ECONOMY 1 – TEST 09

Part 5 – Incomplete Sentences

101. The head of the department \_\_\_\_\_\_\_ the banquet room for a party should submit a  
required form to the Catering Department.  
(A) use  
(B) used  
(C) using  
(D) will use

\*Phía sau có phần vị ngữ “should submit…” với động từ submit ở thể chủ động 🡪 Chủ từ của động từ này phải là danh từ chỉ người và đóng vai trò chủ ngữ của một mệnh đề (câu). Ta thấy chỉ có danh từ “The head of the department” là phù hợp. Vậy ta kết luận phần mệnh đề sau chủ ngữ này là mệnh đề quan hệ dạng rút gọn chủ động vì 4 phương án đều là động từ, không có đại từ quan hệ 🡪 Chọn C

Dịch: Trưởng phòng người mà sử dụng phòng tiệc cho một bữa tiệc thì nên đệ trình mẫu đơn được yêu cầu cho phòng phục vụ.

102. \_\_\_\_\_\_\_ providing an extraordinary service to our patrons, overall sales have almost  
tripled.  
(A) While  
(B) Since  
(C) Once  
(D) Now that

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

\*Trong phần mệnh đề trước dấu phẩy có phần tân ngữ gián tiếp “to our patrons” của động từ “provide” nên chúng ta ngầm hiểu chủ ngữ của mệnh đề này là “we” chứ đây không phải là dạng rút gọn chủ ngữ khi 2 mệnh đề cùng chủ ngữ, chủ từ của động từ provide ở thể chủ động phải là danh từ chỉ người, do đó “overall sales” không thể làm chủ ngữ của mệnh đề này.

Dịch: Kể từ khi (chúng tôi) cung cấp dịch vụ đặc việt cho khách hàng quen của chúng tôi, thì tổng doanh thu đã tăng gần gấp ba lần.

103. In order to \_\_\_\_\_\_\_ a wide variety of dining pleasures, we have hired extra kitchen help.  
(A) offer  
(B) give  
(C) select  
(D) cater

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

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

- Give (v): cho, đưa cho, ban cho, tặng cho, trao cho

- Select (T.v): lựa chọn, tuyển chọn, chọn lọc

- Cater (I.v): phục vụ, mua vui, giải trí

Dịch: Để cung cấp sự đa dạng trong trong các bữa ăn, chúng tôi đã thuê thêm phụ bếp.

104. Because earning a(n) \_\_\_\_\_\_\_ customer rating was not our easy, all employees did their utmost to satisfy customers.  
(A) enviable  
(B) satisfied  
(C) native  
(D) especial

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Enviable (a): đáng mong muốn, đáng thèm muốn, đáng khao khát, đáng ganh tị

- Satisfied (a): cảm thấy hài lòng, cảm thấy vừa ý, cảm thấy thoả mãn

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

- Especial (a): đặc biệt, riêng biệt, xuất sắc

Dịch: Bởi vì để nhận được sự đánh giá khách hàng như mong muốn là không dễ, nên tất cả nhân viên của chúng tôi đề đã làm hết sức để thoả mãn khách hàng.

105. The terms and conditions on the plane ticket are a \_\_\_\_\_\_\_ of the agreement between the airline and passengers.  
(A) negotiation  
(B) determination  
(C) states  
(D) summary

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Negotiation (n): sự đàm phán, sự thương lượng, sự dàn xếp

- Determination (n): sự xác định, sự định rõ, sự quyết định

- State (n): trạng thái, tình trạng

- Summary (n): bản tóm tắt

Dịch: Những điều khoản và điều kiện ghi trên vé máy bay là bản tóm tắt của thoả thuận giữa hãng hàng không và hành khách.

