) necessitate  
(D) necessary

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau trợ động từ “do” và động từ thường “reflect” nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Những quan điểm được bày tỏ trên trang xã luận này là quan điểm của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của báo East City News.

**115.** Customers of Milior Catering should \_\_\_\_\_\_\_ on the back of this form any special dietary needs they may have.  
(A) advise  
(B) initiate   
**(C) specify**  
(D) permit

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Advise (v): khuyên, khuyên bảo, khuyên răn, cho lời khuyên; báo tin, báo cho biết

Initiate (T.v): đề xướng, khởi xướng, bắt đầu; dạy cho ai những điều vỡ lòng, khai tâm

Specify (T.v): giải thích hoặc mô tả cụ thể, rõ ràng; nói rõ, chỉ rõ, ghi rõ

Permit (v): cho phép

**Dịch:** Khách hàng của Milior Catering nên ghi cụ thể ở mặt sau của mẫu đơn về những nhu cầu ăn kiêng đặc biệt mà họ có thể có.

**116.** Alicia Torres will be taking over as vice president of operations \_\_\_\_\_\_\_ DiMarco retires next month.  
(A) such as  
(B) soon  
(C) rather than  
**(D) after**

**KEY D**

**Giải thích:** Điền liên từ có nghĩa phù hợp

**Dịch:** Alicia Torres sẽ đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch tập đoàn sau khi DiMarco nghỉ hưu vào tháng sau.

**117.** Omega Clothes’ discount coupons cannot be used in conjunction with any other offer, \_\_\_\_\_\_\_ holiday sales.  
(A) include  
(B) included  
(C) inclusion  
**(D) including**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ nên ta có thể điền tính từ, danh từ hoặc giới từ.

Vì chỗ trống nằm sau dấu phẩy, nên nếu ta điền tính từ hay danh từ thì đều tạo thành cụm danh từ, tuy nhiên cụ danh từ đứng riêng lẻ sau dấu phẩy thì phải nằm trong cấu trúc song song hoặc liệt kê. Tuy nhiên phân tích cấu trúc câu thì không có. Vậy điền tính từ hay danh từ vào chỗ trống đều không đúng. Vậy ta điền giới từ để tạo thành trạng ngữ cũng như phù hợp về nghĩa.

**Dịch:** Phiếu giảm giá của Omega Clothes không thể được sử dụng cùng với bất kì sự giảm giá nào khác, kể cả việc bán hạ giá ngày lễ.

**118.** We regret to inform you that your order had \_\_\_\_\_\_\_ been shipped before we  
received your e-mail requesting a change in the quantity.  
(A) yet  
(B) still  
**(C) already**   
(D) even

**KEY C**

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

**Dịch:** Chúng tôi rất tiếc thông báo rằng đơn hàng của bạn đã được chuyển đi trước khi chúng tôi nhận được e-mai của bạn yêu cầu thay đổi số lượng.

**119.** The \_\_\_\_\_\_\_ of the sales and marketing departments into two separate teams will  
allow for better management of our resources.  
(A) accuracy  
(B) authority  
**(C) division**  
(D) oversight

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Accuracy (n): Sự chính xác, độ chính xác; sự đúng đắn

Authority (n): quyền hành, quyền lực, thẩm quyền; người có thẩm quyền, chuyên gia

Division (n): sự chia, sự phân chia; sự chia rẽ

Oversight (n): sự thiếu sót, sự lầm lỗi; sự giám sát

**Dịch:** Sự phân chia của bộ phận tiếp thị và bán hàng ra làm 2 nhóm riêng biệt sẽ cho phép quản lý nhân sự tốt hơn.

**120.** In \_\_\_\_\_\_\_ of the fine seasonal weather, Minnie’s Southern Kitchen will be  
opening its patio area for dining beginning on April 5.  
(A) considering  
(B) considered  
**(C) consideration**  
(D) considerable

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa 2 giới từ nên ta điền danh từ.

