ECONOMY 1 – TEST 08

Part 5 – Incomplete Sentences

101. We need to reserve a restaurant \_\_\_\_\_\_\_ a celebration party in honor of a newly  
appointed personnel manager.  
(A) for  
(B) from  
(C) onto  
(D) off

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- For (prep/conj): dành cho, bởi vì

- From (prep): từ, khỏi

- Onto (prep): phía trên, lên trên

- Off (prep): tắt, dứt, thôi, ra khỏi, rời khỏi

Dịch: Chúng tôi cần phải đặt trước nhà hàng cho buổi tiệc kỉ niệm để vinh danh vị giám đốc nhân sự mới được bổ nhiệm.

102. \_\_\_\_\_\_\_ habitually answers incoming phone calls and signs for packages while in the office.  
(A) She  
(B) Her  
(C) Hers  
(D) Herself

\*Sau chỗ trống là trạng từ + động từ thường 🡪 Điền chủ từ cho động từ và cũng là chủ ngữ của câu.

- Habitually (adv): đều đặn, thường xuyên

- Incoming phone call (n): cuộc gọi đến

Dịch: Cô ấy thường trả lời các cuộc gọi đến và kí các bưu kiện ở văn phòng.

103. A new shipment of popular bargain books has just \_\_\_\_\_\_\_ here in perfect condition and will be on display this afternoon.  
(A) sent  
(B) delayed  
(C) arrived  
(D) examined

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Send (v): gửi đi, đưa đi, cử đi, phái đi

- Delay (v): hoãn lại, trì hoãn

- Arrive (v): tới, đến

- Examine (v): kiểm tra, khảo sát, xem xét kĩ

- Bargain (n): sự trả giá, sự mặc cả; thoả thuận, giao kèo mua bán

Dịch: Một lô hàng mới của các cuốn sách phổ biến vừa đến nơi trong điều kiện hoàn hảo và sẽ được trưng bày chiều nay.

104. The Catering & Event Department enjoys a solid reputation for extraordinary \_\_\_\_\_\_\_ provided to customers.  
(A) server  
(B) service  
(C) servicing  
(D) serve

\*Chỗ trống nằm sau tính từ 🡪 Điền danh từ

\*Trước cụm danh từ không có từ hạn định (mạo từ, tính từ sở hữu, từ chỉ định) nên ta điền danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được 🡪 Chỉ có phương án B (danh từ không đếm được) là phù hợp.

\*Ngoài ra dịch nghĩa cũng thấy phương án B là phù hợp nhất.

Dịch: Bộ phận cung cấp lương thực và tổ chức sự kiện có danh tiếng vững chắc cho các dịch vụ đặc biệt được cung cấp cho khách hàng.

**105.** It is anticipated that those \_\_\_\_\_\_\_ looking for employment will be successful in the  
coming months.  
(A) currently  
(B) significantly  
(C) completely  
(D) slightly

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Currently (adv): hiện tại, hiện nay, hiện thời

- Significantly (adv): đáng kể, đầy ý nghĩa, có tầm quan trọng

- Completely (adv): hoàn toàn, trọn vẹn, đầy đủ

- Slightly (adv): nhỏ, không đáng kể

Dịch: Người ta dự đoán rằng những ai hiện đang tìm kiếm công việc sẽ thành công trong tháng tới.

**106.** Hart House Inc. is widely recognized for \_\_\_\_\_\_\_ all its energy and resources to  
supporting social activities.  
(A) earning  
(B) valuing  
(C) benefiting  
(D) dedicating

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng  
- Earn (v): giành được, xứng đáng; kiếm sống, kiếm được tiền

- Value (v): định giá, đánh giá, ước tính

- Benefit (v): giúp ích cho, làm lợi cho; được lợi, lợi dụng

- To dedicate sth to (sth/doing sth): cống hiến, dâng hiến, dốc sức, tận sức

Dịch: Công ty Hart House Inc. được công nhận rộng rãi vì sự cống hiến năng lượng và nguồn lực của nó để hỗ trợ những hoạt động xã hội.

**107.** According to a new study by Single Click, online shoppers search the Internet at least one week prior \_\_\_\_\_\_\_ actually purchasing their products.  
(A) to  
(B) after  
(C) of  
(D) about

\*Prior to: trước (về thời gian)

Dịch: Theo nghiên cứu mới đây của Single Click, những người mua sắm trực tuyến tìm kiếm trên mạng ít nhất một tuần trước khi thực sự mua sản phẩm.