106. For safety reasons, visitors not accompanied by security staff will not be \_\_\_\_\_\_\_ into the laboratory.  
(A) entered  
(B) honored  
(C) allowed  
(D) separated

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Enter (v): đi vào (một nơi nào), ra sân khấu; gia nhập, ghi vào sổ, nhập dữ liệu

- To enter into: bắt đầu giải quyết cái gì; tiến hành (cuộc điều tra, cuộc nói chuyện); thiết lập quan hệ; kí kết hiệp định; có khả năng nhận thức (ý nghĩa, tình cảm của ai); nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)

- Honor (T.v): vinh danh, tôn vinh, tán dương, tán thưởng

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

- Separate (v): làm rời ra, tách rời ra

Dịch: Vì lí do an toàn, những khách tham quan không có nhân viên bảo vệ đi kèm sẽ không được phép vào phòng thí nghiệm.

107. Please mention my name in order for you to \_\_\_\_\_\_\_ the subscription to the journal on my behalf.  
(A) include  
(B) provide  
(C) renew  
(D) entail

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Include (T.v): bao gồm, gồm có, kể cả

- Provide (v): cung cấp, cung ứng, đưa ra đề nghị

- Renew (v): làm mới, thay mới, đổi mới; tiếp tục, gia hạn, nối lại, nhắc lại

- Entail (T.v): bắt phải, đòi hỏi, gây ra, có hậu quả là

Dịch: Vui lòng đề cập đến tên tôi để bạn có thể gia hạn việc đặt mua tạp chí thay tôi.

108. A complete list of our hotel amenities will be \_\_\_\_\_\_\_ to you upon request.  
(A) send  
(B) sent  
(C) to send  
(D) sending

\*Trước chỗ trống có động từ khiếm khuyết + to be, chủ ngữ là danh từ chỉ vật 🡪 Điền động từ ở dạng quá khứ phân từ tạo thành thể bị động.

- Amenities (n): tiện nghi, tiện ích

Dịch: Danh sách đầy đủ các tiện nghi của khách sạn của chúng tôi sẽ được gửi cho bạn theo yêu cầu.

**109.** Events in celebration of our 10th anniversary will begin \_\_\_\_\_\_\_ at 10 A.M.  
tomorrow morning.  
(A) precise  
(B) precision  
(C) precisely  
(D) preciseness

\*Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ đứng trước

- Precisely (adv): đúng, chính xác

Dịch: Những sự kiện trong buổi lễ kỉ niệm 10 năm của chúng tôi sẽ bắt đầu đúng 10 giờ sáng mai.

**110.** Jen's Business designed a \_\_\_\_\_\_\_ inspection program to assure its members that their stay is a safe and enjoyable one.  
(A) stringent  
(B) founded  
(C) delighted  
(D) dependent

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Stringent (a): nghiêm ngặt, nghiêm khắc, chặt chẽ (về nội quy, luật pháp)

- Founded (a): được thành lập, được sáng lập

- Delighted (a): vui mừng, hài lòng

- Dependent (a): phụ thuộc, lệ thuộc, dựa vào

Dịch: Công ty của Jen đã thiết kế một chương trình giám sát nghiêm ngặt để bảo đảm với các thành viên của công ty rằng chỗ ở của họ an toàn và thú vị.

**111.** We regularly monitor the quality of products and services in order to meet strict \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) require  
(B) requiring  
(C) required  
(D) requirements

\*Chỗ trống nằm cuối câu và nằm sau tính từ 🡪 Điền danh từ tạo thành cụm danh từ làm tân ngữ của động từ.

Dịch: Chúng tôi thường xuyên giám sát chất lượng sản phâm và dịch vụ để đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt.

**112.** If the company had been under better circumstances, it could have obtained an  
\_\_\_\_\_\_\_ more favorable outcome.  
(A) all  
(B) even  
(C) any  
(D) almost

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

Dịch: Nếu công ty ở trong hoàn cảnh tốt hơn, thì nó đã có thể đạt được một kết quả thậm chí còn tốt hơn.

**113.** Service employees are exempt from overtime \_\_\_\_\_\_\_ the position meets specific  
circumstances.  
(A) if  
(B) whether  
(C) despite  
(D) that

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Những nhân viên dịch vụ được miễn làm việc ngoài giờ nếu chức vụ của họ ở trong hoàn cảnh cụ thể.

