**ECONOMY 1 – TEST 01**

**Part 5 – Incomplete sentences**

**101.** \_\_\_\_\_\_\_ for the money management seminar will be forwarded to all the managers tomorrow.  
(A) Invite  
(B) Invitations  
(C) Inviting  
(D) Invitation

**KEY B**

**Giải thích:**

- Cần danh từ làm chủ ngữ vì “for the money management seminar” là trạng ngữ (giới từ + danh từ) không thể làm chủ ngữ của câu 🡪 Loại A (động từ).  
- Danh từ “invitation” đếm được nên không thể đứng 1 mình mà không có từ hạn định (mạo từ, tính từ sở hữu, từ chỉ định) 🡪Loại D.  
- Phương án C là một danh động từ có thể làm chủ ngữ, nếu điền thì thường phải có tân ngữ (danh từ hoặc đại từ) của danh động từ này, nhưng sau chỗ trống là trạng ngữ nên ta ưu tiên danh từ.

**Từ vựng:**

- Seminar (n): hội nghị chuyên đề.

- To forward sth to sb/sth: chuyển/gởi cái gì đến ai, đến đâu đó.

**Dịch:** Những lời mời cho buổi hội thảo về quản lý tiền bạc sẽ được chuyển đến tất cả các nhà quản lý vào ngày mai.

**102.** The employee-of-the-year prizes will be awarded to employees who demonstrated \_\_\_\_\_\_\_ contribution to the company's overall sales.  
(A) whole  
(B) inclusive  
(C) exceptional  
(D) multiple

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Whole (a): tổng thể, toàn bộ, toàn thể.

- Inclusive (a): kể cả, bao gồm.

- Exceptional (a): đặc biệt, nổi bật, khác thường.

- Multiple (a): nhiều, phức tạp.

- Employee-of-the-year prize (n): giải thưởng nhân viên của năm.

- To award sth to sb = to award sb sth: trao thưởng, tặng thưởng.

- Demonstrate (v): thể hiện, chứng minh.

- Overall sales (n): tổng doanh thu.

**Dịch:** Các giải thưởng “nhân viên của năm” sẽ được trao cho những nhân viên có sự đóng góp nổi bật vào tổng doanh thu của công ty.

**103.** Those who have questions concerning fringe benefits are advised to consult \_\_\_\_\_\_\_ employee handbook.  
(A) their  
(B) they  
(C) themselves  
(D) theirs

**KEY A**

**Giải thích:**

- Sau chỗ trống có danh từ nên ta chọn tính từ sở hữu để tạo thành cụm danh từ (Adj+N), cụm danh từ này làm tân ngữ cho động từ “consult”.

**Từ vựng:**

- Fringe benefit (n): phúc lợi phụ, phụ cấp ngoài.

- Consult (v): tra cứu, tham khảo, hỏi ý kiến.

- Employee handbook (n): sổ tay nhân viên.

**Dịch:** Những ai có các câu hỏi liên quan đến những phúc lợi phụ đều được khuyên nên tham khảo sổ tay nhân viên của họ.

**104.** The summary contains not only a technical \_\_\_\_\_\_\_ but also solutions to adverse effects of urban renewal developments.  
(A) description  
(B) attention  
(C) information  
(D) mistake

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một danh từ đếm được số ít, vì trước cụm danh từ này có mạo từ “a” 🡪 Loại B và C vì 2 danh từ này đều là danh từ không đếm được. Còn lại A và D đều có thể được chọn nên ta dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Description (n): sự mô tả, sự miêu tả, bản mô tả.

- Attention (n): sự chú ý, sự để ý, sự quan tâm.

- Information (n): thông tin.

- Mistake (n): lỗi, sự nhầm lẫn.

- Not only…but also…: không những…mà còn…

- Technical (a): thuộc kĩ thuật.

- Solution (n): (+ to sth) giải pháp, cách giải quyết (cho 1 vấn đề nào đó).

- Adverse (a): bất lợi, có hại.

- Urban (a): thuộc đô thị, có tính đô thị.

- Renewal (n): sự đổi mới, sự thay mới; sự phục hồi, sự khôi phục, sự tái sinh; sự tiếp tục lại, sự gia hạn.

- Urban renewal development: sự phát triển đổi mới đô thị.

**Dịch:** Bản tóm tắt không chỉ chứa mô tả kĩ thuật mà còn chứa các giải pháp cho các tác động tiêu cực của sự phát triển đổi mới đô thị.

**105.** The conference's keynote speaker addressed \_\_\_\_\_\_\_ impacts of digital technology on the current music industry.  
(A) variety  
(B) variably  
(C) variation  
(D) various

**Giải thích:**

- Sau chỗ trống là danh từ impacts, trước chỗ trống là động từ thường 🡪 điền tính từ hoặc danh từ tạo thành cụm danh từ làm tân ngữ cho động từ “address”. Ta điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ “impacts” vì điền danh từ thì không hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

- Various (a): khác nhau về nhiều loại.

- Keynote (n): chủ đạo, chủ chốt

- Digital technology (n): công nghệ kĩ thuật số, công nghệ số

**Dịch:** Diễn giả chính của hội nghị đã chỉ ra những sự tác động khác nhau của công nghệ kĩ thuật số lên thị trường âm nhạc hiện nay.