**108.** Most stores \_\_\_\_\_\_\_ special discounts, coupons on gifts, and personalized gifts to  
retain their existing customers.  
(A) offering  
(B) be offered  
(C) to offer  
(D) are offering

\*Chỗ trống nằm sau danh từ đếm được số nhiều, nằm trước cụm danh từ 🡪 Điền động từ

\*Phía sau không có động từ ở hình thức động từ chính của chủ từ nên chỗ trống sẽ điền động từ chính.

Dịch: Hầu hết các cửa hàng đang có khuyến mãi đặc biệt, phiếu quà giảm giá, và quà tặng có in thương hiệu để duy trì lượng khách hàng hiện tại.

**109.** \_\_\_\_\_\_\_ there are so many stores throughout the district, any type of bad publicity carries a lot of risk.  
(A) Since  
(B) If  
(C) So  
(D) Unless

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Vì có quá nhiều cửa hàng khắp quận, bất kì sự quảng cáo tồi nào cũng sẽ mang đến nhiều rủi ro.

**110.** HPRPress achieved the \_\_\_\_\_\_\_ overall rating from its customers in a recent independent survey of nearly 10,000 customers.  
(A) higher  
(B) highest  
(C) more highly  
(D) most highly

\*Trong câu không có than, cũng không nhắc tới một sự so sánh nào khác 🡪 Chọn so sánh nhất.

\*So sánh nhất với tính từ ngắn “high” 🡪 highest

Dịch: HPRPress đã đạt được sự đánh giá tổng thể cao nhất từ khách hàng của nó trong cuộc khảo sát độc lập gần đây với gần 10,000 khách hàng.

**111.** I would not like to recommend the Westin Orlando Hotel, \_\_\_\_\_\_\_ considering that it has poor quality room service.  
(A) greatly  
(B) especially  
(C) unusually  
(D) positively

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Greatly (adv): rất, lắm

- Especially (adv): đặt biệt là, cụ thể là; dmột cách cụ thể, một cách chi tiết

- Unusually (adv): cực kì, khác thường

- Positively (adv): tích cực, rõ ràng, một cách chắc chắn, một cách quả quyết

Dịch: Tôi không muốn giới thiệu khách sạn Westin Orlando, đặc biệt là khi nói đến việc dịch vụ phòng ở đó có chất lượng kém.

**112.** Drivers are required to carry \_\_\_\_\_\_\_ liability insurance policy at all times in their cars·in case of an accident.  
(A) their  
(B) theirs  
(C) they  
(D) themselves

\*Chỗ trống nằm sau động từ thường và trước cụm danh từ 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

Dịch: Người lái xe được yêu cầu phải mang theo chính sách bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của họ mọi lúc để đề phòng tai nạn.

**113.** \_\_\_\_\_\_\_ the two copy machines differ in a few of their functions, you will be soon  
accustomed to operating them.  
(A) Rather than  
(B) Despite  
(C) Although  
(D) In order that

\*Sau chỗ trống là mệnh đề 🡪 Loại A và B

\*Dịch nghĩa ta thấy chọn C là phù hợp

- To differ (from sb/sth) (in sth): khác, không giống (ai/cái gì) (về điều gì)

Dịch: Mặc dù 2 máy sao chép khác nhau ở 1 vài chức năng, nhưng bạn sẽ sớm quen với việc vận hành chúng.

**114.** Mr. Tanaka decided to resign, because a significant drop in customer satisfaction has had an adverse impact on sales \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) grower  
(B) grow  
(C) grown  
(D) growth

\*Chỗ trống nằm cuối cụm danh từ 🡪 Điền danh từ

Dịch: Ông Tanaka đã quyết định từ chức, vì sự hài lòng của khách hàng suy giảm đáng kể đã dẫn đến tác động bất lợi cho tăng trưởng doanh thu.

**115.** Most of the automobile companies are likely to face \_\_\_\_\_\_\_ sales in midsize and large cars as a result of the continuing recession.  
(A) declining  
(B) declined  
(C) decline  
(D) to decline

\*Face là ngoại động từ nên cần tân ngữ 🡪 Loại C và D

\*Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ phía sau, chọn tính từ mang nghĩa chủ động

Dịch: Hầu hết các công ty ô tô có thể đối mặt với doanh số sụt giảm của xe hơi cỡ trung và lớn do sự suy thoái kinh tế liên tục.

**116.** Although some studies report different effects of overtime work, they are \_\_\_\_\_\_\_ with respect to productivity levels.  
(A) comparing  
(B) comparable  
(C) compare  
(D) compares

\*To be comparable with sb/sth: có thể so sánh được với ai/cái gì

Dịch: mặc dù một vài nghiên cứu chỉ ra những ảnh hưởng khác nhau của việc làm việc ngoài giờ, thì chúng tương đương với mức độc năng suất.