**114.** Most companies hire attorneys to \_\_\_\_\_\_\_ them in case they encounter any trouble.  
(A) attend  
(B) represent  
(C) conduct  
(D) express

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Attend (v): tham gia, tham dự, có mặt tại một nơi nào đó

- Represent (v): đại diện, tượng trưng

- Conduct (v): tiến hành, thực hiện, chỉ đạo

- Express (v): biểu lộ, bày tỏ

Dịch: Hầu hết các công ty thuê luật sư để đại diện cho họ trong trường hợp họ gặp phải rắc rối.

**115.** \_\_\_\_\_\_\_ we find a comprehensive approach to dealing with traffic congestion, it will continue to worsen.  
(A) Except  
(B) Also  
(C) Unless  
(D) Therefore

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Nếu chúng tôi không tìm được một hướng tiếp cận toàn diện để đối phó với tắc nghẽn giao thông, thì nó sẽ trở nên tồi tệ hơn.

**116.** The head of the legal department is searching for experts who have a lot of experience with contract \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) negotiates  
(B) negotiator  
(C) negotiations  
(D) negotiable

\*Chỗ trống cần 1 danh từ 🡪 Loại A và D

\*Dịch nghĩa ta thấy chọn C là phù hợp

Dịch: Trưởng phòng pháp lý đang tìm kiếm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm với các cuộc đàm phán hợp đồng.

**117.** Ace Training Group excels in providing the best professional course that can be \_\_\_\_\_\_\_ to your unique needs.  
(A) prosperous  
(B) customized  
(C) found  
(D) appointed

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Prosperous (a): thịnh vượng, phát đạt, phồn vinh; thuận, thuận lợi

- Customized (a): được làm theo yêu cầu khách hàng

- Found (a): được tìm thấy

- Appointed (a): được bổ nhiệm

- Excel (v): trội hơn, xuất sắc hơn

Dịch: Ace Training Group vượt trội hơn trong việc cung cấp khoá học chuyên nghiệp theo nhu cầu của riêng bạn.

**118.** Many \_\_\_\_\_\_\_ agricultural advisors were hired to boost the significantly declining industry.  
(A) professionally  
(B) professional  
(C) professionalism  
(D) profession

\*Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Vì nếu điền trạng từ, cụm “professionally agricultural” không hợp nghĩa.

Dịch: Nhiều chuyên gia tư vấn nông nghiệp đã được thuê để thúc đẩy ngành công nghiệp đang sa sút đáng kể.

**119.** We will hold a raffle event in all our department stores next week to extend our  
\_\_\_\_\_\_\_ thanks to our valuable customers.  
(A) sincere  
(B) original  
(C) estimated  
(D) completed

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Sincere (a): chân thành, thành thật, thẳng thắn, thật thà

- Original (a): gốc, nguồn gốc, nguyên gốc, căn nguyên, nguyên bản

- Estimated (a): được ước tính, được ước lượng, được đánh giá

- Completed (a): được hoàn thành, được làm xong

- Raffle (a): cuộc xổ số

Dịch: Tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức một sự xổ số trong các cửa hàng tạp hoá của chúng tôi để gửi lời cảm ơn chân thành tới các khách hàng đáng quý.

**120.** Please note that payment statements must be addressed \_\_\_\_\_\_\_ to the recipients.  
(A) correct  
(B) correcting  
(C) correction  
(D) correctly

\*“Address” là ngoại động từ nhưng trong câu này động từ “address” đang ở thể bị động (must be addressed), tân ngữ của động từ “address” là “payment statements” đã được chuyển ra trước để làm chủ ngữ của mệnh đề that. Do vậy, ta không điền danh từ vào chỗ trống mà phải điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

Dịch: Xin lưu ý rằng các bản kê khai thanh toán phải được xử lý chính xác cho người nhận.