**106.** Documents with a secret nature are \_\_\_\_\_\_\_ retained in each director's safety deposit box.  
(A) relatively  
(B) slightly  
(C) usually  
(D) vaguely

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Relatively (adv): tương đối

- Slightly (adv): không đáng kể

- Usually (adv): thường xuyên

- Vaguely (adv): áng chừng, hơi hơi

- Secret nature (n): bản chất bí mật

- Retain (v): giữ lại, lưu giữ

- Safety deposit box (n): két an toàn

Dịch: Những tài liệu có tính chất bí mật thường được lưu giữ trong két an toàn của mỗi vị giám đốc.

**107.** The fitness club \_\_\_\_\_\_\_ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs.  
(A) see  
(B) seen  
(C) seeing  
(D) has seen

\*Chỗ trống phải điền động từ chính cho phần tân ngữ đứng trước and 🡪 loại B và C (Nếu chọn thì trở thành dạng rút gọn MĐQH 🡪 ko phù hợp với câu)

\*Chủ ngữ ở dạng số ít 🡪 loại A.

- Fitness club (n): câu lạc bộ thể dục

- Steadily (adv): đều đặn, kiên định, vững vàng

- To be eager to do sth: hăng hái, háo hức, khao khát làm gì

Dịch: Câu lạc bộ thể dục đã thấy được số lượng khác hàng tăng đều đặn và đang háo hức để phát triển các chương trình mới.

**108.** The job fair held in the City Center last week is considered the most \_\_\_\_\_\_\_ one so far, with over 3,000 people in attendance.  
(A) overall  
(B) successful  
(C) wealthy  
(D) delighted

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

\*One thay thế cho job fair để tránh lặp từ.

- Overall (a): toàn thể, toàn diện

- Successful (a): thành công

- Wealthy (a): giàu có, dồi dào

- Delighted (a): hài lòng

- Job fair (n): hội chợ giới thiệu việc làm

- To be considered: được xem là, được cho là

- So far (adv): cho đến bây giờ, cho đến một mức độ nhất định

Dịch: Hội chợ việc làm được tổ chức tại trung tâm thành phố tuần trước được xem là hội chợ thành công nhất từ trước đến nay, với hơn 3000 người tham dự.

**109.** The effects of affordable housing \_\_\_\_\_\_\_ in rural areas will be discussed at the conference.  
(A) develops  
(B) developing  
(C) development  
(D) developed

\*Sau chỗ trống là giới từ, trước chỗ trống là tính từ + danh từ 🡪 điền danh từ tạo thành cụm danh từ có nghĩa.

- Affordable housing development (n): sự phát triển nhà ở giá rẻ/nhà ở có thể mua được

- Rural area (n): vùng nông thôn

Dịch: Những ảnh hưởng của sự phát triển nhà ở giá rẻ ở vùng nông thôn sẽ được thảo luận tại hội nghị.

**110.** Because the annual budget report must be submitted \_\_\_\_\_\_\_ the end of the month, employees are busy calculating figures.  
(A) on  
(B) between  
(C) by  
(D) except

- By + mốc thời gian: trước 1 mốc thời gian nào đó.

- On + thứ trong tuần.

- Between…and…: giữa (2 người/vật, giữa 2 mốc thời gian)

- Except: ngoại trừ (không hợp nghĩa)

- Annual budget report (n): báo cáo ngân sách hằng năm.

- To be busy doing sth: bận rộn làm việc gì

Dịch: Bởi vì bản báo cáo ngân sách hằng năm phải được nộp lên trước cuối tháng, các nhân viên đang bận bịu tính toán các con số.

**111.** Even though assigned tasks are somewhat complex, we will have to complete them before we \_\_\_\_\_\_\_ for the day.  
(A) leave  
(B) leaving  
(C) to leave  
(D) have left

\*Mệnh đề phía trước là mệnh đề chính ở thì tương lai đơn, mệnh đề phía sau là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 🡪 mệnh đề này ở thì hiện tại đơn.

- Assign (v): phân công, chi phần, chỉ định, bổ nhiệm, quy cho, gán cho

- Assigned task (n): công việc được phân/chỉ định

- Somewhat (adv): hơi, có phần, một chút

- Complex (a): phức tạp, phức hợp

Dịch: Mặc dù những nhiệm vụ được giao khá là phức tạp, chúng tôi vẫn phải hoàn thành chúng trước khi kết thúc ngày làm việc.

**112.** All workers are required to use the sheet provided to \_\_\_\_\_\_\_ their working hours and have their manager sign the form to verify the hours at the end of each day.  
(A) practice  
(B) rewind  
(C) record  
(D) attend

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To have sb do sth: nhờ ai làm gì

- Practice (v): luyện tập, thực hành

- Rewind (v): tua lại, quay lại

- Record (v): ghi chép, ghi lại

- Attend (v): tham dự

- Sheet (n): tờ giấy, phiếu giấy

- Sign (v): kí, kí kết

- Verify (v): xác nhận, xác thực

Dịch: Tất cả công nhân được yêu cầu phải sử dụng phiếu giấy được cung cấp để ghi chép lại thời gian làm việc của họ và có chữ kí xác nhận của quản lý vào cuối ngày.

**113.** Even if residents in the area have shown strong \_\_\_\_\_\_\_ to the project, the city government may not be hesitant to proceed with it.  
(A) resisting  
(B) resistant  
(C) resisted  
(D) resistance

\*Sau chỗ trống là giới từ, trước chỗ trống là tính từ và động từ 🡪 Điền danh từ để tạo thành cụm danh từ làm tân ngữ của động từ show

- Even if (idiom): dù là

- Resident (n): dân cư

- Resistance (n): sự kháng cự, chống trả.