In consideration of sth: để đáp lại điều gì, để đền bù cho điều gì

**Dịch:** Để đáp lại thời tiết đẹp, Minnie’s Southern Kitchen sẽ mở khu vực sân của họ để phục vụ ăn uống bắt đầu từ ngày 5 tháng 4.

**121.** Insadong Images proudly \_\_\_\_\_\_\_ Machiko Nakamura as its new senior graphics  
designer.  
**(A) introduces**  
(B) comprises  
(C) details  
(D) accomplishes

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Introduce (v): giới thiệu; đưa ra sử dụng, hoạt động lần đầu

Comprise (v): gồm có, bao gồm

Detail (v): nêu chi tiết, trình bày tỉ mỉ

Accomplish (v): hoàn thành, làm xong; đạt được, đạt tới

**Dịch:** Insadong Images tự hào giới thiệu Machiko Nakamura là người thiết kế đồ hoạ mới và có trình độ cao.

**122.** Province Bank customers are requested to update annually the passwords \_\_\_\_\_\_\_   
use for online banking.  
**(A) they**  
(B) them  
(C) their  
(D) themselves

**KEY A**

**Giải thích:** Điền đại từ làm chủ ngữ cho mệnh đề quan hệ, mệnh đề quan hệ này đã được lược bỏ đại từ quan hệ làm tân ngữ cho động từ “use”. Câu đầy đủ là:

Province Bank customers are requested to update annually the passwords [(that / which) they use for online banking.]

Có bạn sẽ thắc mắc: Nếu xem “use” là danh từ và trước danh từ ta điền một tính từ sở hữu thì sao? – Nếu vậy thì cụm danh từ “their use” sẽ nằm ngay sau một danh từ khác, đó là “passwords”.

Tuy nhiên, trường hợp 2 cụm danh từ độc lập nằm liên tiếp nhau chỉ xuất hiện trong các cấu trúc với động từ có 2 tân ngữ, hoặc cấu trúc có tân ngữ của động từ và bổ ngữ cho tân ngữ. Trong câu này không có cả 2 cấu trúc nói trên nên việc 2 cụm danh từ độc lập đứng liên tiếp nhau là sai ngữ pháp.

**Dịch:** Khách hàng của Province Bank đã được yêu cầu hằng năm phải cập nhật mật khẩu mà họ dùng để quản lý tài khoản trực tuyến.

**123.** Since the item you ordered is \_\_\_\_\_\_\_ out of stock, we are sending you a voucher  
for use toward a future purchase.  
(A) regretting  
**(B) regrettably**  
(C) regretted  
(D) regretful

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau “be” và trước một cụm giới từ nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho cụm giới từ này.

**Dịch:** Vì mặt hàng mà bạn đặt hàng đã hết hàng một cách đáng tiếc, nên chúng tôi sẽ gửi cho bạn một phiếu giảm giá để sử dụng cho việc mua hàng sau này.

**124.** Niiam Devi Malik, the senior copy editor at Bella Nova Advertising, has announced the creation of a new internship position with the \_\_\_\_\_\_\_ of permanent employment.  
(A) qualification  
(B) determination  
(C) expertise  
**(D) possibility**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Qualification (n): tư cách, năng lực, trình độ; giấy chứng nhận năng lực

Determination (n): sự quyết tâm, sự quyết chí; sự quyết định, sự xác định, sự định rõ

Expertise (U.n): chuyên môn; sự thành thạo, sự tinh thông

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

**Dịch:** Niiam Devi Malik, nhà biên tập cao cấp tại công ty quảng cáo Bella Nova, đã ra thông báo tuyển một vị trí thực tập sinh mới với khả năng trở thành nhân viên chính thức.

**125.** Please refer to the employee handbook for further instructions relating \_\_\_\_\_\_\_  
requests for vacation and personal leave.  
(A) toward  
(B) about  
(C) with  
**(D) to**

**KEY D**

**Giải thích:** Cụm Relate to sb/sth: có liên quan đến ai/cái gì

**Dịch:** Vui lòng tham khảo cuốn sổ tay nhân viên để biết thêm hướng dẫn liên quan đến những yêu cầu khi nghỉ việc cá nhân hoặc đi nghỉ.