**117.** Your membership renewal will entitle you to a wide variety of benefits that \_\_\_\_\_\_\_ from innovative services to effective programs.  
(A) distinguish  
(B) range  
(C) refrain  
(D) prohibit

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Distinguish (v): nhận ra, nhận biết

- To distinguish between (A and B/ A from B): phân biệt giữa A và B

- To distinguish A from B: chỉ ra sự khác biệt giữa A và B

- To range from A to B: có phạm vi từ A đến B

- To refrain from sth (T.v): kiềm chế, cố nhịn

- Prohibit (T.v): ngăn chặn (ai, cái gì)

- To prohibit sb/sth from doing sth: cấm, ngăn cấm ai làm gì

Dịch: Việc gia hạn thành viên sẽ cho phép bạn hưởng nhiều lợi ích từ các dịch vụ tiên tiến cho đến các chương trình hiệu quả.

**118.** Applicants who possess interpersonal skills and strong analytical skills to gather and  
analyze information for reports will be especially \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) prefer  
(B) preferred  
(C) preferable  
(D) preferring

\*Chỗ trống nằm sau to be 🡪 Điền tính từ hoặc động từ ở dạng quá khứ phân từ

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Preferred (a): được thích hơn, được ưu tiên hơn, được ưu ái hơn

- To be preferable to (sth/doing sth): được thích hơn cái gì, thích hợp hơn cái gì

Dịch: Các ứng viên mà sở hữu kĩ năng giao tiếp và kĩ năng phân tích tốt để thu thập và phân tích thông tin cho các báo cáo thì sẽ được ưu tiên.

**119.** Now that our site is currently \_\_\_\_\_\_\_ essential maintenance work, we apologize for the inconvenience and ask that you try again later on.  
(A) proceeding  
(B) facilitating  
(C) installing  
(D) undergoing

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To proceed to sth: tiến lên, đi đến

- To proceed with sth: bắt đầu hoặc tiếp tục cái gì

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

- To proceed against sb: khỏi tố ai, kiện cáo ai

- Facilitate (T.v): làm cho dễ dàng, làm cho thuận tiện

- To install sth in sth (T.v): lắp đặt, cài đặt

- Undergo (T.v): chịu đựng, trải qua (khó khăn, đau đớn); chịu, bị, trải qua (quá trình)

- Now that (conj) = Because (conj): vì, bởi vì

Dịch: Vì trang web của chúng tôi đang trải qua việc bảo trì thiết yếu, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện và đề nghị bạn thử lại lần sau.

**120.** You are cordially invited to attend a \_\_\_\_\_\_\_ party thrown in honor of employees who have served the company for more than thirty years.  
(A) retirement  
(B) retire  
(C) retires  
(D) retired

\*Chỗ trống nằm sau mạo từ và trước danh từ 🡪 Điền danh từ hoặc tính từ để tạo thành cụm danh từ

- Retirement party (n): bữa tiệc dành cho người sắp nghỉ hưu.

- Retired (a): ẩn dật, hẻo lánh, ít người qua lại; đã về hưu, đã nghỉ việc

\*Ta không thể điền tính từ retired vì không hợp nghĩa

- Cordially (adv): thân ái, thân mật, chân thành

Dịch: Bạn được thân mời tham dự một bữa tiệc về hưu được tổ chức để vinh danh những nhân viên đã phục vụ công ty được hơn 30 năm.

**121.** Questions concerning whether international trade is \_\_\_\_\_\_\_ more beneficial to lower income economies have been raised for years.  
(A) much  
(B) such  
(C) very  
(D) too

\*Trước chỗ trống là to be, sau chỗ trống có cấu trúc so sánh hơn của tính từ dài “more + long adj” 🡪 Chọn A: nhấn mạnh trong so sánh hơn (even, much, far… + comparative)

Dịch: Những thắc mắc liên quan đến việc liệu rằng thương mại quốc tế có lợi cho các nền kinh tế thu nhập thấp hay không đã được đặt ra trong nhiều năm.

**122.** Fat-blocking weight loss pills \_\_\_\_\_\_\_ over the counter effective immediately.  
(A) selling  
(B) have been selling  
(C) will be sold  
(D) have been sold

\*Trong câu chưa có động từ chính, chỗ trống nằm sau cụm danh từ 🡪 Loại A

\*Có trạng từ immediately bổ nghĩa cho câu 🡪 Chọn thì tương lai đơn

- Fat-blocking weight loss pills (n): thuốc giảm cân bằng cách ức chế chất béo

Dịch: Thuốc giảm cân bằng cách ức chế chất béo sẽ được bán tại quầy dùng ngay lập tức.