- To be hesitant to do sth: do dự trong việc gì

- To proceed with sth: tiếp tục cái gì/việc gì

- To proceed to sth/swh: tiến lên, tiến đến, đi đến cái gì/nơi nào

- To proceed from sth: xuất phát, bắt nguồn từ

Dịch: Ngay cả khi những người dân trong vùng đã thể hiện sự kháng cự quyết liệt với dự án, chính quyền thành phố có lẽ sẽ không do dự mà vẫn tiếp tục tiến hành.

**114.** The team members have the same opinions on the matter \_\_\_\_\_\_\_ they shared the same information.  
(A) following  
(B) more than  
(C) because  
(D) unless

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Following: sau

- More than: hơn

- Because: bởi vì

- Unless: nếu không

- Opinion on sth: ý kiến, quan điểm về cái gì/điều gì

Dịch: Những thành viên trong nhóm có cùng ý kiến về vấn đề bởi vì họ đã chia sẻ thông tin như nhau.

**115.** The two divisions have unveiled \_\_\_\_\_\_\_ plan to set aside millions of dollars to invest in a very lucrative field.  
(A) they

(B) them  
(C) their  
(D) those

\*Sau chỗ trống là danh từ, trước chỗ trống là động từ 🡪Điền danh từ/tính từ sở hữu để tạo thành cụm danh từ.

- Unveil: trình bày công khai, để lộ, tiết lộ

- To plan to do sth: dự định làm gì, lên kế hoạch làm gì

- Set aside (phr.V): dữ trữ, để dành, huỷ bỏ, bãi bỏ, vứt đi

- To invest in sth: đầu tư vào…

- Lucrative (a): có lợi, sinh lợi

- Field (n): lĩnh vực

Dịch: Hai bộ phận đã công bố kế hoạch của họ để dành hàng triệu đô la đầu từ vào một lĩnh vực có thể sinh lợi.

**116.** \_\_\_\_\_\_\_ proficiency in German would be of much help, it is not a requirement for the advertised position.  
(A) Otherwise  
(B) Despite  
(C) Regarding  
(D) Although

\*Vế có liên từ chỉ có dạng Adj + cụm giới từ (bổ ngữ) 🡪Đây là dạng rút gọn khi 2 mệnh đề đồng chủ ngữ.

- Otherwise + clause: nếu không

- Despite + N/V-ing: mặc dù

- Regarding + N/V-ing: đối với, về phần

- Although + clause: Mặc dù

- Proficiency in/doing sth: thành thạo, tài giỏi trong việc gì

- To be proficient in/at/doing sth: thành thạo, tài giỏi trong việc gì

- Advertised position (n): vị trí được quảng cáo

Dịch: Mặc dù thành thạo tiếng Đức sẽ giúp ích rất nhiều, nhưng đó không phải là một yêu cầu cho vị trí được quảng cáo.

**117.** We had to spend the whole month searching for better solutions, and \_\_\_\_\_\_\_ customers were impressed by our efforts.  
(A) fortunate  
(B) fortunes  
(C) fortune  
(D) fortunately

\*Sau chỗ trống là một mệnh đề hoàn chỉnh 🡪Điền trạng từ.

\*Nếu điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ customers thì sẽ không hợp nghĩa.

- To have to do sth: phải làm gì (sự bắt buộc đến từ bên ngoài như luật phát, quy định…)

- To spend time/money doing sth: dành thời gian làm việc gì

- To spend time in/on sth: dành thời gian vào việc gì

- Whole (a): toàn bộ, toàn thể

- To search for sb/sth: tìm kiếm

- Impress (v): gây ấn tượng

Dịch: Chúng tôi đã phải mất cả tháng để tìm kiếm các giải pháp tốt hơn, và may mắn thay, khách hàng đã ấn tượng với những nỗ lực của chúng tôi.

**118.** The purchasing department \_\_\_\_\_\_\_ the drastic changes to the purchasing practice with outside suppliers.  
(A) involved  
(B) agreed  
(C) announced  
(D) maintained

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Involve (v): bao gồm, liên quan, dính líu tới

- Agree (v): đồng ý, bằng lòng

- Announce (v): thông báo, công bố

- Maintain (v): duy trì, bảo dưỡng

- Purchasing department (n): bộ phận thu mua hàng hoá

- Drastic (a): quyết liệt, mạnh mẽ

- Purchasing practice (n): việc mua bán trong thực tế

Dịch: Bộ phận thu mua đã công bố những thay đổi lớn trong việc mua bán thực tế với các nhà cung cấp bên ngoài.

**119.** \_\_\_\_\_\_\_ anyone wish to access the information on the status of his or her order, the password should be entered.  
(A) If  
(B) Should  
(C) Whether  
(D) As though

\*Ta nhận thấy chủ ngữ anyone là chủ ngữ bất định nhưng động từ lại giữ nguyên mẫu 🡪Đây là dạng đảo ngữ của câu điều kiện loại 1, mượn trợ động từ “should” ra đầu câu, động từ trong mệnh đề if chia ở nguyên mẫu không có to.

- Access (v): truy cập, truy nhập

- Information on sb/sth: thông tin về ai/cái gì

- Enter (v): nhập vào, tham gia vào, đi vào (phòng, nhà)

Dịch: Nếu bất cứ ai mong muốn truy cập thông tin để xem trạng thái đơn đặt hàng của họ, họ nên nhập mật khẩu để truy cập.