**126.** Baggage will not be \_\_\_\_\_\_\_ for check-in more than three hours before the departure of any Blue Skies Airline flight.  
**(A) accepted**  
(B) accepts

(C) accepting

(D) acceptingly

**KEY A**

**Giải thích:** Điền động từ ở hình thức quá khứ phân từ để tạo thành thể bị động.

**Dịch:** Hành lý sẽ không được chấp nhận kiểm tra trước quá 3 tiếng trước khi khởi hành đối với bất kì chuyến bay nào của Blue Skies Airline.

**127.** A \_\_\_\_\_\_\_ company identification card is required before entering certain restricted areas of the Koles Lumber plant.  
(A) relative  
(B) consenting  
(C) severe  
**(D) valid**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Relative (a, n): tương đối, tương xứng với; người thân, họ hàng

Consenting (a): có được sự đồng thuận, tán thành từ trước

Severe (a): khắc khe, gay gắt, khắc nghiệt

Valid (a): có hiệu lực, có giá trị, hợp lệ; vững chắc, có căn cứ

**Dịch:** Thẻ nhận dạng có hiệu lực của công ty là cần phải có trước khi vào những khi bị giới hạn của nhà máy Koles Lumber.

**128.** To help the sales representatives advance their \_\_\_\_\_\_\_ speaking skills, Mr. Cho will provide a training workshop on Thursday.  
**(A) persuasive**  
(B) persuades  
(C) persuaded  
(D) persuasively

**KEY A**

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

**Dịch:** Để giúp đỡ những người đại diện bán hàng nâng cao kĩ năng nói thuyết phụ của họ, anh Cho sẽ chủ trì một buổi hội thảo đào tạo vào thứ Năm.

**129.** The final charges for printing services were lower than expected because of a \_\_\_\_\_\_\_ in the cost of paper.  
(A) disadvantage  
**(B) reduction**  
(C) minimum  
(D) shortage

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Disadvantage (n): bất lợi, thế bất lợi

Reduction (n): sự giảm xuống, sự hạ xuống

Minimun (n): mức tối thiểu, số lượng tối thiểu

Shortage (n): sự thiếu hụt

**Dịch:** Các khoản phí cuối cùng cho dịch vụ in ấn thì thấp hơn so với dự kiến do sự giảm giá thành của giấy.

**130.** Sunny Valley Enclave has received several proposals from local landscaping  
businesses, and it will choose the \_\_\_\_\_\_\_ bid.  
**(A) most affordable**  
(B) more affordable  
(C) affordably  
(D) affordability

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ và trước danh từ nên ta điền tính từ. Trước chỗ trống có mạo từ “the” là dấu hiệu của so sánh nhất nên ta điền dạng so sánh nhất của tính từ.

**Dịch:** Sunny Valley Enclave đã nhận được vài đề xuất từ các doanh nghiệp về cảnh quan địa phương, và họ sẽ lựa chọn lời chào mời hợp lý nhất.

**131.** A shipment of plastic \_\_\_\_\_\_\_ has been ordered and will be delivered to the Soto  
Soda factory tomorrow.  
(A) contain  
(B) containing  
(C) contained  
**(D) containers**

**KEY D**

**Giải thích:** Điền danh từ để tạo thành cụm danh từ có nghĩa làm tân ngữ cho giới từ “of”.

**Dịch:** Chuyến hàng các thùng chứa bằng nhựa đã được đặt hàng và sẽ được chuyển đến xí nghiệp Soto Soda vào ngày mai.

**132.** Capper’s Kitchen \_\_\_\_\_\_\_ discounted catering services to all local businesses during the month of May.  
(A) attaches  
**(B) offers**  
(C) resorts  
(D) convinces

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Attach (v): gắn vào, dán vào, đính vào; đính kèm, gửi kèm

Offer (v): đưa ra đề nghị; chào mời bán hàng; biếu, tặng; cung cấp, cung ứng

Resort (v): đành phải dùng đến, đành phải sử dụng; thường xuyên lui tới nơi nào đó

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

**Dịch:** Capper’s Kitchen cung cấp những dịch vụ phục vụ đồ ăn giảm giá cho tất cả các doanh nghiệp địa phương trong tháng 5.