**123.** Compact List Inc. appreciates the \_\_\_\_\_\_\_ you have made to this annual event.  
(A) evaluations  
(B) attempts  
(C) medicines  
(D) contributions

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Evaluation (n): sự đánh giá, sự ước lượng

- Attempt (n): sự cố gắng, sự thử, nỗ lực

- To make an attempt to do sth/at doing sth = To attempt to do sth/at doing sth: cố gắng làm gì, thử làm gì

- Medicine (n): y học, y khoa, thuốc uống

- Contribution (n): sự đóng góp, sự góp phần, phần đóng góp

Dịch: Compact List Inc. đánh giá cao những đóng góp của bạn cho sự kiện thường niên năm nay.

**124.** A group of established corporations will \_\_\_\_\_\_\_ carry out the downsizing program,  
which represents the biggest reduction in jobs since 2000.  
(A) highly  
(B) most likely  
(C) slightly  
(D) timely

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Highly (adv): hết sức, vô cùng, ở mức độ cao

- Likely (adv): có khả năng, có thể, có vẻ

- Slightly (adv): không đáng kể, ở mức độ nhỏ

- Timely (adv): đúng lúc, kịp thời

- Downsize (v): giảm biên chế; giảm sĩ số công nhân, nhân viên

Dịch: Một nhóm các công ty đã được thành lập rất có thể sẽ tiến hành một chương trình giảm biên chế, được cho là cuộc cắt giảm việc làm lớn nhất kể từ năm 2000.

**125.** \_\_\_\_\_\_\_ fulfilling the requirements and receiving unanimous approval from the  
committee, Ms. Norton was not accepted for the position.  
(A) During  
(B) Despite  
(C) Besides  
(D) Into

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- During (prep): trong 2 khoảng thời gian, trong lúc nào đó

- Despite (prep): mặc dù, bất chấp

- Besides (prep/adv): ngoài, ngoài ra

- Into (prep): vào, vào trong

- Unanimous (a): nhất trí, đồng lòng

Dịch: Mặc dù đã đáp ứng các yêu cầu và nhận được sự chấp thuận từ uỷ ban, Cô Norton vẫn không được chấp nhận vào vị trí.

**126.** Please make sure that all the volts in overhead compartments are tightened \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) secure  
(B) security  
(C) securely  
(D) more secure

\*Chỗ trống nằm sau động từ ở quá khứ phân từ (tính từ) và nằm cuối câu 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

Dịch: Hãy bảo đảm rằng tất cả các vôn ở khoang phía trên được thắt chặt một cách an toàn.

**127.** Your salaries and earnings vary greatly, depending on several \_\_\_\_\_\_\_ such as your  
specialty area, degree, and sector of employment.  
(A) factors  
(B) sides  
(C) senses  
(D) portions

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Factor (n): nhân tố, yếu tố

- Side (n): khía cạnh, phương diện

- Sense (n): giác quan, tri giác

- Portion (n): khẩu phần, phần được chia

Dịch: Tiền lương và thu nhập của bạn thay đổi rất nhiều, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc thù khu vực, trình độ và lĩnh vực làm việc.

**128.** Although revised reports are better than they were last week, Mr. Dan Gum, the  
program director, suggested \_\_\_\_\_\_\_ them.  
(A) to rewrite  
(B) rewriting  
(C) rewritten  
(D) should rewrite

\*Cấu trúc suggest + N/V-ing/that clause: đề nghị, đề xuất, gợi ý

Dịch: Mặc dù các báo cáo đã được duyệt thì tốt hơn so với tuần trước, ông Dan Gum, giám đốc chương trình, đã đề xuất viết lại chúng.

**129.** We are obligated to retain all the manuals, even for \_\_\_\_\_\_\_ appliances.  
(A) conditional  
(B) partial  
(C) temporary  
(D) discontinued

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Conditional (a): thuộc điều kiện, có điều kiện

- Partial (a): không hoàn chỉnh, một phần

- Temporary (a): tạm thời, nhất thời, lâm thời

- Discontinued (a): không còn lưu hành trên thị trường (nói về sản phầm, hàng hoá)

Dịch: Chúng tôi bắt buộc phải giữ lại tất cả các hướng dẫn sử dụng, ngay cả với các thiết bị không sản xuất nữa.