**120.** The \_\_\_\_\_\_\_ of the internship program are to help job seekers strengthen their professional skills and make them suitable for careers they are looking for.  
(A) destinations  
(B) treatments  
(C) goals  
(D) opinions

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Destination (n): điểm đến, đích đến, nơi đến

- Treatment: sự đối xử, cư xử

- Goal: mục tiêu, mục đích

- Opinion: ý kiến, quan điểm

- Internship program (n): chương trình thực tập

- To help sb do sth: giúp đỡ ai làm việc gì

- Strengthen (v): tăng cường, củng cố

- To make sb adj: làm/khiến cho ai như thế nào đó

- Be suitable for sb/sth: phù hợp, thích hợp với ai/cái gì

- Look for = seek (v): tìm kiếm

Dịch: Mục tiêu của chương trình thực tập là giúp đỡ những người đang tìm việc tăng cường kĩ năng chuyên môn của họ và giúp họ trở nên phù hợp với nghề họ đang tìm.

**121.** The more we spent with the sales team, the more \_\_\_\_\_\_\_ we were with their innovative marketing skills.  
(A) impression  
(B) impress  
(C) impresses

(D) impressed

\*Cấu trúc so sánh luỹ tiến: The + comparative + S + V, the + comparative + S + V.

\*Điền tính từ làm bổ ngữ cho động từ to be (we were).

- To be impressed with sth: bị ấn tượng với cái gì/điều gì

- Mệnh đề sau nếu viết xuôi lại là: we were more impressed with…

- Innovative (a): cải tiến, đổi mới, mới mẻ, sáng tạo

- Marketing skill (n): kĩ năng tiếp thị, kĩ năng quảng cáo

Dịch: Chúng ta càng dùng nhiều thời gian với đội ngũ bán hàng, thì chúng ta càng ấn tượng với kĩ năng tiếp thị sáng tạo/mới mẻ của họ.

**122.** \_\_\_\_\_\_\_ none of the participants has showed any interest, numerous outdoor activities have to be cancelled.  
(A) Whether  
(B) Since  
(C) For  
(D) Which

- Whether (or not): có hay không

- Since + clause/N/V-ing: vì, kể từ khi

- For + N/V-ing: vì

- Which: cái nào

- None of sb/sth = no sb/sth: không có ai, không có cái gì/ điều gì 🡪Chủ ngữ được xem như ngôi thứ ba số ít, động từ được chia giống như chia theo ngôi thứ ba số ít.

- Numerous (a): nhiều, đông, đông đảo

- Outdoor activity (n): hoạt động ngoài trời

Dịch: Vì không ai trong số người tham dự thể hiện được sự quan tâm, rất nhiều hoạt động ngoài trời phải bị huỷ bỏ.

**123.** Customers \_\_\_\_\_\_\_ wish to return merchandise within 7 days of purchase must present the valid receipt to the store.  
(A) who  
(B) when  
(C) what  
(D) whom

\*Điền đại từ quan hệ thay thế cho tiền tố chỉ người (customers).

\*Đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ của động từ wish của mệnh đề quan hệ.

- Merchandise (n, v): hàng hoá, mua bán hàng hoá

- Within (prep): trong, trong vòng, trong khoảng thời gian, trong phạm vi

- Valid (a): hợp lệ, hợp lí, có cơ sở

- Receipt (n): biên lai, biên nhận

- To present sb/sth to sb/sth: trình ra, đưa ra ai/cái gì cho ai/cái gì xem

Dịch: Khách hàng muốn hoàn trả hàng hoá trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua thì phải trình ra biên lai hợp lệ cho cửa hàng.

**124.** All laboratory employees make it a point to take every \_\_\_\_\_\_\_ to avoid potential hazards.  
(A) precaution  
(B) advice  
(C) rule  
(D) idea

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Precaution (n): sự phòng ngừa, sự đề phòng

- Advice (n): lời khuyên

- Rule (n): quy định, quy tắc, quy luật, luật lệ

- Idea (n): ý tưởng, ý kiến, quan niệm, khái niệm

- Laboratory (n): phòng thí nghiệm (thường viết tắt là Lab)

- To take precaution: tận dụng/áp dụng biện pháp phòng ngừa

- Potential (n, a): tiềm năng, tiềm tàng, tiềm lực

- Hazard to sb/sth: mối nguy hiểm cho ai/cái gì

Dịch: Tất cả nhân viên phòng thí nghiệm nhận thấy sự cấp bách để áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh các mối nguy hiểm tiềm tàn

**125.** The manager said that it is \_\_\_\_\_\_\_ to test emergency equipment frequently to avoid  
any malfunction.  
(A) appropriate  
(B) appropriateness  
(C) appropriately  
(D) most appropriately

\*Cấu trúc It is + Adj + to V

- Emergency equipment (n): thiết bị khẩn cấp

- Frequently = regularly: thường xuyên

- To avoid sb/sth/doing sth: tránh xa ai, cái gì, việc gì

- Malfunction (n, v): trục trặc, sự cố; làm trục trặc, gây ra sự cố

Dịch: Người quản lý cho rằng thật thích hợp khi thường xuyên kiểm tra các thiết bị khẩn cấp để tránh bất cứ sự cố nào.

**126.** It is necessary to \_\_\_\_\_\_\_ a thorough survey in order for us to obtain highly desirable sites for our new headquarters.  
(A) detain  
(B) associate  
(C) conduct  
(D) foresee

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To detain sb in doing sth: ngăn cản, cản trở ai làm gì

- Associate (+with): kết giao, kết hợp, cộng tác, hợp tác.