**133.** An applicant for the position of mail carrier at Koan Couriers must take the postal  
regulations exam \_\_\_\_\_\_\_ the scheduling of an interview.  
(A) favorable  
(B) other than  
(C) previously  
**(D) prior to**

**KEY D**

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

**Dịch:** Một ứng viên cho vị trí giao thư tại Koan Couriers phải trải qua bài kiểm tra về các quy định của bưu điện trước khi được xếp lịch phòng vấn.

**134.** Guest passes to Starville Athletic Center are redeemable for a three-day period \_\_\_\_\_\_\_ a month.  
**(A) once**  
(B) soon  
(C) formerly   
(D) shortly

**KEY A**

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

**Dịch:** Giấy thông hành của khách đến trung tâm thể thao Starville được sử dụng trong vòng 3 ngày mỗi tháng một lần.

**135.** Advertisements sent to The Ad Exchange must be proofread and properly formatted in order to receive \_\_\_\_\_\_\_ for publication.  
(A) instruction  
**(B) approval**  
(C) description  
(D) revival

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Instruction (n): sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn

Approval (n): sự phê chuẩn, sự phê duyệt, sự tán thành, sự chấp nhận

Desciption (n): sự mô tả, sự miêu tả, sự diễn tả; diện mạo, tướng mạo

Revival (n): sự phục hưng, sự hồi phục

**Dịch:** Những bài quảng cáo được gửi cho The Ad Exchange phải được đọc qua và được định dạng phù hợp để nhận được sự phê duyệt để xuất bản.

**136.** A \_\_\_\_\_\_\_ number of technical service requests from users prompted Hisocom  
Corporation to upgrade its Internet servers.  
(A) sole  
**(B) significant**  
(C) purposeful  
(D) capable

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Sole (a): duy nhất, độc nhất

Significant (a): quan trọng, đáng chú ý, đáng kể; có ý nghĩa

Purposeful (a): có mục đích, có ý định, có chủ ý

Capable (a): có tài, có năng lực, có khả năng làm được

**137.** Passengers must present their passport \_\_\_\_\_\_\_ their boarding pass to Lunar  
Airlines’ personnel when checking in for a flight.  
(A) notwithstanding  
(B) in case  
**(C) along with**  
(D) in spite of

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

Notwithstanding (adv, prep): mặc dù, dù cho; tuy thế mà, tuy vậy

In case (conj): nhỡ mà, trong trường hợp mà

Along with (prep): cùng với

Inspite of (prep): mặc dù, dù cho

**Dịch:** Hành khách phải xuất trình hộ chiếu cùng với giấy lên máy bay của họ cho nhân viên của Lunar Airlines khi làm thủ tục lên máy bay.

**138.** If you wish to cancel your subscription to The Steele Lake Ledger, please be sure \_\_\_\_\_\_\_ for four weeks of processing time.  
**(A) to allow**

(B) will allow

(C) be allowing  
(D) having allowed

**KEY A**

**Giải thích:** Cấu trúc Be sure + to-infinitive: chắc chắn rằng phải làm việc gì; đảm bảo là phải làm việc gì.

**Dịch:** Nếu bạn mong muốn huỷ đăng kí báo The Steele Lake Ledger, hãy chắc chắn là có đủ 4 tuần cho quá trình xử lý.

**139.** Daily expenses that exceed Westrelin Corporation’s expense guidelines are not eligible for reimbursement \_\_\_\_\_\_\_ authorization is obtained from a manager.  
(A) without   
(B) regardless   
(C) except   
**(D) unless**

**KEY D**

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

**Dịch:** Những chi phí hằng ngày mà vượt quá hướng dẫn chi tiêu của công ty Westrelin thì không được hoàn trả trừ phi được sự cho phép từ người quản lý.