**130.** Drivers are asked to park their cars by \_\_\_\_\_\_\_ rather than using a valet parking system.  
(A) they  
(B) their  
(C) them  
(D) themselves

\*By + đại từ phản thân của chủ từ = alone (adv): một mình, tự mình

Dịch: Tài xế được yêu cầu tự đỗ xe của họ hơn là sử dụng một hệ thống đỗ xe hộ.

**131.** DTS has undergone drastic changes designed to better \_\_\_\_\_\_\_ its valued customers.  
(A) offer  
(B) provide  
(C) serve  
(D) reflect

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Offer (v): đưa ra, đề nghị; cung cấp, mang đến; biếu, tặng

- Provide (T.v): cung cấp, cung ứng

- Serve (v): phục vụ, phụng sự, đáp ứng, làm thoả mãn; dọn bàn

- Reflect (v): phản ánh, phản chiếu

Dịch: DTS đã trải qua những thay đổi lớn được thiết kế ra để phục vụ khách hàng tốt hơn.

**132.** Companies expanding into other regions prefer hiring workers \_\_\_\_\_\_\_ to the targeted region.  
(A) according  
(B) physical  
(C) native  
(D) approximate

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- According to (prep): theo, theo như

- Physical (a): thuộc vật chất, thuộc thân thể, thuộc tự nhiên

- Native (n, a): người bản xứ, người địa phương; thuộc bản xứ, thuộc bản địa, địa phương

- Approximate (a): gần đúng, gần chính xác, xấp xỉ

Dịch: Những công ty mà mở rộng sang các khu vực khác thì thích thuê nhân công người bản địa tại nơi đó.

**133.** The warranty attached to the product you purchased will be valid for two years from  
the date of \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) receipt  
(B) admission  
(C) ownership  
(D) membership

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Receipt (n): giấy biên nhận, biên lai, sự nhận

- Admission (n): sự thừa nhận, sự được nhận vào một nơi nào; tiền phải trả để vào cửa

- Ownership (n): quyền sở hữu

- Membership (n): tư cách thành viên, tư cách hội viên

Dịch: Chế độ bảo hành kèm theo sản phẩm bạn mua sẽ có hiệu lực hai năm kể từ ngày biên nhận.

**134.** The corporate monitoring committee \_\_\_\_\_\_\_ an inspection in any violation of security codes in a week.  
(A) has been starting  
(B) will be starting  
(C) is started  
(D) is being started

\* “Start” là một nội động từ, theo nguyên tắc không được chia thể bị động cho các nội động từ 🡪 Loại C và D

\*Trong câu có trạng từ “in a week” nói về một khoảng thời gian là 1 tuần, nhưng ta không thể xác định 1 tuần đó là bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào. Trong khi thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (phương án A) diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại, trạng từ trong thì này phải chỉ rõ được:

+ 1 là mốc thời gian bắt đầu,

+ 2 là khoảng thời gian mà hành động xảy ra tính đến hiện tại

🡪 Phương án A không phù hợp.

\*Vì khoảng thời gian được hạn định là 1 tuần nên ta có thể dùng thì tương lai, ta chưa rõ hành động sẽ xảy ra khi nào trong tương lai, nhưng chắc chắn khoảng thời gian mà hành động diễn ra sẽ là trong vòng 1 tuần.

Dịch: Uỷ ban giám sát công ty sẽ bắt đầu một cuộc điều tra về bất kì sự vi phạm mã bảo mật nào trong vòng 1 tuần.

**135.** \_\_\_\_\_\_\_ of survey data revealed distinct differences between the two proposed  
projects.  
(A) Analyst  
(B) Analysis  
(C) Analyze  
(D) Analytical

\*Chỗ trống nằm đầu câu và sau đó là một giới từ 🡪 Điền danh từ 🡪 Loại C và D

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng trong 2 phương án còn lại

- Analyst (n): nhà phân tích

- Analysis (n): sự phân tích, phép phân tích

- Analyze (v) = Analyse (v): phân tích, xem xét

- Analytical (a) = Analytic (a): thuộc phân tích, thuộc giải tích

Dịch: Sự phân tích dữ liệu khảo sát đã tiết lộ những sự khác biệt rõ ràng giữa hai dự án được đề xuất.