**121.** Any errors in the payroll slip should be reported to the proper department within  
five days of \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) receive  
(B) receipt  
(C) receipts  
(D) receiving

\*Chỗ trống nằm sau giới từ và nằm cuối câu 🡪 Điền danh từ

\*Receipt với nghĩa “sự nhận” là danh từ không đếm được, với nghĩa “biên lai, biên nhận” là danh từ đếm được. Dịch nghĩa ta thấy chọn B (sự nhận) là phù hợp.

Dịch: Bất kì lỗi nào trong bảng lương đều nên được báo cáo cho bộ phận phù hợp trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận.

**122.** When the construction workers were \_\_\_\_\_\_\_ of the arrival date of materials, they  
expressed concerns over the delay.  
(A) spoken  
(B) reported  
(C) notified  
(D) required

\*To notify sb of sth = To notify sth to sb: báo cho ai biết về việc gì, thông báo, cho biết

Dịch: Khi các công nhân xây dựng được thông báo về ngày mà nguyên vật liệu tới, họ đã bày tỏ sự lo ngại về sự chậm trễ.

**123.** Researchers in a broad range of fields were asked to review \_\_\_\_\_\_\_ the proposed project may entail.  
(A) how  
(B) when  
(C) which  
(D) what

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực đã được yêu cầu xem xét lại những gì mà dự án được đề xuất có thể đòi hỏi.

**124.** Shipping details will be entered into the computer \_\_\_\_\_\_\_ we have received the  
authorization.  
(A) once  
(B) whoever  
(C) sometimes  
(D) unless

\*Chỗ trống nằm giữa hai mệnh đề 🡪 Điền liên từ 🡪 Loại B và C vì 2 phương án này không thể làm liên từ.

\*Dịch nghĩa ta thấy chọn A là phù hợp

Dịch: Chi tiết vận chuyển sẽ được nhập vào máy tính khi chúng tôi được phép.

**125.** Award-winning publications to keep you \_\_\_\_\_\_\_ on current trends will be provided if you join Marsh Group Inc.  
(A) mature  
(B) up-to-date  
(C) proficient  
(D) exclusive

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Mature (a): trưởng thành, chín chắn; kĩ càng, cẩn thận

- Up-to-date (a): hiện đại, hợp thời, cập nhật, có những thông tin mới nhất

- Proficient (a): thành thạo, thành thục, tài giỏi

- Exclusive (a): độc quyền, dành riêng

Dịch: Những bài báo về những người đoạt giải thưởng nhàm giúp bạn nắm bắt kịp thời các xu hướng hiện tại sẽ được cung cấp nếu bạn gia nhập công ty Marsh Group.

**126.** I can be \_\_\_\_\_\_\_ at the number below if you encounter any trouble requiring my  
attention.  
(A) confirmed  
(B) reached  
(C) determined  
(D) arrived

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Confirm (T.v): xác nhận, chứng thực

- Reach (v): đạt tới, vươn tới; liên lại với ai (qua điện thoại)

- Determine (v): xác định, định rõ; quyết định, định đoạt

- Arrive (I.v): tới, đến (nơi nào)

Dịch: Bạn có thể liên lạc với tôi khi gọi vào số điện thoại bên dưới nếu bạn gặp rắc rối nào cần tôi chú ý đến.

**127.** Please complete the return list \_\_\_\_\_\_\_ the reason for the return and it will be  
processed promptly.  
(A) detail  
(B) detailed  
(C) detailing  
(D) in detail

\*Hiện tại phân từ (present participle) dùng trong cụm phân từ thay cho chủ ngữ + động từ ở dạng chủ động khi hành động thứ hai là một phần hoặc là kết quả của hành động thứ nhất 🡪 Hành động sau được diễn đạt bằng hiện tại phân từ. (Trích sách Giải thích Ngữ pháp tiếng Anh – Mai Lan Hương).

\*Cụ thể, hành động “detailing the reason for the return” (nêu chi tiết lí do cho việc trả hàng) là 1 phần của hành động “complete the return list” (hoàn thành danh sách trả hàng)

Dịch: Vui lòng hoàn thành danh sách trả hàng bao gồm nêu rõ lí do trả hàng, sau đó nó sẽ được thực hiện ngay.