**140.** Please thank the team at the Southfield office for their continued \_\_\_\_\_\_\_ to the  
Dewan merger project.  
(A) demonstrations  
**(B) contributions**  
(C) professions  
(D) ambitions

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Demonstration (n): sự thể hiện, sự biểu hiện; sự chứng minh

Contribution (n): sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp; vật đóng góp

Profession (n): nghề, nghề nghiệp; sự tuyên bố, lời tuyên bố

Ambition (n): tham vọng, khát vọng, hoài bão

**Dịch:** Hãy cảm ơn đội ngũ tại văn phòng Southfield vì sự đóng góp liên tục của họ vào dự án sáp nhập Dewan.

**Part 6 – Text Completion**

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

Thank you for \_\_\_\_\_\_\_ a Tocus RS-1300 Mini Refrigerator. We appreciate your trust in   
 **141.** (A) shipping  
 (B) inspecting  
 **(C) buying**   
 (D) returning

our company, and we hope this refrigerator will exceed your expectations. When using your new refrigerator, please bear in mind the following points.

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Cảm ơn bạn vì đã mua tủ lạnh nhỏ Tocus RS-1300. Chúng tôi cảm kích sự tin tưởng của bạn đối với công ty chúng tôi, và chúng tôi hi vọng chiếc tủ lạnh này sẽ vượt ngoài mong đợi của bạn.

First, the Tocus RS-1300 is designed only for short-term \_\_\_\_\_\_\_. Food should generally   
 **142.** (A) customer  
 (B) parking  
 **(C) storage**  
 (D) taste

not be left in the refrigerator for more than a few days.

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Đầu tiên, Tocus RS-1300 chỉ được thiết kế cho việc bảo quản ngắn hạn. Thực phẩm nói chung không nên để trong tủ lạnh quá vài ngày.

Second, all stored food should be wrapped \_\_\_\_\_\_\_ with foil or plastic film or placed in   
**143.** **(A) tightly**  
 (B) tighten  
 (C) tightens  
 (D) tightness  
airtight bags or containers. This will prevent food from dehydrating and keep the strong smell of some foods from transferring to milder ones.

**KEY A**

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

**Dịch:** Thứ hai, tất cả đồ ăn được bảo quản nên được bọc chặt lại bằng giấy bạc hoặc bìa nhựa hoặc được đặt trong túi chân không hoặc các hộp đựng thực phẩm.

***Questions 144-146 refer to the following e-mail.***

To: Sandra Jessup<sjessup@kingnetstar.com>  
From: Akiko lida<aiida@pulpfinancial.com>  
Date: January 17

Subject: Required documents

Dear Ms. Jessup,

We are pleased that you will be working with us at Pulp Financial. We will need you to  
fill out three documents and \_\_\_\_\_\_\_ e-mail them to us or bring them with you for your  
 **144.** (A) if  
 **(B) either**  
 (C) as  
 (D) both

first day of work next week.

**KEY B**

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

**Dịch:** Bạn cần phải hoàn thành 3 tài liệu và gửi cho chúng tôi qua mail hoặc mang đến chỗ chúng tôi vào ngày đầu tiên đi làm vào tuần sau.

You must complete the Employee Information Form, the Information Protection Form,  
and the Method of Payment Form, which are \_\_\_\_\_\_\_ to this message. Please fill them  
 **145.** (A) attach

**(B) attached**

(C) attaching

(D) attachment  
out completely and accuratelyso that your file can be processed. If you have any problems accessing the documents, please let me know.

**KEY B**

**Giải thích:** Điền quá khứ phân từ để tạo thành thể bị động.

**Dịch:** Bạn phải hoàn thành mẫu đơn thông tin nhân viên, mẫu đơn thông tin bảo mật và mẫu đơn cách thức trả lương, tất cả đã được đính kèm trong tin nhắn.

We look forward to the start of your \_\_\_\_\_\_\_ at Pulp Financial.  
 **146.** (A) event  
 (B) presentation   
 (C) visit   
 **(D) employment**   
  
Sincerely,

Akiko lida  
Senior Human Resources Coordinator

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa ta thấy thư này nói về việc tuyển dụng nên ta chọn D.