**136.** \_\_\_\_\_\_\_ the first session has been successfully completed, the subsequent  
topics won't be difficult to understand.  
(A) Once  
(B) Nevertheless  
(C) Despite  
(D) Still

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Once (conj): một khi, ngay khi, chỉ khi, khi mà

- Nevertheless (adv): tuy nhiên, tuy vậy

- Despite (prep): mặc dù, bất chấp

- Still (adv): vẫn, vẫn còn

\*Ngoài ra ta cũng có một cách khác để chọn phương án đúng:

\*Once là một trạng từ hoặc liên từ, sau liên từ là một mệnh đề

\*Nevertheless là một trạng từ, sau trạng từ này luôn có dấy phẩy, rồi mới đến mệnh đề.

\*Despite là một giới từ, mà sau giới từ là cụm danh từ hoặc V-ing

\*Still là một trạng từ, và trạng từ này không bao giờ đứng đầu câu.

🡪 Chỉ có phương án A là phù hợp

- Subsequent (a): đến sau, theo sau, xảy ra sau

- Subsequent to (prep): tiếp theo, sau (một sự kiện nào đó)

Dịch: Khi mà phiên họp đầu tiên đã hoàn tất tốt đẹp, thì những chủ đề tiếp theo sẽ không khó để hiểu.

**137.** \_\_\_\_\_\_\_ you are here for corporate workshops or need to host a meeting, we can offer conference rooms, food services, and lodging.  
(A) That  
(B) Should  
(C) Even  
(D) Whether

\*Whether…or… = Even (adv): dù cho, thậm chí

\*Mệnh đề có chứa chỗ trống đã có liên từ “or” nên ta chọn “whether” để hợp cấu trúc.

- Lodging (n): nơi ăn ở tạm thời, phòng cho thuê

Dịch: Dù cho bạn đến đây để tham dự hội thảo công ty hay cần tổ chức buổi gặp mặt, thì chúng tôi có thể cung cấp các phòng hội nghị, dịch vụ ăn uống và chỗ ở.

**138.** After further research on breast cancer treatment, pharmaceutical companies are  
investing in medicine development areas that look more \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) promising  
(B) completed  
(C) favorite  
(D) immature

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Promising (a): đầy hứa hẹn, đầy hi vọng, đầy triển vọng

- Completed (a): được làm đầy đủ, trọn vẹn

- Favorite (a): được yêu thích nhất, được ưa chuộng nhất

- Immature (a): non nớt, chưa chín chắn

- Breast (n): vú, ngực

- Pharmaceutical (a): (thuộc) dược, (thuộc) việc mua bán, sử dụng thuốc.

Dịch: Sau nhiều nghiên cứu sâu về cách điều trị ung thư vú, các công ty dược phẩm đang đầu tư vào các khu vực phát triển y học đầy hứa hẹn hơn.

**139.** The sales of new wireless electronic products have significantly increased and  
\_\_\_\_\_\_\_ customer satisfaction.  
(A) so has  
(B) even so  
(C) whereas  
(D) as to

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- So (adv): cũng vậy, cũng như thế

- Even so (idiom): tuy nhiên, tuy vậy

- Whereas (conj): nhưng ngược lại, trái lại, trong khi

- As to = as regards: về cái gì, liên quan đến cái gì

\*Ta có thể loại ngay phương án B và C vì sau 2 từ này phải là một mệnh đề

\*Cấu trúc ở đáp án A là hình thức đảo ngữ khi trạng từ nằm ở đầu câu (mệnh đề), hình thức đảo ngữ có dạng : Adv + Auxiliary V + S. Chủ từ của mệnh đề sau “so” này là “customer satisfaction”, trợ động từ là has tương ứng với chủ từ số ít và song song với thì hiện tại hoàn thành trước liên từ “and”.

Dịch: Doanh số bán hàng của sản phẩm điện tử không dây mới đã tăng đáng kể và sự hài lòng của khách hàng cũng như vậy.

**140.** The hygiene department will provide you with information \_\_\_\_\_\_\_ stringent safety  
criteria.  
(A) up to  
(B) while  
(C) as of  
(D) concerning

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To be up to sb: tuỳ vào ai, để cho ai quyết định

- While (conj): trong thời gian, trong khi

- As of = as from: kể từ

- Concerning (prep): liên quan đến ai/cái gì

Dịch: Bộ phận vệ sinh sẽ cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

**Part 6 – Incomplete Texts**

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

With a growing number of account software programs available on the market, it is fairly difficult to decide which one will best \_\_\_\_\_\_\_ your needs.  
 **141.** (A) complete  
 (B) climb  
 (C) suit  
 (D) strengthen

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Complete (a, T.v): hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn; hoàn thành, làm xong