**128.** Of the 6 candidates, Ms. Sally Marson seemed the \_\_\_\_\_\_\_ for the position.  
(A) qualification  
(B) qualified  
(C) more qualified  
(D) most qualified

\*Dựa vào nghĩa ta xác định chỗ trống điền dạng so sánh nhất của tính từ.

Dịch: Trong số 6 ứng viên, cô Sally Marson có vẻ là ứng viên có đủ điều kiện nhất cho vị trí.  
**129.** Tickets to the newly refurbished amusement park will be sold online \_\_\_\_\_\_\_ on Monday.  
(A) outdoors  
(B) starting  
(C) afterwards  
(D) as to

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Outdoors (adv): ngoài trời

- Start (v): bắt đầu

- Afterwards (adv): sau này, về sau, sau đó

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

- Refurbish (T.v): tân trang

Dịch: Vé vào công viên giải trí mới được tân trang sẽ được bán trực tuyến bắt đầu vào thứ Hai.

**130.** A few flight attendants have requested that some loose volts in the overhead bins \_\_\_\_\_\_\_ tightened.  
(A) be  
(B) are  
(C) have been  
(D) will be

\*Cấu trúc giả định theo sau động từ request (request that + S + V(bare inf.) – động từ được chia nguyên mẫu cho tất cả các ngôi)

Dịch: Một vài tiếp viên hàng không đã yêu cầu thắt chặt dây an toàn.

**131.** Hamas Investment placed an advertisement on temporary employment \_\_\_\_\_\_\_ for certified financial advisors.  
(A) opens  
(B) openness  
(C) openings  
(D) opener

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Openness (n): sự mở, tình trạng mở; tính chất công khai

- Opening (n): việc chưa có người lam, chức vụ chưa có ai nhận

- Opener (n): cái để mở (hộp, nút chai)

Dịch: Hamas Investment đặt một quảng cáo cho vị trí việc làm tạm thời cho những nhà cố vấn tài chính có trình độ.

**132.** Now that the company has gained a noticeable increase in net profits, it is offering customers a thirty percent \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) economy  
(B) market  
(C) discount  
(D) criteria

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Economy (n): nền kinh tế

- Market (n): thị trường, nơi tiêu thụ

- Discount (n): phần tiền được giảm trong giá của cái gì, phần tiền giảm giá

- Criterion (n), criteria (plural): tiêu chí

Dịch: Bởi vì công ty đã đạt được sự tăng trưởng lợi nhận đáng chú ý, công ty đang cung cấp cho khách hàng mức khuyến mãi 30%.

**133.** Further studies will be conducted to develop \_\_\_\_\_\_\_ sound guidelines for year-round training.  
(A) economy  
(B) economic  
(C) economical  
(D) economically

\*Điền trạng từ vì hợp nghĩa, điền tính từ thì không hợp nghĩa

- Economy (n): nền kinh tế

- Economic (a): liên quan đến kinh tế, thuộc về kinh tế

- Economical (a): có tính kinh tế (tính tiết kiệm về thời gian và tiền bạc), không lãng phí

- Economically (adv): (một cách) liên quan đến nền kinh tế; có lợi, sinh lợi, thuận lợi

- Sound (a): đúng đắn, hợp lý, có cơ sở

Dịch: Những nghiên cứu trong tương lai sẽ được tiến hành để phát triển những đường lối đúng đắn về mặt kinh tế cho sự đào tạo suốt năm.

**134.** If you have difficulty preparing for a presentation on \_\_\_\_\_\_\_, ask Mr. Jacobs for  
help.  
(A) your own  
(B) yourself  
(C) your  
(D) yours

- On someone’s own = By oneself = alone (adv): tự bản thân ai đó làm gì

Dịch: Nếu bạn có khó khăn trong việc tự mình chuẩn bị cho bài thuyết trình, thì hãy nhờ Ông Jacobs giúp.