- Conduct: tiến hành, chỉ đạo

- Foresee: thấy trước, biết trước

- Thorough (a): kĩ lưỡng, thấu đáo, triệt để

- In order for sb to do sth: để cho ai làm gì/có thể làm gì

- Obtain (n): giành được, thu được, đạt được

- Desirable (a): mong muốn, khao khát, ao ước

Dịch: Thật cần thiết để tiến hành một cuộc khảo sát kĩ lưỡng để chúng ta có thể có được các vị trí mong muốn cho trụ sở mới của chúng ta.

**127.** Ms. Walters was \_\_\_\_\_\_\_ to make a presentation on how to increase revenue when I entered the room.  
(A) nearly  
(B) off  
(C) close  
(D) about

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Nearly: gần như, suýt nữa

- Off: tắt, dứt, khỏi

- Close: gần, sắp, đóng

- To be about to do sth: sắp sửa làm gì

- To make a presentation on sb/sth: thuyết trình về ai/vấn đề gì

- Revenue (n): lợi nhuận, thu nhập, lợi tức

Dịch: Cô Walters sắp sửa thuyết trình về cách gia tăng lợi nhuận thì tôi bước vào phòng.

**128.** Mr. Lee takes care of several \_\_\_\_\_\_\_ tasks, such as sorting papers and filling documents in the cabinet.  
(A) favorable  
(B) routine  
(C) sincere  
(D) recent

\*Dịch nghĩa đẻ chọn phương án đúng

- Favorable (a): thuận lợi, hứa hẹn, có triển vọng

- Routine (n, a): thói quen hằng ngày, thông thường, thường lệ, đều đặn

- Sincere (a): chân thành

- Recent (a): gần đây

- Such as (idiom): như là, thí dụ là

- Sort (v): sắp xếp trật tự, phân loại

- Cabinet (n): tủ đựng tài liệu

Dịch: Ông Lee làm một số nhiệm vụ thường xuyên, như là sắp xếp giấy và để tài liệu vào trong tủ.

**129.** \_\_\_\_\_\_\_ her hard work and commitment to the company, Ms. Ramirez was promoted to the head of the public relations department.  
(A) Due to  
(B) While  
(C) In that  
(D) In case

- Due to + N/V-ing: do, vì, tại

- While + clause: trong khi

- In that + clause: bởi vì

- In case + clause: nếu, nhỡ mà.

- Vì sau chỗ trống là cụm danh từ nối bởi and 🡪Chọn A

- Commitment (n): sự tận tâm, tận tuỵ

- Public relations department (n): bộ phận/phòng ban quan hệ công chúng

Dịch: Vì công việc khó khăn của cô ấy và sự tân tậm với công ty, cô Ramirez được thăng chức lên làm trưởng phòng quan hệ công chúng.

**130.** The unexpected operating complexity was more serious than\_\_\_\_\_\_\_ anticipated.  
(A) origin  
(B) original  
(C) originally  
(D) originated

\*Sau chỗ trống là tính từ 🡪Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ

\*Vế sau than ở dạng rút gọn chủ ngữ (than (it was) originally anticipated)

- Unexpected (a): bất ngờ, đột ngột

- Complexity (n): sự phức tạp

- Operating complexity (n): sự phức tạp trong hoạt động/vận hành

- Serious (a): nghiêm nghị, nghiêm trọng, hệ trọng

- Anticipate (v): dự đoán, đoán trước

Dịch: Sự phức tạp của sự hoạt động bất ngờ thì nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu.

**131.** Due to \_\_\_\_\_\_\_ fuel prices, the company has decided to add a surcharge to all deliveries.  
(A) rise  
(B) arisen  
(C) rose  
(D) rising

\*Sau chỗ trống là danh từ 🡪Điền tính từ 🡪Loại A và C

- Arisen: xuất hiện, xảy ra, nảy sinh, phát sinh

- Rising: tăng, đang tăng

🡪Chọn D phù hợp nghĩa

- Fuel price (n): chi phí nhiên liệu

- To add sth to sth: thêm cái gì vào cái gì

- Surcharge (n): phí phụ

Dịch: Vì giá nhiên liệu tăng, công ty đã quyết định thêm một khoản phí phụ cho tất cả sự giao hàng.

**132.** As the company's strongest competitor released a new line of fall clothing, NTR Inc. moved \_\_\_\_\_\_\_ to introduce its new leather jackets.  
(A) regularly  
(B) quickly  
(C) softly  
(D) tiredly

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Regularly (adv): thường xuyên, đều đặn

- Quickly (adv): nhanh chóng

- Softly (adv): một cách êm ả

- Tiredly (adv): một cách mệt mỏi

- Competitor (n): đối thủ cạnh tranh

- Release (v): phát hành, ban bố, công bố

- Leather jacket (n): áo khoác da

Dịch: Vì đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty đã phát hành một dòng quần áo mùa thu mới, tập đoàn NTR đã nhanh chóng giới thiệu mẫu áo khoác da mới.

**133.** The enclosed documents summarize \_\_\_\_\_\_\_ changes to the existing overtime regulations.  
(A) propose  
(B) proposed  
(C) proposes  
(D) proposing

\*Trước chỗ trống là động từ thường, sau chỗ trống là danh từ 🡪 Điền tính từ tạo thành cụm danh từ làm tân ngữ cho động từ. Ta phải chọn tính từ mang nghĩa bị động vì “những thay đổi được đề xuất” chứ bản thân nó không tự đề xuất.