- Climb (n, v): cuộc leo trèo; leo, leo trèo

- Suit (n, T.v): bộ com-lê; hợp với, thích hợp với, tiện cho

- Strengthen (v): củng cố, tăng cường, làm cho mạnh mẽ, làm cho vững chắc

Dịch: Với số lượng tăng lên của các chương trình phần mềm kế toán có sẵn trên thị trường, khá là khó để quyết định cái nào sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

The easiest and most cost-effective way to buy accounting software is to buy a product in  
accordance with your purposes.  
They may differ greatly from company to company, even if most individuals rely on it to keep track of their family finances. In order to obtain the product that is the most \_\_\_\_\_\_\_ to your needs, you will need to take the time to evaluate your own needs  
**142.** (A) worrying  
 (B) beneficial  
 (C) minor  
 (D) successful

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Worying (a): gây lo lắng, gây lo nghĩ; nhiều lo lắng, nhiều lo nghĩ

- Beneficial (a): có ích, có lợi, có ảnh hưởng tốt

- Minor (a): nhỏ hơn, không quan trọng, thứ yếu

- Successful (a): thành công, thắng lợi, thành đạt

- In accordance with sth: phù hợp với cái gì

- To rely on/upon sb/sth: tin cậy vào, dựa vào, cậy nhờ vào

- To keep track of sb/sth: theo dõi, nắm được, hiểu rõ

- To take the time to do sth: bỏ bời gian ra để làm gì

Dịch: Chúng có thể khác nhau giữa các công ty, cho dù hầu hết mọi người dựa vào nó để theo dõi tài chính của gia đình. Để nhận được sản phẩm tốt nhất cho nhu cầu của mình, bạn cần phải bỏ thời gian ra để đánh giá các nhu cầu đó.

in order to determine the purposes for \_\_\_\_\_\_\_ you will use the software.  
 **143.** (A) what  
 (B) which  
 (C) whom  
 (D) where

\*Chọn đại từ quan hệ thay thế cho tiền tố chỉ vật/sự việc “the purposes”

\*Ngoài ra “for which” = “why” (trạng từ quan hệ) với nghĩa “lí do mà…”

Dịch: để xác định mục đích mà bạn sử dụng phần mềm.

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

Scientists \_\_\_\_\_\_\_ a regional conference this week agree climate change in the woods is real.  
 **144.** (A) attend  
 (B) attending  
 (C) have attended  
 (D) will attend

\*Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (Scientists who attend a regional conference… 🡪 Scientists attending a regional conference…). Động từ chính của câu là “agree” nên chủ ngữ phải là danh từ chỉ người “scientists”. Động từ to be “is” là động từ chính của mệnh đề that theo sau động từ “agree” (To agree (that)…).

Dịch: Các nhà khoa học tham dự hội nghị địa phương tuần này đồng ý rằng sự thay đổi khí hậu trong các khu rừng rậm là có thật.

The early arrival of spring means less time for foresters and loggers to spend in the woods. And less time means less money. As a result, the region's revenues have declined.  
Scientists attribute the changing climate to an increase in carbon emissions, \_\_\_\_\_\_\_ in warmer global temperatures.  
 **145.** (A) result  
 (B) resulted  
 (C) resulting  
 (D) will result

\*Dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ chủ động (…carbon emissions, which result in…

🡪 … carbon emissions, resulting in…).

- Carbon emissions (n): sự thải khí cacbon

- Warmer global temperatures (n): sự ấm lên toàn cầu, nhiệt độ toàn cầu tăng lên

Dịch: Các nhà khoa học cho rằng khí hậu thay đổi là do sự tăng lên của khí thải cacbon mà dẫn đến sự ấm lên toàn cầu

The warming has already begun to change the Earth: glaciers are melting, more storms are occurring and animal species are disappearing.  
The conference attendees discussed the \_\_\_\_\_\_\_ of the changes on the forest of the country.  
 **146.** (A) effects  
 (B) creation  
 (C) progress  
 (D) contamination

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Effect (n): sự ảnh hưởng, tác động, kết quả, sự có hiệu lực

- Creation (n): sự tạo thành, sự sáng tạo, sự sáng tác; tác phẩm, vật được tạo ra

- Progress (n): sự tiến bộ, sự đi lên, sự tiến triển, sự phát triển, sự tiến hành, sự xúc tiến

- Contamination (n): sự làm bẩn, sự làm ô uế; sự nhiễm bệnh

Dịch: Những người tham dự hội nghị đã thảo luận về những ảnh hưởng của những thay đổi đối với rừng của một quốc gia.