**135.** A letter \_\_\_\_\_\_\_ by a copy of the press release was mailed to the public relations  
department yesterday.  
(A) accompanies  
(B) accompanying  
(C) accompanied  
(D) will accompany

\*Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động (A letter which/that was accompanied by…

🡪 A letter accompanied by…). Động từ chính của câu là “was mailed”.

- Press release (n): thông cáo báo chí

Dịch: Bức thư kèm với bản sao thông cáo báo chí đã được gửi qua mail đến phòng quan hệ công chúng vào ngày hôm qua.

**136.** In order to demonstrate our appreciation, a party \_\_\_\_\_\_\_ held at a Chinese restaurant.  
(A) will be  
(B) has  
(C) will have  
(D) were

\*Động từ được chia phải ở thể bị động vì “bữa tiệc phải được tổ chức chứ không tự tổ chức được”, và tương ứng với chủ ngữ là danh từ đếm được số ít 🡪 Chọn A

Dịch: Để minh chứng cho sự cảm kích của chúng tôi, một bữa tiệc sẽ được chúng tôi tổ chức tại nhà hàng Trung Hoa.

**137.** The conference's keynote speaker called this morning for \_\_\_\_\_\_\_ that everything has been set for his presentation.  
(A) confirm  
(B) confirming  
(C) confirmation  
(D) confirmed

\*Sau giới từ là danh từ hoặc V-ing nhưng dịch nghĩa, ta sẽ thấy nếu điền động từ thì dịch là “gọi điện để xác nhận”, vậy thì phải là “call to confirm that...” mới đúng. Vậy là điền danh từ vào chỗ trống.

Dịch: Sáng nay, diễn giả chính của hội nghị đã gọi điện để xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho phần thuyết trình của ông ấy.

**138.** After \_\_\_\_\_\_\_ requests by residents, the city's board members decided to install additional traffic lights.  
(A) repeat  
(B) repeated  
(C) repeating  
(D) repetition

\*Ta thấy có cụm “by residents” 🡪 Điền tính từ là một quá khứ phân từ của động từ.

Dịch: Sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ người dân, hội đồng thành phố đã quyết định lắp đặt thêm đèn giao thông.

**139.** Please note \_\_\_\_\_\_\_ prices for not yet published books are tentative and final  
pricing will be determined at publication.  
(A) inasmuch as  
(B) them  
(C) about  
(D) that

\*Chọn “that” mở đầu mệnh đề danh ngữ (mệnh đề có chức năng như một danh từ) làm tân ngữ của động từ “note”.

Dịch: Hãy lưu ý rằng giá cho những cuốn sách chưa được xuất bản là đang thăm dò và giá chót sẽ được xác định tại buổi công bố.

**140.** Employees are advised to refrain from using mobile phones \_\_\_\_\_\_\_ on duty, since it causes distraction.  
(A) during  
(B) in  
(C) while  
(D) afterward

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Các nhân viên nên kiềm chế việc sử dụng điện thoại di động khi đang làm việc, vì nó gây ra sự sao lãng

**Part 6 – Incomplete Texts**

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

Dear Gail Anderson.  
Thanks for your phone calls regarding the order for our leather soap and conditioner to clean and freshen your leather upholstery.  
When \_\_\_\_\_\_\_ correctly on cracked and dirty leather, our cleaning product will help   
 **141.** (A) use  
 (B) used  
 (C) using  
 (D) it used  
remove the dirt easily.

\*Chủ ngữ của mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng “when” đã được rút gọn vì đồng chủ ngữ với mệnh đề chính. Do đó chủ ngữ của mệnh đề trạng ngữ là “our cleaning product” phải “được sử dụng” chứ không thể sử dụng cái gì.

\*Mệnh đề trạng ngữ đầy đủ là “When our cleaning product is used correctly…”.

Dịch: Khi được sử dụng trên lớp da bị rạn và dơ một cách đúng đắn, thì sản phẩm tẩy rửa của chúng tôi sẽ giúp loại bỏ chất bẩn một cách dễ dàng.

The neutral feature of the cleaner containing protective oils also aids stain resistance and keeps the leather supple, \_\_\_\_\_\_\_ some other leather cleaning products which contain   
 **142.** (A) unlike  
 (B) despite  
 (C) amid  
 (D) following  
solvents and can dry out the leather.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Neutral (a): trung lập, trung tính

- Oil (n): dầu

- Stain (n): sự biến màu; vết bẩn, vết màu khó tẩy sạch

- Resistance (n): sự chống lại, sự kháng cự; tính chống chịu, sức bền

- Supple (a): mềm mại, mềm mỏng

- Solvent (n, a): dung môi, chất hoà tan; có khả năng hoà tan

- To dry out: làm khô ráo

Dịch: Tính chất trung tính của chất tẩy rửa mà có chứa dầu bảo vệ cũng giúp chống biến màu và giữ cho đồ da mềm mại, không giống như những sản phẩm tẩy rửa đồ da khác mà có chứa chất hoà tan và có thể làm khô đồ da.

If you use our product in conjunction \_\_\_\_\_\_\_ our DOR care cream, you will have

**143.** (A) with  
 (B) on  
 (C) at  
 (D) of

optimum protection and maintenance.

- In conjunction with: cùng chung, chung với ai

Dịch: Nếu bạn sử dụng sản phẩm cùng với kem chăm sóc DOR, bạn sẽ có sự bảo trì và bảo vệ tối ưu.

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

Dear Susan Goodwin,  
I am writing in response to your letter \_\_\_\_\_\_\_ about any chance of you being covered   
 **144.** (A) inquiry  
 (B) inquire  
 (C) inquiring  
 (D) inquired

\*Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (…your letter which/that inquires about…

🡪 …your letter inquiring about…).

Dịch: Tôi viết thư này để trả lời lá thư của bạn thắc mắc về cơ hội được đền bù…

if the product you wish to purchase doesn't perform as \_\_\_\_\_\_\_.  
 **145.** (A) anticipate  
 (B) anticipated  
 (C) anticipating  
 (D) anticipation

\*Dạng rút gọn chủ ngữ khi hai mệnh đề cùng chủ ngữ “the product”, viết đầy đủ là

“…as it is anticipated”.

Dịch: Nếu sản phẩm bạn muốn mua không đúng như dự tính ban đầu.

The law says that merchants make an implied promise that goods are fit to be sold every time they sell a product. For example, if you, as an appliance retailer, sell an oven, you are promising that the oven is in proper condition \_\_\_\_\_\_\_ sale.  
 **146.** (A) on  
 (B) for  
 (C) in  
 (D) by

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- On sale: đang giảm giá

- For sale: có sẵn để bán

Dịch: Ví dụ, nếu bạn là một người bán lẻ đồ dùng nhà bếp và bạn bán một cái lò, bạn sẽ hi vọng là cái lò thích hợp để bán.

If the oven doesn't heat, or if it heats without proper temperature control, then the seller has breached the implied warranty of merchant promise.  
In such case, the law requires the seller to provide any solution so that the buyer will be able to get a working oven.  
Should you have any further questions about this matter, please contact us online at www.  
azellialeagalconsult.co.kr.

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

**Checking Out**\_\_\_\_\_\_\_ you have selected all the items you would like to purchase and are ready to   
**147.** (A) Moreover  
 (B) In addition to  
 (C) Once  
 (D) Besides  
place your order, click on the Check Out link.

\*Sau chỗ trống là một mệnh đề nên ta có thể loại B và D vì sau hai từ này phải là một cụm từ. “Moreover” chỉ có chức năng trạng từ bổ nghĩa cho mệnh đề, nên nếu đứng đầu mệnh đề thì phải có dấu phẩy sau trạng từ 🡪 Chọn C là phù hợp.

\*Hơn nữa:

- In addition to = Besides: ngoài ra 🡪 Hai từ này đồng nghĩa và có cùng chức năng ngữ pháp, theo sau là một cụm từ nên không thể có 2 đáp án đúng.

Dịch: Khi bạn đã chọn tất cả những món mà bạn muốn mua và sẵn sàng để đặt hàng, thì hãy nhấn vào đường link Check Out.

The next screen displays a form for your shipping address.  
After entering your shipping address, you will be asked for the payment information required to complete your order.  
\_\_\_\_\_\_\_ it be necessary, you can print out your form and then send it to us by fax or   
**148.** (A) Since  
 (B) Should  
 (C) Unless  
 (D) When  
postal service, or order over the phone, with all the information at your fingertips.

\*Ta thấy chủ ngữ của mệnh đề trước dấu phẩy là “it” - đại từ ngôi thứ ba số ít, vậy mà động từ chính “to be” lại chia ở dạng nguyên mẫu không có to.

🡪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.

Dịch: Nếu nó cần thiết, ban có thể in mẫu đơn ra rồi sau đó gửi đơn cho chúng tôi qua fax hoặc dịch vụ bưu điện, hoặc đặt hàng qua điện thoại, với tất cả thông tin mà bạn biết.

If you decide to make an order, your final order, \_\_\_\_\_\_\_ our special promotion offer,   
 **149.** (A) include  
 (B) includes  
 (C) included  
 (D) including

will be displayed for you to print and complete your order.

\*Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (…your final order, which includes our…

🡪 …your final order, including our…)

Dịch: Nếu bạn quyết định đặt hàng, đơn hàng cuối cùng của bạn, bao gồm các khuyến mãi đặc biệt, sẽ được trình ra để bạn in ra và hoàn tất đặt hàng.

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

You will find relocating to a new place costly. In addition to paying for your first month's rent in advance, down payment fees and items you need for your new place may be needed. And you also have to spend more money on moving. But this is the only expense you can cut down on.  
So as to reduce moving expenses, you will need certain information on how to get packing boxes and cushioning materials to \_\_\_\_\_\_\_ breakage.  
 **150.** (A) promote  
 (B) prevent  
 (C) prohibit  
 (D) fluctuate

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Promote (T.v): thăng chức, thăng cấp; xúc tiến, đẩy mạnh; quảng cáo để bán.

- Prevent (T.v): ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa

- Prohibit (T.v): cấm, ngăn cấm

- Fluctuate (I.v): thay đổi bất thường, dao động, lên xuống

Dịch: Để giảm chi phí đi lại, bạn cần những thông tin chắc chắn về việc làm cách nào để lấy các hộp được đóng gói và vật liệu đệm để tránh làm vỡ đồ.

Unless you own extremely fragile items, you can pack \_\_\_\_\_\_\_ all of your things using   
 **151.** (A) almost  
 (B) most  
 (C) every  
 (D) a few

everyday materials to protect them.

\*Trong 4 phương án chỉ có “almost” là đi được với “all”, với nghĩa là “hầu hết tất cả, gần như tất cả”.

Dịch: Nếu bạn không sở hữu những đồ cực kì dễ vỡ, bạn có thể đóng gói hầu hết tất cả các món đồ của bạn bằng cách sử dụng những vật liệu quen thuộc để bảo vệ chúng.

If you are in need of packing tape or labeling markers, you can get anything you need on the Internet, where people give things out \_\_\_\_\_\_\_ free of charge, or from a neighbor   
 **152.** (A) absolute  
 (B) absolutely  
 (C) absolution  
 (D) absolve

who has recently moved to the building.

\*Trước chỗ trống là cụm động từ với tân ngữ của động từ “give” là “things” nằm giữa cụm, đẩy giới từ out ra phía sau nằm trước chỗ trống.

\*Sau chỗ trống là cụm giới từ “free of charge” (miễn phí, không phải trả tiền)

🡪 Ta chỉ có thể điền trạng từ vào chỗ trống.

Dịch: Nếu bạn đang cần dây đóng gói hoặc ghi nhãn mác, bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì bạn cần trên Internet, nơi mà người ta cung cấp các thứ hoàn toàn miễn phí, hoặc từ một người hàng xóm gần đây mới chuyển đến.