- Enclosed (a): được đính kèm, gửi kèm

- Summarize (T.v): tóm tắt, tổng kết

- Existing (a): hiện tại, hiện hành, hiện nay

- Overtime (n): giờ làm thêm, sự làm thêm ngoài giờ

- Regulation (n): quy định, quy tắc, điều lệ

Dịch: Những tài liệu được đính kèm tóm tắt những thay đổi được đề xuất về những quy định về giờ làm thêm hiện hành.

**134.** \_\_\_\_\_\_\_ regular inspections, accidental system problems arise from time to time.  
(A) In spite of  
(B) Prior to  
(C) However  
(D) Yet

- In spite of + N/V-ing: mặc dù

- Prior to + N/V-ing: trước khi

- However + clause: tuy nhiên

- Yet + clause: tuy, nhưng

- Inspection (n): sự kiểm tra

- From time to time (idiom) = sometimes: thỉnh thoảng, đôi lúc

- Accidental (a): tình cờ, ngẫu nhiên, bất ngờ

Dịch: Mặc dù có sự kiểm tra thường xuyên, nhưng các vấn đề về hệ thống ngẫu nhiên vẫn thỉnh thoảng xảy ra

**135.** Applicants must possess a master of business administration or \_\_\_\_\_\_\_ experience in a related field.  
(A) compare  
(B) compared  
(C) comparable  
(D) comparing

\*Sau chỗ trống là danh từ 🡪 Điền tính từ.

\*Ưu tiên chọn tính từ gốc (không phải tính từ đuôi –ed hoặc –ing và có trong từ điển)

- Possess (v): sở hữu, có

- Master (n): thạc sĩ

- Business administrator (n): quản trị kinh doanh

Dịch: Các ứng viên phải sở hữu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực liên quan

**136.** The recruitment advertising meeting that was scheduled for tomorrow has been \_\_\_\_\_\_\_ until next week.  
(A) abbreviated  
(B) terminated  
(C) scheduled  
(D) postponed

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Abbreviate (v): viết tắt, rút gọn

- Terminate (v): chấm dứt, hoàn thành

- Schedule (v): lên lịch, xếp lịch

- Postpone (v): hoãn lại, trì hoãn

- To be schedule for sth: được lên lịch, xếp lịch cho việc gì/vào ngày nào

Dịch: Buổi gặp mặt về quảng cáo tuyển dụng mà đã được lên lịch vào ngày mai đã bị hoãn lại cho đến tuần sau

**137.** The expansion of the natural history museum is most \_\_\_\_\_\_\_ the cause of significant revenue increases.  
(A) probabilities  
(B) probability  
(C) probable  
(D) probably

\*Có most 🡪So sánh nhất của tính từ hoặc trạng từ 🡪Loại A và B.

\*Sau chỗ trống là cụm danh từ có “the” nên không thể điền tính từ.

🡪Điền trạng từ bổ nghĩa.

- Expansion (n): sự mở rộng

- Significant (a): quan trọng, đáng kể

Dịch: Sự mở rộng của bảo tàng lịch sử tự nhiên rất có thể là nguyên nhân của sự tăng lợi nhuận đáng kể

**138.** Information on events occurring in the theater \_\_\_\_\_\_\_ the year is available through our website.  
(A) into  
(B) throughout  
(C) on  
(D) as

- Into: vào trong

- Throughout: xuyên suốt, khắp

- On: trên

- As: như là, vì

- Occur (v): diễn ra, xảy ra

- Available (a): có sẵn

Dịch: Thông tin về những sự kiện sẽ diễn ra trong nhà hát suốt cả năm thì có sẵn trên trang web của chúng tôi.

**139.** Through the Internet people are discovering new ways to share relevant information with \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) the other  
(B) another  
(C) other  
(D) one another

- The other: người/cái còn lại

- Another(a), Other(a)

- One another: một người/cái nào đó khác (không xác định)

- Chọn D vì chỗ trống phải điền danh từ và trước đó không hề nhắc đến một người/cái nào

- Discover (v): khám phá ra, tìm ra, phát hiện ra

- Relevant (a): có liên quan, thích đáng

Dịch: Thông qua Internet, người ta đang khám phá các phương pháp mới để chia sẻ thông tin liên quan.

**140.** The library has announced a new \_\_\_\_\_\_\_ that all borrowed books must be returned 5 business days from the checkout date.  
(A) accommodation  
(B) policy  
(C) handling  
(D) measure

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Accomodation (n): sự thích nghi, sự thoả hiệp, nhà ở

- Policy (n): chính sách, khế ước

- Handling (n): cách giải quyết

- Measure (n): phương pháp, biện pháp

- Checkout date (n): ngày mượn

Dịch: Thư viện đã công bố một chính sách mới đó là tất cả sách được mượn phải được trả lại trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày mượn

**Part 6 – Text completion**

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

Ace Supplies, a Paris-based firm \_\_\_\_\_\_\_ in office supplies, announced its plan to relocate its headquarters.  
 **141.** (A) is specializing  
 (B) specializes  
 (C) specialize  
 (D) specializing

\*Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động “a Paris-based firm (that specializes) in office supplies”.

- Office supplies (n): đồ dùng văn phòng

- Relocate (v): chuyển đến nơi khác

- Headquarters (n): trụ sở

Dịch: Ace Supplies, một công ty có trụ sở tại Paris chuyên về đồ dùng văn phòng, đã công bố kế hoạch thay đổi trụ sở của nó sang một nơi khác.

After decades of progress and growth, Ace Supplies found itself needing extra facilities. Storage rooms are also filled to capacity. \_\_\_\_\_\_\_, the inadequate number of employees

**142.** (A) Thus  
 (B) To the contrary  
 (C) Despite the fact  
 (D) Furthermore

parking space is another concern of the company.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Thus (adv): do đó, vì vậy (nguyên nhân-kết quả)

- To the contrary: trái lại (2 mệnh đề trái ngược nhau)

- Despite the fact (that) = although: mặc dù (chỉ sự nhượng bộ)

- Furthermore (adv): Hơn nữa, vả lại (bổ sung thông tin)

- Capacity (n): sức chứa

- Inadequate (a): không đủ, không tương xứng

Dịch: Sau nhiều thập kỉ của sự tiến bộ và phát triển, Ace Supplies thấy nó cần thêm trang thiết bị. Kho lưu trữ thì đang đầy. Hơn nữa, số lượng không đủ bãi đỗ xe cho nhân viên cũng là một mối quan tâm khác của công ty.

But the most important challenge that lies ahead is \_\_\_\_\_\_\_ to move quickly to the new headquarters without affecting work.  
**143.** (A) way  
 (B) sent  
 (C) how  
 (D) equal

- Way (n): cách thức, phương pháp

- Sent (a): được gửi đi

- How (adv): làm thế nào

- Equal (a): tương đương, ngang bằng.

- Lie ahead: ở trước mắt, ở phía trước

Dịch: Nhưng thách thức lớn nhất trước mắt là làm thế nào để chuyển nhanh chóng tới trụ sở mới mà không ảnh hưởng đến công việc.

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

Headhunting firms are increasingly a powerful \_\_\_\_\_\_\_ for many companies to find scarce high level professionals.  
**144.** (A) tool  
 (B) behavior  
 (C) content  
 (D) reason

- Tool (n): công cụ, dụng cụ

- Behavior (n): ứng xử, hành vi

- Content (n): nội dung

- Reason (n): lí do

- Headhunting firm (n): công ty săn người đủ điều kiện để làm việc cho các công ty khác.

- Powerful (a): hùng mạnh, mạnh mẽ, đầy năng lượng

- Scarce (a): hiếm, khan hiếm

Dịch: Các công ty săn người đang tăng cường một công cụ mạnh mẽ cho nhiều công ty để tìm kiếm những chuyên gia trình độ cao khan hiếm.

Such headhunters secure and justify their fees by searching for the most competent candidate in all areas, including the client's competitors. When a list of promising candidates is obtained, a headhunter will contact the candidates on the list to \_\_\_\_\_\_\_   
 **145.** (A) verify  
 (B) feature (C) condense  
 (D) notify

career details and make sure he or she is still interested in the job.

- Verify (v): xác minh, chứng thực, thẩm tra, kiểm lại

- Feature (v): nêu đặc trưng, đề cao, làm nổi bật

- Condense (v): làm cô đọng, làm ngưng tụ, làm súc tích

- Notify (v): báo tin, thông báo, cho biết

- Justify (v): biện minh, thanh minh, chứng minh

- Competent candidate (n): ứng viên có khả năng, năng lực

- Promising candidate (n): ứng viên hứa hẹn, tiềm năng

- Obtain (v): đạt được, thu được, giành được

Dịch: Khi danh sách các ứng viên hứa hẹn được lập, người săn người sẽ liên lạc với các ứng viên trong danh sách để xác minh chi tiết công việc và đảm bảo họ vẫn quan tâm tới công việc.

After this lengthy process is completed, the list will be \_\_\_\_\_\_\_ down to a small number **146.** (A) short  
 (B) shorting  
 (C) shortened  
 (D) shorten

of interested candidates with the best capabilities. Only the list of the top candidates will be presented to their client firm, who will then contact you and negotiate terms with you in person.

\*Trước chỗ trống là be, sau chỗ trống là giới từ 🡪Chọn quá khứ phân từ chứ không chọn tính từ vì không có cấu trúc “to be short down”.

- Lengthy (a): dài, dài dòng

- Shorten (v): rút ngắn, thu ngắn, làm ngắn lại

- Capability (n): khả năng, năng lực

- Client firm (n): công ty là khách hàng của công ty săn người

- Negotiate (v): thương lượng, thoả thuận, đàm phán

- In person: đích thân

Dịch: Sau khi quá trình dài này được hoàn thành, danh sách sẽ được cắt giảm xuống còn 1 số lượng nhỏ những ứng viên được quan tâm với những khả năng tốt nhất.

***Questions 147-149 refer to the following event personnel advertisement.***

LaDon Talent has good opportunities for part-time personnel. Positions available are part-time, mostly weekends, and typically 5-7 hours a day.

Earn $8 for a 5-hour event plus bonuses. You will be \_\_\_\_\_\_\_ for promoting brands by   
 **147.** (A) aware  
 (B) eligible  
 (C) responsible  
 (D) qualified

distributing brochures and samples or demonstrating products to prospective customers,

- Be aware of: có nhận thức về, có ý thức về

- Be eligible for: đủ tư cách, thích hợp cho…

- Be responsible for: chịu trách nhiệm về…

- Be qualified for: đủ trình độ cho…

- Part-time personnel (n): người làm việc bán thời gian

- Mostly (adv): hầu hết, phần lớn

- Typically (adv): điển hình, tiêu biểu, đặc trưng

- Earn (v): giành được, xứng đáng, kiếm được, kiếm tiền

- Brand (n): nhãn hàng, nhãn hiệu

- Prospective (a): thuộc tương lai, về sau, sắp tới

- Prospective customer (n): khách hàng tương lai

Dịch: Những vị trí có sẵn đều là bán thời gian, hầu hết là cuối tuần, cụ thể là 5-7 giờ mỗi ngày.

Thu nhập là 8 đô la cho 5 giờ làm việc và có thưởng thêm. Bạn sẽ chịu trách nhiệm quảng bá các nhãn hiệu.

\_\_\_\_\_\_\_ creating brand awareness of the product features.

**148.** (A) if  
 (B) given  
 (C) within  
 (D) besides

- If (conj): nếu

- Given (prep): căn cứ vào, theo quan điểm, giả dụ là, cứ cho là

- Within (prep/adv): trong vòng, trong khoảng thời gian

- Besides (adv/prep): ngoài ra

- Awareness (n): sự nhận thức, ý thức

Dịch: ngoài ra còn tạo ra sự nhận thức về sản phẩm.

If you apply for this position and it's not available at the time, please be assured that LaDon Talent will retain your application in our files for 60 days. During this time your application will remain available for \_\_\_\_\_\_\_ until opportunities become open .  
 **149.** (A) consider  
 (B) considering  
 (C) considered  
 (D) consideration

- Trước chỗ trống là giới từ 🡪Điền N/V-ing. Nhưng đáp án B là một giới từ/liên từ, chứ không phải là dạng V-ing của consider. Vậy ta chọn phương án D

- Considering (prep/conj): xét về, tính đến

- Apply for: ứng tuyển, nộp đơn xin việc

- To be assured (that): yên tâm, yên trí rằng

- Retain (v): giữ lại

Dịch: Nếu bạn ứng tuyển cho vị trí này và nó không còn có sẵn, thì hãy yên tâm vì LaDon Talent sẽ giữ lại đơn ứng tuyển của bạn trong hồ sơ của họ trong vòng 60 ngày. Trong khoảng thời gian này, đơn ứng tuyển của bạn vẫn sẽ hợp lệ để xem xét cho đến khi các cơ hội được mở lại.

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

To: Employees  
From : Palm Eastwood Personnel Manager  
Subject : Time off from work  
Date : Dec. 5 2007

The \_\_\_\_\_\_\_ of this memo is to let the employees know about the policy on sick leave and other absences.  
**150.** (A) advantage  
 (B) study  
 (C) purpose  
 (D) influence

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Advantage (n): lợi ích

- Study (n): nghiên cứu

- Purpose (n): mục đích

- Influence (n): ảnh hưởng

- Policy (n): chính sách, đường lối, điều khoản

- Sick leave (n): nghỉ ốm

- Absence (n): sự vắng mặt

Dịch: Mục đích của thông báo này là để cho các nhân viên biết về chính sách nghỉ ốm và các sự vắng mặt khác.

Time off from work may be authorized for various reasons. Generally, when employees want to be absent for any personal \_\_\_\_\_\_\_, it is subject to approval by their immediate supervisor.  
 **151.** (A) proximity  
 (B) conclusion  
 (C) matters  
 (D) contents

- Proximity (n): sự gần, ở gần

- Conclusion (n): sự kết luận, phần kết luận

- Matter (n): vấn đề, sự việc

- Content (n): nội dung

- Authorize (v): cho phép

- To be absent from swh: vắng mặt, không có mặt ở nơi nào đó

- To be subject to sb/sth: tuỳ thuộc, phụ thuộc vào ai/cái gì/điều gì

- Approval (n): sự chấp thuận, phê chuẩn

- Immediate supervisor: người giám sát trực tiếp

Dịch: Thời gian tạm nghỉ việc có thể được xác thực cho nhiều lí do. Nói chung, khi các nhân viên muốn vắng mặt vì bất kì vấn đề cá nhân nào, nó phụ thuộc vào sự chấp thuận của người giám sát của họ.

For excessive tardiness without a valid reason or any unreported leave, even if it's \_\_\_\_\_\_\_ court leave or military leave, they will receive a written warning. Please be

**152.** (A) because  
 (B) from  
 (C) due to  
 (D) yet

aware that three written warnings will result in dismissal.

- Because + clause: bởi vì

- From + N/V-ing: từ

- Due to + N/V-ing: do, vì

- Yet + clause: tuy nhiên

- Excessive (a): quá mức, quá thể, quá đáng

- Tardiness (n): sự chậm trễ

- Valid (a): hợp lệ, hợp lí, đúng đắn

- Unreported leave (n): vắng không phép, vắng không báo trước

- Court (n): toà án

- Military (n): quân đội

- Written warning: thư cảnh cáo, giấy cảnh cáo

- To result in sth: dẫn đến, đưa đến, kết quả là

- To result from sth: do bởi, do…mà ra, là kết quả của…

- Dismissal (n): sự sa thải

Dịch: Đối với sự chậm trễ quá mức mà không có lí do chính đáng hay nghỉ mà không báo trước, thậm chí là vì lệnh hầu toà hay lệnh gọi nhập ngũ, họ sẽ nhận được văn bản cảnh cáo. Hãy chú ý rằng nhận 3 bản cảnh cáo sẽ bị sa thải.