**Dịch:** Chúng tôi mong đợi bạn bắt đầu làm việc tại Pulp Financial.

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

To: [dlopez@dueramanufacturing.com](mailto:dlopez@dueramanufacturing.com)

From: [julioj@feersonconstruction.com](mailto:julioj@feersonconstruction.com)

Date: October 15

Subject: Shipment order

Dear Ms. Lopez,  
My company, Feerson Construction, recently ordered a shipment of light blue porcelain  
tiles \_\_\_\_\_\_\_ your company.  
**147.** (A) despite  
 (B) beside  
 (C) for  
 **(D) from**

**KEY D**

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

**Dịch:** Công ty của tôi, Feerson Construction, gần đây đã đặt một lô hàng gạch sứ màu xanh nhạt từ công ty bạn.

The tiles arrived at our warehouse yesterday, and we are very happy with the quality of  
them. However, two of the twenty boxes of tiles \_\_\_\_\_\_\_ fell in the truck during  
transportation.  
 **148.** (A) appeared  
 (B) apparent  
 (C) appearance  
 **(D) apparently**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau danh từ làm chủ ngữ của câu, nằm trước động từ nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Tuy nhiên, hai trong số 20 thùng gạch sứ hình như đã bị rơi trong quá trình vận chuyển.

Approximately half of the tiles in those two boxes are \_\_\_\_\_\_\_. Will Duera   
 **149.** **(A) broken**  
 (B) unclean  
 (C) discolored  
 (D) mislabeled  
Manufacturing be able to ship us one more box free of charge? The order number is A08J2. Thank you for your assistance.

Sincerely,

Julio Jimenez, Supervisor

Feerson Construction

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Broken (a): bị gãy, vỡ; bị làm gãy, làm vỡ

Unclean (a): không sạch sẽ, dơ bẩn

Discolored (a): bị làm mất màu, bị tẩy màu

Mislabeled (a): bị gắn sai nhãn

Dịch: Gần một nửa số gạch lát trong 2 thùng này đã bị vỡ.

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

Mr. Vincent Naccari

150 Kennedy Road

Bellflower, CA 90706

Dear Mr. Naccari:

As president of the Roma Arts Foundation, I am writing to express my warmest thanks for your generous purchase at fast month’s charity auction. Because of supporters  
like \_\_\_\_\_\_\_, we were able to raise funds exceeding our original goal.  
**150.** (A) his  
 (B) her  
 **(C) you**  
 (D) their own

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Nhờ có những người ủng hộ như bạn mà chúng tôi có thể kêu gọi quỹ vượt hơn mục tiêu ban đầu.

Funds from the auction will directly support our artist-in-residence program and allow us  
to expand our catalog of painting, sculpture, and photography classes. Details about these \_\_\_\_\_\_\_ can be found on our Web site, www.romaartsfoundation.org  
**151.** (A) settings   
 **(B) offerings**  
 (C) findings   
 (D) ratings

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Quỹ từ cuộc đấu giá sẽ hỗ trợ trực tiếp cho chương trình của chúng tôi dành cho nghệ sĩ tại nơi cư trú và cho phép chúng tôi mở thêm các mục trong lớp hội họa, điêu khắc, và nhiếp ảnh. Thông tin chi tiết về các dịch vụ này có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi: www.romaartsfoundation.org

Please take a moment to review the attached arts development plan, \_\_\_\_\_\_\_ features the  
 **152.** (A) also  
 (B) thus  
 (C) these  
 **(D) which**  
goals fornext year and recommendations on how members and donors can contribute to  
our objectives.

With sincere gratitude,

Ms. Mei Guo

President, Roma Arts Foundation

Enclosure

**KEY D**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là động từ được chia (conjugated verb) nên ta chỉ có thể điền đại từ làm chủ ngữ cho mệnh đề này.

**Dịch:** Vui lòng dành chút thời gian để xem lại kế hoạch phát triển nghệ thuật được gửi kèm, kế hoạch này chỉ ra mục tiêu năm tới và đề xuất các cách mà các thành viên và nhà tài trợ có thể đóng góp vào mục tiêu của chúng tôi.