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

INTERWORLD accepts no liability for passengers who are not in \_\_\_\_\_\_\_ of valid travel documents.  
 **147.** (A) process  
 (B) proceeds  
 (C) proceedings  
 (D) possession

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- In possession of sth: sở hữu cái gì, khống chế cái gì

- In progress of doing sth: đang làm cái gì, đang trong quá trình làm gì

- Liability (n): trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ pháp lý

Dịch: INTERWORLD không chịu trách nhiệm với những khách hàng không có giấy thông hành có hiệu lực.

The check-in closes 15 minutes before departure, so any passenger arriving later than that will \_\_\_\_\_\_\_ their right to such a ticket and the ticket will be made available to stand-by   
**148.** (A) allow  
 (B) waive  
 (C) upgrade  
 (D) transport  
passengers on a first come and first served basis.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Allow (v): cho phép; thừa nhận, công nhận, chấp nhận

- To allow sb to do sth: cho phép ai làm gì

- Waive (T.v): (pháp lý) bỏ, từ bỏ, khước từ

- Upgrade (T.v): nâng cấp, đề bạt

- Transport (T.v): chở, chuyên chở, vận tải

Dịch: Thủ tục check-in sẽ đóng trước khi khởi hành15 phút, vì vậy những hành khách nào đến trễ sẽ mất quyền với chiếc vé và chiếc vé đó sẽ được trao cho những hành khách đang đợi theo nguyên tắc ai đến trước sẽ được.

While all cancellations 24 hours prior to departure carry a 10% penalty, cancellations within 24 hours or after departure carry a 100% penalty.  
INTERWORLD will make every effort possible to keep to the scheduled timetable. However, no liability can be accepted by INTERWORLD for any loss or damage \_\_\_\_\_\_\_ by any passenger or inconvenience experienced due to a delay for whatsoever reason.  
**149.** (A) incur  
 (B) incurred  
 (C) incurring  
 (D) to incur

\*Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động (…any loss or damage that was incurred by… 🡪 …any loss or damage incurred by…)

Dịch: Tuy nhiên, INTERWORLD không có nghĩa vụ nào với những thiệt hại hay mất mát nào được gây ra bởi hành khách hay sự bất tiện nào do sự chậm trễ vì bất kì lí do nào.

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

I didn't know when your hotel was last renovated, but like some other reviewers, I agree to the fact that there is more \_\_\_\_\_\_\_ for improvement, especially with respect to cleaning.  
 **150.** (A) room  
 (B) value  
 (C) terms  
 (D) gap

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Room (n): buồng, phòng; khả năng, phạm vi

- Value (n): giá trị, giá cả

- Terms (n): điều khoản, điều kiện đề nghị, điều kiện chấp nhận

- Gap (n): khoảng trống, chỗ thiếu, sự thiếu hụt; sự cách biệt, sự khác nhau

- To agree to sth: đồng ý, bằng lòng với điều gì

- With respect to sth: về, đối với

Dịch: Tôi không biết lần cuối khách sạn được tu sửa là khi nào, nhưng như những người nhà phê bình khác, tôi đồng ý rằng có nhiều khả năng cho sự cải tiến, đặc biệt là đối với việc lau dọn.

There were a number of things in the carpet that appeared to have come in on the bottom of some visitors' shoes. It is a situation that I think could easily have been avoided if a housekeeper \_\_\_\_\_\_\_ a vacuum around the room before my arrival.  
 **151.** (A) passed  
 (B) has passed  
 (C) had passed  
 (D) would pass

\*Mệnh đề trước if có dạng S + could + have + P.P 🡪 Đây là câu điều kiện loại 3, mệnh đề if chia ở quá khứ hoàn thành.

Dịch: Đó là một tình huống mà tôi nghĩ rằng có thể dễ dàng tránh được nếu quản gia lướt máy hút bụi quanh căn phòng trước khi tôi tới.

On the plus side, however, the staff members were all friendly and courteous and seemed eager to do all they could to make my stay as \_\_\_\_\_\_\_ as possible.  
 **152.** (A) comfort  
 (B) comfortable  
 (C) comfortably  
 (D) comforted  
I don't think this hotel offers good value for the money but as I was charging my stay to my company, it was not an issue for me, and all in all I had a pleasant stay.

\*Trước chỗ trống có cụm “to make sth adj”, chỗ trống nằm trong dạng so sánh bằng 🡪 Điền tính từ.

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

Dịch: Tuy nhiên, về mặt tích cực, các nhân viên đều thân thiện và lịch sự và dường như sẵn sàng làm mọi việc có thể để đem lại cho tôi sự nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể.