**ETS 2016 – TEST 01**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Passengers on the aircraft are asked to secure \_\_\_\_\_\_\_ belongings during takeoff  
and landing.  
(A) they  
(B) their  
(C) them   
(D) themselves

**KEY B**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là một danh từ “belongings” nên ta điền tính từ sở hữu bổ nghĩa cho danh từ này.

**Từ vựng:**

Passenger (n): hành khách

Aircraft (n): máy bay

Secure (v): đảm bảo an toàn

Belongings (n): hành lý

Takeoff (n): quá trình cất cánh

Landing (n): quá trình hạ cánh

**Dịch:** Hành khách đi máy bay được yêu cầu phải đảm bảo an toàn hành lý của họ trong suốt quá trình cất cánh và hạ cánh.

**102.** East Abihay City is run \_\_\_\_\_\_\_ a mayor and six-member council who are elected  
for four years.  
(A) of  
(B) among  
(C) by  
(D) from

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

Mayor (n): thị trưởng

Council (n): hội đồng

Elect (v): bầu chọn, bầu cử

**Dịch:** Thành phố East Abihay được điều hành bởi một thị trưởng và hội đồng 6 người mà đã được bầu chọn trong vòng 4 năm.

**103.** Due to its need for \_\_\_\_\_\_\_ repairs, the Paliot 12Z conveyor belt is scheduled to be  
replaced by a more efficient model.  
(A) frequent  
(B) frequently  
(C) frequency  
(D) frequents

**KEY A**

**Giải thích:** Sau giới từ “for” đã có danh từ chính của cụm danh từ (repairs) nên ta điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Từ vựng:**

Due to (Prep) ~ Because of: vì, bởi vì, do

Frequent (adj): thường xuyên

Repair (n, v): sửa chữa, sự sửa chữa

Conveyor belt (n): băng truyền

Replace (v): thay thế, thế chỗ

Efficient (a): hiệu quả

**Dịch:** Do nhu cầu sửa chữa thường xuyên, băng truyền Paliot 12Z được lên lịch để được thay thế bởi một mô hình khác hiệu quả hơn.

**104.** On July 23, Mr. Saito will be named chairman of the board \_\_\_\_\_\_\_ president of  
Tairex Electronics.  
(A) as well as  
(B) more(C) added   
(D) such as

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa 2 danh từ, vậy ta điền giới từ hoặc liên từ có nghĩa phù hợp. Trong 4 phương án có (A) là liên từ có nghĩa phù hợp.

**Từ vựng:**

Name (v) ~ Choose: chọn

Chairman (n): chủ toạ

As well as ~ and also: cũng như

President (n): chủ tịch

Such as ~ For example: ví dụ như, chẳng hạn như

**Dịch:** Vào ngày 23 tháng Bảy, ông Saito sẽ được chọn làm chủ tịch hội đồng cũng như chủ tịch của Tairex Electronics.

**105.** Any problems with the new software system should be reported to the system  
administrator \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) prompt  
(B) promptness  
(C) prompts  
(D) promptly

KEY D

Giải thích: Câu đã đủ thành phần và đủ nghĩa nên ta điền một trạng từ bổ sung ý nghĩa cho câu.

Từ vựng:

Problem (n): vấn đề, sự cố

Software system (n): hệ thống phần mềm

Report (v): báo cáo, tường thuật

System administrator (n): người quản trị hệ thống

Promptly (adv) ~ quickly: một cách nhanh chóng, mau lẹ

Dịch: Bất kì sự cố nào với hệ thống phần mềm mới đều nên được báo cáo cho người quản trị hệ thống một cách nhanh chóng.

**106.** Employees currently working in Ridge Manufacturing’s branch offices will move  
into the new headquarters \_\_\_\_\_\_\_ the building is finished.  
(A) once  
(B) even  
(C) besides  
(D) moreover

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa 2 mệnh đề --> Ta điền một liên từ có nghĩa phù hợp. Trong 4 phương án chỉ có “Once” là liên từ, còn lại là trạng từ.

**Từ vựng:**

Employee (n): nhân viên

Currently (adv) ~ now, at the present time: hiện tại

Branch (n): chi nhánh

Headquarters (n): trụ sở, cơ quan đầu não

Once (conj) ~ As soon as: ngay khi, một khi, ngay lúc

Once (adv): một lần; trước đây, đã từng

Even (adv): thậm chí, ngay cả

Besides (adv, prep) ~ In addition, also: ngoài ra, thêm vào đó

Moreover (adv): hơn nữa, ngoài ra, vả lại

**Dịch:** Các nhân viên hiện đang làm việc tại các văn phòng chi nhánh của Ridge Manufacturing thì sẽ chuyển đến trụ sở mới ngay khi toà nhà được hoàn thành.

**107.** Because of a \_\_\_\_\_\_\_ increase in profits this quarter, Tyro Sportswear employees will receive their first-ever year-end bonus.  
(A) dramatically  
(B) dramatize  
(C) dramatic  
(D) drama

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

Because of (Prep) ~ Due to: vì, do bởi vì

Dramatic (a) ~ sudden: đột ngột, đột biến

Profit (n): lợi nhuận, tiền lời

Bonus (n): tiền thưởng thêm

**Dịch:** Do lợi nhuận gia tăng đột biến trong quý này, các nhân viên của Tyro Sportswear sẽ nhận được tiền thưởng đầu tiên vào cuối năm nay.

**108.** \_\_\_\_\_\_\_ about the actual cost of the project have delayed the plans for expanding the arena.  
(A) Additions  
(B) Manners  
(C) Materials  
(D) Concerns

KEY D

Giải thích: Điền một danh từ có nghĩa phù hợp.

Từ vựng:

Addition (n): sự thêm vào, vật được thêm vào

Manner (n): cách thức, kiểu cách, lối

Material (n): vật liệu, tài liệu, nguyên liệu

Concern (n): mối bận tâm, sự lo lắng, lo âu

Actual (a) ~ real: thật sự, có thật

Cost (n): giá cả, mức giá

Project (n): dự án

Delay (v): làm trì hoãn, làm chậm trễ, gây trở ngại, cản trở

Expand (v): mở rộng, khuếch trương

Arena (n) ~ stadium: sân vận động, đấu trường

Dịch: Những sự lo lắng về giá cả thực tế của dự án đã làm chậm trễ các kế hoạch mở rộng sân vận động.

**109.** You may return for full credit any merchandise with \_\_\_\_\_\_\_ you are not satisfied.  
(A) who  
(B) what  
(C) which  
(D) whose

**KEY C**

**Giải thích:**

- Chỗ trống cần điền một đại từ quan hệ thay thế cho tiền ngữ là “merchandise” – chỉ vật --> WHICH.

- Cấu trúc “be satisfied with sb / sth”: hài lòng với ai / cái gì.

- Tân ngữ (sb / sth) của cấu trúc này thay thế cho “merchandise” để tạo thành mệnh đề quan hệ nên nó được chuyển ra ngay sau “merchandise”.

- Trong văn phong trang trọng thì giới từ cũng đi theo. Do đó cụm “with which” trong cấu trúc trên được chuyển ra phía trước.

**Từ vựng:**

Credit (n): tiền tín dụng

Merchandise (n): hàng hoá mua bán

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

**Dịch:** Bạn có thể được hoàn lại toàn bộ tiền với bất kì hàng hoá nào mà bạn không hài lòng.

**110.** Preparing a budget encourages an executive to \_\_\_\_\_\_\_ several options before  
deciding on a course of action.  
(A) think  
(B) reply  
(C) inquire(D) examine

**KEY D**

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

**Từ vựng:**

Think (v): suy nghĩ

Reply (v): phản hồi, hồi đáp

Inquire (v): hỏi thông tin, thắc mắc

Examine (v): kiểm tra, xem xét kĩ

Prepare (v): chuẩn bị

Budget (n): ngân sách, ngân quỹ

Encourage (v): khuyến khích, khích lệ, động viên

Executive (n): người điều hành

Option (n): sự lựa chọn, tuỳ chọn

A course (of action): các cách giải quyết, các phương hướng xử lý

**Dịch:** Việc chuẩn bị ngân sách sẽ khuyến khích nhà điều hành xem xét kĩ lưỡng vài lựa chọn trước khi đưa ra quyết định trong số các cách giải quyết.

**111.** Arcosa Design Ltd. offers digital and print design \_\_\_\_\_\_\_ that fit the individual client’s requirements.  
(A) to service  
(B) service  
(C) serviced  
(D) services

**KEY D**

**Giải thích:**

- Trước tiên ta thấy trước chỗ trống là một mệnh đề, và sau chỗ trống là cũng một mệnh đề gồm:

+ “That” là chủ ngữ

+ “Fit” là động từ

+ “the individual client’s requirements” là tân ngữ của động từ

- Ta thấy động từ “fit” được chia ở dạng Plural verb (động từ số nhiều) – tương ứng với chủ ngữ ngôi thứ nhất, thứ hai hoặc ngôi thứ 3 số nhiều.

- Vậy ta kết luận rằng mệnh đề sau chỗ trống là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho một danh từ số nhiều và đại từ quan hệ “that” thay thế cho danh từ này.

- Tuy nhiên, trước chỗ trống là “print design” không phải là danh từ số nhiều.

- Vậy chỗ trống cần điền một danh từ số nhiều để đại từ “that” thay thế được và động từ “fit” của mệnh đề quan hệ được chia đúng hình thức.

**Từ vựng:**

Offer (v) ~ provide: cung cấp, cung ứng

Digital (a): thuộc số

Print design service: dịch vụ thiết kế bản in

Fit (v): phù hợp, đáp ứng, tương thích

Individual (n, a): cá nhân, riêng lẻ, từng người

Client (n): khách hàng, người hưởng dịch vụ

Requirement (n): yêu cầu, sự đòi hỏi, điều kiện cần thiết

**Dịch:** Công ty TNHH Arcosa Design cung cấp các dịch vụ số và thiết kế bản in mà đáp ứng các yêu cầu của từng khách hàng.

**112.** Consumers are advised to use caution when applying this product \_\_\_\_\_\_\_ fabrics  
that have been dyed by hand.  
(A) at  
(B) to  
(C) out  
(D) off

**KEY B**

**Giải thích:** Cấu trúc “apply sth to sth”: áp dụng, ứng dụng cái gì vào việc gì

**Từ vựng:**

Consumer (n): người tiêu dùng, người tiêu thụ

Advise (v): khuyên, khuyên bảo, khuyên nhủ

Caution (n): thận trọng, cẩn thận

Product (n): sản phẩm

Fabric (n): vải, vải vóc

Dye (n): nhuộm

By hand: bằng tay

**Dịch:** Người tiêu dùng được khuyên là nên cẩn thận khi áp dụng loại sản phẩm này vào các loại vải mà được nhuộm bằng tay.

**113.** Amonarth Premium paints are highly \_\_\_\_\_\_\_ to most stains and can be cleaned  
easily with soap and water.  
(A) resistance  
(B) resisted  
(C) resistant  
(D) resists

**KEY C**

**Giải thích:**   
- Trước chỗ trống là động từ “be” + trạng từ, sau chỗ trống là giới từ

🡪 Ta điền một tính từ hoặc quá khứ phân từ của động từ (V-ed).

- Tuy nhiên, ta có cấu trúc với tính từ resistant là “be resistant to sth”, còn động từ resist không đi với giới từ “to” --> Vậy ta điền tính từ.

**Từ vựng:**

Highly (adv) ~ very

Resitant (a): chống cự, kháng cự, đề kháng; không chấp thuận

Stain (n): chất tẩy màu; vết nhơ, vết đen

Soap (n): xà phòng

**Dịch:** Các bức tranh của Amonarth Premium có tính kháng cao đối với các chất tẩy màu và có thể được dễ dàng rửa sạch bằng xà phòng và nước.

**114.** The company-sponsored five-kilometer run will be held on October 15, and all  
employees \_\_\_\_\_\_\_ to participate.  
(A) to invite  
(B) invite  
(C) inviting  
(D) are invited

**KEY D**  
**Giải thích:**

- Điền một động từ chính cho mệnh đề sau liên từ “and”, động từ này được chia theo chủ ngữ “employees” 🡪 Loại được A và C vì 2 động từ này không thể làm động từ chính của câu hoặc mệnh đề.

- Động từ “invite” là một ngoại động từ có nghĩa là “mời”, nó cần có tân ngữ để hoàn thiện nghĩa vì ta không thể chỉ nói “tôi mời”, “anh mời” v.v… như vậy không biết là mời ai.

- Tuy nhiên sau chỗ trống là một động từ nguyên mẫu có To (to-infinitive).

--> Vậy ta phải điền động từ ở dạng bị động phù hợp về nghĩa.

**Từ vựng:**

Sponsore (v): tài trợ, bảo lãnh

Participate (v): tham gia, tham dự

**Dịch:** Cuộc chạy bộ dài 5 cây số được tài trợ bởi công ty sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 10, và tất cả nhân viên được mời tham dự.

**115.** In the decade \_\_\_\_\_\_\_ it was founded, Liu and Wang Corporation has become  
a legend in creative advertising.  
(A) since  
(B) almost  
(C) however(D) therefore

**KEY A**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là một cụm giới từ, sau chỗ trống là một mệnh đề. Vậy ta điền một liên từ có nghĩa phù hợp. Trong 4 phương án chỉ có A là có chức năng liên từ, còn lại đều là trạng từ.

**Từ vựng:**

Decade (n): thập kỉ, mười năm

Found (v): thành lập

Legend (n): huyền thoại

Creative (a): có tính sáng tạo

Advertising (n): sự quảng cáo, việc quảng cáo

Since (adv, prep, conj): kể từ khi, cho đến bây giờ; bởi vì

Almost (adv) ~ nearly: gần như, hầu như

However (adv): tuy nhiên, tuy vậy; dù…

Therefore (adv): vì thế, cho nên, bởi vậy

**Dịch:** Trong một thập kỉ kể từ lúc được thành lập, tập đoàn Liu and Wang đã trở thành một huyền thoại về các quảng cáo sáng tạo.

**116.** \_\_\_\_\_\_\_ demonstrating an impressive work ethic, Ms. Hyun often takes on extra  
projects in addition to her regular workload.  
(A) Consistently  
(B) Consistency  
(C) Consisted  
(D) Consistent

**KEY A**  
**Giải thích:**  
- Câu này sử dụng dạng rút gọn mệnh đề trạng ngữ (nằm trước dấu phẩy) có cùng chủ ngữ với mệnh đề chính “Ms. Hyun” bằng cách dùng hiện tại phân từ (đối với mệnh đề ở thể chủ động).

- Câu đầy đủ:

*Because/since/as Ms. Hyun consistently demonstrates an impressive work ethic, Ms. Hyun often takes on extra projects in addition to her regular workload.*

- Hai mệnh đề có cùng chủ ngữ là “Ms. Hyun”, và mệnh đề trạng ngữ ở thể chủ động nên ta dùng hình thức hiện tại phân từ của động từ chính “demonstrates” để rút gọn mệnh đề trạng ngữ 🡪 demonstrating.

- Vậy ta điền một trạng từ đứng trước hiện tại phân từ để bổ nghĩa cho nó.

**Từ vựng:**

Consistently (adv): liên tục, kiên định, trước sau như một

Demonstrate (v) ~ show: chứng minh, giải thích; bày tỏ, biểu lộ, thể hiện rõ

Impressive (a): ấn tượng

Ethic (n): quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức

Take on (v): đảm nhiệm, nhận công việc

In addition to (prep) ~ besides: bên cạnh, ngoài…

Workload (n): khối lượng công việc, lượng công việc

**Dịch:** Vì luôn thể hiện cách cư xử ấn tượng trong công việc, cô Hyun thường nhận thêm các dự án ngoài khối lượng công việc thường ngày của mình.

**117.** Visitors should reserve opera tickets well in advance \_\_\_\_\_\_\_ they hope to see a  
performance while in Westgard City.  
(A) and  
(B) or  
(C) if  
(D) until

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

Visitor (n): người tham quan, người đến xem

Reserve (v): đặt trước, để dành, dành riêng, dự trữ

In advance (adv): trước (về thời gian)

Performance (n): phần trình diễn, phần biểu diễn

**Dịch:** Những người đến xem nhạc kịch nên mua vé sớm nếu như họ muốn xem một buổi biểu diễn ở thành phố Westgard.

**118.** No firm can \_\_\_\_\_\_\_ to rely forever only on the strength of its name to sell products.  
(A) require  
(B) afford  
(C) suppose  
(D) depend

KEY B

Giải thích: Điền một động từ có nghĩa phù hợp.

Từ vựng:

Require (v): yêu cầu, đòi hỏi; cần đến, cần phải có

Afford (v): đủ khả năng, đáp ứng được

Suppose (v): giả sử, cho là

Depend (v): phụ thuộc, tuỳ thuộc, dựa vào

Firm (n) ~ company, business: công ty, doanh nghiệp

Rely on: dựa vào, nhờ cậy vào

Strength (n): sức mạnh

Sell (v): bán ra

Dịch: Không một doanh nghiệp nào có đủ khả năng để chỉ mãi dựa vào sức mạnh của tên doanh nghiệp để mà bán sản phẩm

**119.** Library patrons who fail to return an item by the due date \_\_\_\_\_\_\_ a fee.  
(A) charge  
(B) will be charged  
(C) have charged  
(D) are charging

**KEY B**  
**Giải thích:**

- Ta thấy mệnh đề “who fail to return an item by the due date” là một mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “libraly patrons” với đại từ quan hệ “who” thay thế cho danh từ này.

--> Vậy câu vẫn chưa có động từ chính.

--> Ta điền động từ ở hình thức bị động để phù hợp nghĩa câu “bị tính phí”. Hơn nữa, động từ “charge” có cấu trúc “charge sb sth” nên nếu điền động từ ở thể chủ động thì phải có đủ 2 tân ngữ cho nó.

**Từ vựng:**

Patron (n): người bảo trợ, người đỡ đầu, ông chủ, ông bầu; khách hàng quen

Fail to do sth: thất bại trong việc gì

By (prep) ~ before: trước

Due date (n): ngày đến hạn, kì hạn

Charge sb sth: đòi ai đó phải trả cái gì như một khoản phí, tính phí ai đó

**Dịch:** Những người hay đến thư viện mà không trả đồ trước kì hạn thì sẽ bị tính phí.

**120.** Staff members should work in pairs during the training workshop to help \_\_\_\_\_\_\_  
master the procedure for handling customer service inquiries.  
(A) one such  
(B) each other  
(C) yourself  
(D) everything

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

**Từ vựng:**

Staff member (n): nhân viên

Work in pair: làm việc theo cặp

Training workshop: buổi đào tạo, buổi huấn luyện

Each other (pronoun) ~ one another: lẫn nhau, cùng nhau

Master (v): thành thạo, thông thạo, tinh thông

Procedure (n): thủ tục, quy trình

Handle (v); giải quyết, xử lí

**Dịch:** Các nhân viên nên làm việc theo cặp trong suốt buổi đào tạo để giúp nhau thành thạo quy trình giải quyết các thắc mắc về dịch vụ khách hàng.

**121.** Greenleaf Press will soon publish a \_\_\_\_\_\_\_, pocket version of Manuel Santiago’s  
book An Insider’s Guide to Travel in Argentina.(A) gathered  
(B) replaced  
(C) condensed   
(D) acquainted

KEY C

Giải thích: Điền một tính từ (hoặc quá khứ phân từ được dùng như tính từ) để bổ nghĩa cho danh từ “version” có nghĩa phù hợp.

Từ vựng:

Gathered: được tập hợp lại

Replaced: được thay thế

Condensed (a): cô đặc, súc tích

Acquainted (a): quen biết, quen thuộc

Publish (v): xuất bản, phát hành

Pocket version (n): phiên bản bỏ túi

Insider (n): người trong cuộc

Dịch: Greenleaf Press sẽ sớm xuất bản một phiên bản bỏ túi và súc tích của cuốn sách của Manuel Santiago có tên “Hướng dẫn của người trong cuộc khi đến Argentina”.

**122.** Because Legolos Company recognizes the importance of protecting customer information, it has made data privacy a high \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) conformity(B) liability  
(C) priority (D) seniority

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

Conformity (U.n): sự tuân theo, sự phù hợp, sự thích hợp

Liability (U.n) ~ responsibility: trách nhiệm, nghĩa vụ (pháp lý), khả năng rủi ro, nguy cơ

Priority (n): sự ưu tiên, quyền ưu tiên

Seniority (U.n): sự thâm niên, có nhiều năm kinh nghiệm, sự cao cấp hơn

Recognize (v): công nhận, thừa nhận

Importance (n): sự quan trọng, tầm quan trọng

Protect (v): bảo vệ

Privacy (U.n): sự riêng tư, sự bí mật, sự kín đáo

**Dịch:** Bởi vì công ty Legolos đã nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin khách hàng, nên họ đã đặt sự ưu tiên cao cho các dữ liệu riêng tư.

**123.** The sales invoice contains all the terms and conditions \_\_\_\_\_\_\_ by the buyer and seller.  
(A) agreeing upon  
(B) agreement  
(C) agree  
**(D) agreed to**

**KEY D**

**Giải thích:**

- Câu đã có động từ chính “contains”, và câu chỉ có một mệnh đề nên ta không điền động từ chính 🡪 Loại C.

- Ta có thể điền danh từ để tạo thành cụm danh từ. Tuy nhiên ở câu này, nghĩa sẽ không phù hợp (terms and conditions agreement) 🡪 Loại B.

- Câu này sử dụng hình thức rút gọn mệnh đề quan hệ bị động

- Câu đầy đủ: *The sales invoice contains all the terms and conditions (that are) agreed to by the buyer and seller.*

**Từ vựng:**

Sales (n): doanh số, số lượng hàng hoá bán được

Invoice (n): biên nhận, hoá đơn

Terms and conditions: điều khoản, điều kiện (của hợp đồng, thoả thuận)

Agree to (v) ~ accept: chấp thuận, đồng thuận

**Dịch:** Hoá đơn bán hàng gồm tất cả những điều khoản và điều kiện mà được đồng thuận bởi người mua và người bán.

**124.** In her latest article in Earthbound Science Journal, ecologist Mei Ling offers a \_\_\_\_\_\_\_ review of Paul Winthrop’s research on drought resistance.  
(A) critic  
(B) critical  
(C) criticize  
(D) critically

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ “review” nên ta điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ này.   
**Từ vựng:**

Article (n): bài báo; mạo từ

Ecologist (n): nhà sinh thái học

Critic (n): nhà phê bình, người chỉ trích

Critical (a): tính phê bình, phê phán; hay chỉ trích, chê bai; quan trọng; tính góp ý

Review (n): nhận xét, nhận định, đánh giá

Research (n): sự nghiên cứu, bài nghiên cứu

Drought (n): hạn hán

Resitance (n): sự chống lại, sự kháng cự, sự kháng lại

**Dịch:** Trong bài báo mới nhất trên tạp chí Earthbound Science Journal, nhà sinh thái học Mei Ling đưa ra những nhận xét góp ý về bài nghiên cứu của Paul Winthrop về sự chống lại hạn hán.

**125.** Under the direction of James Pak, the orchestra has become one of the most highly \_\_\_\_\_\_\_ performing arts groups in the region.  
(A) intended  
(B) overcome  
(C) regarded  
(D) impressed

KEY C

Giải thích:

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

- Phương án D không đúng vì “impressed”: bị gây ấn tượng – không phù hợp nghĩa của câu này, vì nếu đúng phải là “gây ấn tượng (cho người khác)” = impressive chứ không phải họ bị gây ấn tượng.

Từ vựng:

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

Overcome (v, a): vượt qua, khắc phục (khó khăn)

Regarded (a): được đánh giá

Impressed (a): bị gây ấn tượng

Direction (n): sự chỉ đạo

Orchestra (n): ban nhạc, dàn nhạc

Region (n): khu vựng, vùng

Dịch: Dưới sự chỉ đạo của James Park, ban nhạc đã trở thành một trong những nhóm biểu diễn nghệ thuật được đánh giá cao trong vùng.

**126.** Our email system is \_\_\_\_\_\_\_ known as FastTrack, even though its official name is Fast Mail Delivery and Tracking system.  
(A) mutually  
(B) relatively  
(C) abruptly   
(D) commonly

**KEY D**

**Giải thích:** Điền một trạng từ có nghĩa phù hợp để bổ nghĩa cho tính từ “known”.

**Từ vựng:**

Mutually (adv): lẫn nhau, qua lại

Relatively (adv): tương đối

Abruptly (adv): bất ngờ, đột ngột; (nói chuyện) cộc lốc, ngắn ngủn

Commonly (adv) ~ often, usually: thường, thông thường

Email system: hệ thống email

Official (a): chính thức, chính thống

**Dịch:** Hệ thống email của chúng tôi thường được biết đến với tên Fast Track, cho dù tên chính thức của nó là hệ thống Fast Mail Delivery and Tracking

**127.** The strategic planning committee’s recommendation was that more emphasis should be put \_\_\_\_\_\_\_ research and development in the coming year.  
(A) against  
(B) during  
(C) for  
(D) on

**KEY D**  
**Giải thích:** Điền một giới từ theo sau động từ “put”. Trong 4 phương án chỉ có giới từ “on” là đi với “put”.

**Từ vựng:**

Strategic (a): có tính chiến lược

Recommendation (n): sự giới thiệu, sự tiến cử, sự đề cử, sự khuyên nhủ

Emphasis (n): sự nhấn mạnh; tầm quan trọng

Development (n): sự phát triển

**Dịch:** Đề xuất của hội đồng hoạch định chiến lược đó là những điểm quan trọng hơn nên được đưa vào nghiên cứu và phát triển trong năm tới.

**128.** Major industries in this district include food processing and aircraft \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) manufacturer  
(B) manufactures  
(C) manufactured  
(D) manufacture

**KEY D**

**Giải thích:**

- Trước and là một danh từ 🡪 Điền một danh từ để tạo thành danh từ ghép phù hợp với cấu trúc song song.

- Phương án (A) không phù hợp về nghĩa, vì câu này đang nói về “industries” – các ngành công nghiệp, (A) là danh từ chỉ người (nhà sản xuất).

- Ngoài ra (A) cũng không đúng về ngữ pháp vì nó đang là danh từ đếm được số ít (nhà sản xuất) --> Nếu nó làm danh từ chính của cụm danh từ thì trước nó phải có từ hạn định.

**Từ vựng:**

Major (a): quan trọng, chủ yếu

Industry (n): ngành công nghiệp

District (n): quận, huyện, địa hạt

Processing (n): việc xử lý, sự chế biến, sự gia công

Manufacturer (n): nhà sản xuất

Manufacture (n): sự sản xuất

**Dịch:** Những ngành công nghiệp chủ yếu của khu vực này bao gồm xử lý thực phẩm và sản xuất máy bay.

**129.** Staff members \_\_\_\_\_\_\_ for promotion will be notified by management within ten days.  
(A) ample  
(B) eligible  
(C) superior  
(D) estimated

**KEY B**  
**Giải thích:** Điền một tính từ có nghĩa phù hợp.

**Từ vựng:**

Ample (a) ~ more than enough: dư giả, phong phú

Eligible (a): (+ for) đủ điều kiện, đủ tư cách

Superior (a): (+ to) trội hơn, giỏi hơn, cao cấp hơn

Estimated (a): được ước tính, ước lượng

Promotion (n): sự thăng chức, sự thăng tiến

Notify (v): thông báo, báo cho ai biết

**Dịch:** Những nhân viên mà đủ điều kiện thăng chức sẽ được thông báo từ ban quản lý trong vòng 10 ngày.

**130.** Director Kawamura’s \_\_\_\_\_\_\_ is that those with expertise in the field should be responsible for the final hiring decision.  
(A) position  
(B) function (C) classification  
(D) location

**KEY A**

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

**Từ vựng:**

Position (n): vị trí, chức vụ; địa vị, tình thế; cấp bậc, công việc; ý kiến, quan điểm

Function (n): chức năng, cách hoạt động

Classification (n): sự phân loại, sự xếp hạng

Location (n): địa điểm, vị trí

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

Responsible (a): (+ for) chịu trách nhiệm, có trách nhiệm

Hiring decision (n): quyết định tuyển dụng

**Dịch:** Quan điểm của chủ tịch Kawamura đó là những ai có chuyên môn về lĩnh vực thì nên chịu trách nhiệm cho quyết định tuyển dụng cuối cùng.

**131.** Evergo’s latest hiking shoe, the Rugged Wear Trekker, is \_\_\_\_\_\_\_ named for its durability and strength.  
(A) suitably  
(B) suitable  
(C) suitability  
(D) suitableness

**KEY A**  
**Giải thích:** Giữa to be và V-ed thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho V-ed.

**Từ vựng:**

Hiking (n): đi bộ đường dài

Suitably (adv): một cách phù hợp, thích hợp

Durability (n): độ bền, sức bền

Strength (n): sự mạnh mẽ, sức mạnh

**Dịch:** Giày đi bộ mới nhất của Evergo, Rugged Wear Trekker, được đặt tên phù hợp với độ bền và sức mạnh của nó.

**132.** Because she felt that the tourism video appeared to have been \_\_\_\_\_\_\_ made,  
Ms. Peppin recommended that it be filmed again.  
(A) altogether   
(B) soon  
(C) hastily  
(D) repeatedly

**KEY C**  
**Giải thích:** Điền một trạng từ có nghĩa phù hợp để bổ nghĩa cho quá khứ phân từ “made”.

**Từ vựng:**

Altogether (adv)

~ in total: cả thảy, gồm tất cả

~ completely: hoàn toàn, toàn bộ

~ considering everything: nói chung, nhìn chung

Soon (adv): chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc nữa

Hastily (adv): vội vàng, hấp tấp

Repeatedly (adv): lặp đi lặp lại

Tourism (n): du lịch

Appear (v) ~ seem: dường như, có vẻ như

Recommend (v): giới thiệu, đề xuất, tiến cử, kiến nghị

**Dịch:** Vì cô ấy cảm thấy rằng đoạn phim du lịch có vẻ như đã được làm một cách vội vàng, nên cô Peppin đề nghị làm lại.

**133.** Linella Media Group has indicated that growth in its new media revenues last year helped \_\_\_\_\_\_\_ a decrease in television advertising.  
(A) offset  
(B) outplay  
(C) input(D) overact

**KEY A**

**Giải thích:** Điền một động từ có nghĩa phù hợp.

**Từ vựng:**

Offset (v): đền bù, bù đắp, bù lại

Outplay (v): chơi giỏi hơn, chơi hay hơn, chơi trội hơn

Input (v): cung cấp tài liệu, thông tin (cho một máy tính hoặc thiết bị điện tử)

Overact (v): cường điệu hoá, làm lố, làm quá

Indicate (v) ~ show, point: chỉ ra, cho thấy

Growth (n): sự phát triển, sự tăng trưởng, sự lớn lên

Revenue (n): thu nhập (của quốc gia hoặc công ty)

Decrease (n): sự suy thoái, sự suy giảm

Advertising (n): việc quảng cáo, nghề quảng cáo

**Dịch:** Linella Media Group đã cho thấy sự tăng doanh thu của phương thức truyền thông mới vào năm ngoái đã giúp bù đắp cho sự suy giảm trong quảng cáo truyền hình.

**134.** Since employees often have to meet with clients with no prior notice, Park Interior Design enforces dress code \_\_\_\_\_\_\_ at all times.  
(A) compliant  
(B) compliance  
(C) compliantly  
(D) complies

**KEY B**

**Giải thích:**

- Danh từ “code” trong câu này có nghĩa là “quy tắc, quy chuẩn” (~ rule), nó là một danh từ đếm được đanh ở hình thức số ít, tuy nhiên trước nó không có từ hạn định.

--> Vậy ta kết luận danh từ “code” không phải là danh từ chính của cụm danh từ, do đó ta phải điền một danh từ vào chỗ trống để hoàn chỉnh cụm danh từ.

**Từ vựng:**

Client (n): khách hàng, người hưởng dịch vụ

Prior (a): trước, sớm hơn

Enforce (v): thúc ép, ép buộc, bắt buộc

Dress code: quy tắc ăn mặc, quy chuẩn ăn mặc

Compliant (a): (+ with) tuân thủ, nghe theo, làm theo

Compliance (U.n): sự tuân thủ, sự làm theo, sự ưng thuận

--> Dress code compliance = sự tuân thủ quy tắc ăn mặc

**Dịch:** Bởi vì nhân viên thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng mà không có thông báo trước, Park Interior Design thực thi việc tuân thủ quy tắc ăn mặc mọi lúc.

**135.** The Global Marketing Manager is required to travel extensively and so must be \_\_\_\_\_\_\_ to unfamiliar situations.  
(A) opposed  
(B) versatile  
(C) relative(D) adaptable

**KEY D**

**Giải thích:** Điền một tính từ có nghĩa phù hợp

**Từ vựng:**

Opposed (a): (+ to) chống lại, phản đối, hoàn toàn khác với

Versatile (a): đa năng; dễ thay đổi

Relative (a): (+ to) có liên quan, có mối liên hệ với; tương xứng, cân xứng

Adaptable (a): (+ to) có thể thích nghi, có thể thích ứng, có thể tương thích

Extensively (adv): rộng rãi, bao quát, gồm nhiều nơi, nhiều khu vực

Unfamiliar (a): (+ to) không quen, không biết, lạ lẫm

**Dịch:** Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu được yêu cầu phải đi lại nhiều nơi và phải thích nghi với các tình huống bất ngờ.

**136.** The effective use of landscaping makes the difference between having a real garden and \_\_\_\_\_\_\_ a collection of plants.  
(A) simple  
(B) simpler  
(C) simplest  
(D) simply

**KEY D**  
**Giải thích:** Ta thấy trước và sau liên từ “and” là 2 cụm danh từ, và chỗ trống nằm trước cụm danh từ bắt đầu bằng một mạo từ. Do đó ta không thể điền tính từ để bổ nghĩa cho danh từ mà phải điền một trạng từ để bổ nghĩa cho nguyên cụm danh từ này.

**Từ vựng:**

Effective (a): có hiệu lực, có hiệu quả, có kết quả, có tác động, có ảnh hưởng

Landscape (n, v): phong cảnh; làm đẹp phong cảnh, làm đẹp cảnh quan

Difference (n): sự khác nhau, sự khác biệt

Plant (n): cây cối

**Dịch:** Việc sử dụng có hiệu quả cảnh quan tạo nên sự khác biệt giữa việc có một khu vườn thật và việc có một bộ sưu tập cây cối.

**137.** The impressive floral display at the building entrance is \_\_\_\_\_\_\_ made up of blue flowers, with a few red ones artfully placed throughout.  
(A) enough  
(B) exclusively  
(C) primarily  
(D) everywhere

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

Enough (adv): đủ

Exclusively (adv) ~ only: chỉ, duy nhất, dành riêng

Primarily (adv) ~ mainly: chủ yếu, chính

Everywhere (adv): mọi nơi, khắp nơi

Impressive (a): gây ấn tượng

Floral display: sự trưng bày hoa

Entrance (n): lối ra vào

Make up sth: hình thành, tạo nên, gây ra

🡪 Be made up of sth

Artfully (adv): khéo léo; làm có nghệ thuật

Throughout (adv): từ đầu đến cuối, xuyên suốt, khắp

**Dịch:** Sự trưng bày hoa ấn tượng ở lối ra vào toà nhà được tạo nên chủ yếu từ những bông hoa màu xanh, với một vài hoa đỏ được sắp đặt khéo léo từ đầu đến cuối.

**138.** The new restaurant on Park Avenue has \_\_\_\_\_\_\_ much excitement because of the international reputation of its executive chef.  
(A) marketed  
(B) equipped  
(C) generated  
(D) received

**KEY C**

**Giải thích:** Điền một động từ có nghĩa phù hợp.

**Từ vựng:**  
Market (v): tiếp thị

Equip (v): trang bị

Generate (v): tạo ra, sinh ra, phát ra

Receive (v): nhận

Excitement (n): sự phấn khích, sự hứng khởi, sự hứng thú

International (a): quốc tế

Reputation (n): danh tiếng, tiếng tăm

**Dịch:** Nhà hàng mới trên Đại lộ Park đã tạo ra nhiều sự hứng thú vì tiếng tăm quốc tế của bếp trưởng điều hành nhà hàng.

**139.** By the time Clear Blaze Technology’s word processing program goes on the market, software engineers \_\_\_\_\_\_\_ its remaining flaws.  
(A) will have corrected  
(B) had been correcting  
(C) are correcting  
(D) will correct

**KEY A**  
**Giải thích:**

- Sự hoà hợp về thì của mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng “By the time” và mệnh đề chính trong câu:

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

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

- Trong câu trên ta thấy mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng “By the time” và ở thì hiện tại đơn “goes” 🡪 Mệnh đề chính ở thì tương lai hoàn thành.

**Từ vựng:**

By the time ~ before: trước lúc, trước thời điểm, trước khi

Processing (n): việc xử lí, việc chế biến

Market (n): thị trường

Software engineer: kĩ sư phần mềm

Remaining (a): còn lại, vẫn còn

Flaw (n): thiết sót, khuyết điểm, sai lầm

**Dịch:** Trước khi chương trình xử lí văn bản của Clear Blaze Technology được tung ra thị trường các kĩ sư phần mềm sẽ sửa xong những sai sót còn lại.

**140.** The Produce Growers Association has distributed a pamphlet to area supermarkets  
that lists fruits and vegetables with the highest \_\_\_\_\_\_\_ of vitamins.  
(A) attractions  
(B) concentrations  
(C) beneficiaries  
(D) commands

**KEY B**

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

**Từ vựng:**

Attraction (n): sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn

Concentration (n): hàm lượng, mật độ

Beneficiary (n): người hưởng lợi ích, người hưởng tiền lời

Command (n): lệnh, mệnh lệnh; quyền chỉ huy, điều khiển; sự tinh thông, sự thành thạo

Distribute (v): phân phối, phân bố

Pamphlet (n): sách nhỏ đưa ra thông tin hoặc ý kiến về một vấn đề nào đó

List (v): liệt kê danh sách, nêu danh sách

**Dịch:** Hiệp hội Produce Growers đã phân phát một cuốn sách nhỏ cho các siêu thị trong khu vực liệt kê các loại trái cây và rau quả với hàm lượng vitamin cao nhất.

**Part 6 – Text Completion**

***Questions 141-143 refer to the following e-mail.***

To: Brent Howard <bhoward@casystems.com>  
From: Mio Tanisawa <mt481 @allpaper.com>  
Subject: Order #5821  
Date: February 2

Mr. Howard:

We have \_\_\_\_\_\_\_ your fax order for a case of hanging file folders. We have in stock the   
 **141 .** (A) canceled  
 (B) purchased  
 (C) received  
 (D) fulfilled  
style of folders you requested, but you did not specify a color on the order form. We currently carry the Pro Stock Hanging File Folder in black, navy blue, light green, and orange.

**KEY C**  
**Giải thích:** Dịch nghĩa  
**Từ vựng:**

Cancel (v): huỷ bỏ

Purchase (v): mua

Receive (v): nhận, lĩnh

Fulfill (v): hoàn thành, làm trọn; đáp ứng, đủ (điều kiện)

**Dịch:** Chúng tôi đã nhận được đơn hàng gửi qua fax của bạn cho cái hộp đựng tài liệu. Ở trong kho chúng tôi có mẫu mà bạn yêu cầu, tuy nhiên bạn đã không nêu cụ thể là màu nào ở trong đơn hàng. Hiện chúng tôi có loại Pro Stock Hanging File Folder màu đen, xanh dương sẫm, xanh lá cây nhạt và cam.

If you could please get back to me with your \_\_\_\_\_\_\_ before the end of the day today, I   
 **142.** (A) prefer  
 (B) preferred  
 (C) preferential  
 (D) preference  
will make sure that your order is processed in time for delivery by the end of the week.

**KEY D**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là tính từ sở hữu “its”, sau nó chưa có danh từ nên ta điền một danh từ.

**Từ vựng:**

Preference (n): sự ưa thích, sự thích hơn, sự ưu ái

**Dịch:** Nếu bạn có thể gửi lại đơn hàng cùng với màu ưa thích của bạn trước cuối ngày hôm nay, tôi sẽ đảm bảo rằng đơn hàng của bạn sẽ được xử lí kịp thời để giao hàng trước cuối tuần.

Please let me know if you are in need of any other office products at this time. You may respond to this e-mail or call me \_\_\_\_\_\_\_ at 415-555-0166, ext. 42.  
 **143.** (A) directing  
 (B) directly  
 (C) direction  
 (D) directed

Warm regards,

Mio Tanisawa  
Customer Relations  
All Paper Industries

**KEY B**

**Giải thích:** Câu đã đủ thành phần và đủ nghĩa --> Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ “call”.

**Dịch:** Vui lòng cho tôi biết nếu như bạn đang cần các sản phẩm văn phòng vào thời điểm này. Bạn có thể gửi qua e-mail này hoặc gọi trực tiếp cho tôi vào số 415-555-0166, số máy lẻ 42.

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

*Brisbane Independent Daily Herald*PO Box 515  
Brisbane  
Queensland 4000

Dear Ms. Hsu,

We are writing to inform you that your *Brisbane Independent Daily Herald* subscription rate is about to change from $18.75 per month to $21 .00 per month. We regret any financial burden this may place on our subscribers, but \_\_\_\_\_\_\_ our rising operating costs, we find the change unavoidable.  
 **144.** (A) as for  
 (B) in that  
 (C) due to  
 (D) provided that

**KEY C**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là một cụm danh từ 🡪 Loại B và D vì chúng là liên từ, theo sau phải là mệnh đề. Còn lại A và C thì ta dịch nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

As for (prep): về phần, đối với, khi nói về

In that ~ because

Due to ~ because of: vì, do, bởi

Provided that (conj) ~ if, only if: nếu, chỉ khi, miễn là, với điều kiện là

**Dịch:** Chúng tôi viết thư này là để thông báo cho bạn biết mức giá đăng kí báo *Brisbane Independent Daily Herald* sắp sửa tăng từ 18.75 đô la / tháng lên 21 đô la / tháng. Chúng tôi rất tiếc nếu có bất kì gánh nặng nào về mặt tài chính mà việc tăng giá này gây ra cho khách hàng của chúng tôi, tuy nhiên do chi phí hoạt động của chúng tôi tăng lên, nên chúng tôi thấy rằng việc thay đổi là không thể tránh khỏi.

The \_\_\_\_\_\_\_ will go into effect on 1 May.  
**145.** (A) regulation  
 (B) increase  
 (C) agenda  
 (D) termination

**KEY B**  
**Giải thích:** Ta thấy câu 144 có nói về sự tăng giá đăng kí báo 🡪 Câu này ý nói sự tăng giá đó sẽ có hiệu lực 🡪 Chọn B.

**Từ vựng:**

Regulation (n): quy định, quy tắc, điều lệ; sự điều chỉnh, sự chỉnh đốn, sự quy định

Increase (n): sự tăng, sự gia tăng, sự tăng lên

Agenda (n): chương trình nghị sự, chương trình thảo luận

Termination (U.n): sự chấm dứt, sự kết thúc, sự làm xong, sự hoàn thành

**Dịch:** Sự tăng giá sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5.

The *Brisbane Independent Daily Herald* greatly appreciates your loyalty, and we remain  
committed to \_\_\_\_\_\_\_ timely and accurate news coverage to our readers.  
 **146.** (A) offered  
 (B) offering  
 (C) being offered  
 (D) have offered

Feel free to call us at 3403-0122 with any questions or concerns.

Sincerely,

William Vane, Manager  
Circulation Department

**KEY B**

**Giải thích:**

- Cấu trúc Be / Linking V + committed to + V-ing: cam kết làm gì đó

- Sau chỗ trống có cụm “sth to sb” --> Điền động từ “offer” ở dạng chủ động (Cấu trúc Offer sth to sb: cung cấp cái gì cho ai)

**Dịch:** *Brisbane Independent Daily Herald* cực kì cảm kích sự trung thành của bạn, và chúng tôi vẫn cam kết cung cấp những tin tức chính xác và kịp thời đến độc giả của mình.

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

To: Stephen Miller  
From: Matsuyama Elegance Hotel, Guest Relations  
Subject: Survey  
Date: June 18

Dear Mr. Miller:

We would like to take this opportunity to thank you for choosing the Matsuyama Elegance Hotel for your recent visit. It is our sincere hope that we \_\_\_\_\_\_\_ able to   
 **147.** (A) were  
 (B) will be  
 (C) are  
 (D) are going to be

provide you with an experience of the highest quality.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn bạn vì đã chọn Khách sạn Matsuyama Elegance cho chuyến tham quan gần đây. Chúng tôi chân thành hi vọng là chúng tôi đã cung cấp cho bạn trải nghiệm với chất lượng tốt nhất.

We invite you to participate in our guest survey about your recent overnight stay at the  
Matsuyama Elegance Hotel. Your feedback is \_\_\_\_\_\_\_ important to us as it helps ensure   
 **148.** (A) popularly  
 (B) narrowly  
 (C) extremely  
 (D) respectably  
we are meeting our goals of exceptional hospitality and unequalled service.  
To access the survey, please visit www.matsuyamaelegance.co.jp /survey and enter the  
following password: CJA3N

**KEY C**

**Giải thích:** Điền trạng từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho tính từ “extremely”.  
**Từ vựng:**

Popularly (adv): được nhiều người ưa thích, có tính chất đại chúng  
Narrowly (adv): suýt, suýt nữa; một cách hạn hẹp, hẹp hòi  
Extremely (adv): cực kì, vô cùng  
Respectably (adv): một cách tôn trọng, đáng nể; kha khá, khá đáng kể

**Dịch:** Chúng tôi mời bạn tham dự cuộc khảo sát khách mời của chúng tôi về việc ở lại qua đêm tại Khách sạn Matsuyama Elegance. Phản hồi của bạn là cực kì quan trọng đối với chúng tôi vì nó giúp chúng tôi đảm bảo là chúng tôi đang đạt được mục tiêu cho dịch vụ đặc biệt thân thiện và tốt nhất.

Để tham gia khảo sát, vui lòng truy cập www.matsuyamaelegance.co.jp /survey và nhập mật khẩu sau: CJA3N.

We sincerely thank you for sharing your opinions as we continue to do our best to make each visit \_\_\_\_\_\_\_.  
 **149.** (A) enjoyable  
 (B) enjoying  
 (C) enjoy  
 (D) enjoys

Best regards,

Takeshi Hattori  
Guest Relations  
Matsuyama Elegance Hotel

**KEY A**

**Giải thích:** Cấu trúc Make + sb / sth + Adj: khiến cho, làm cho ai / cái gì có tính chất gì

**Dịch:** Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn vì đã chia sẻ ý kiến cá nhân và chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết sức mình để làm cho mỗi lần đến thăm đều thú vị.

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

**Nahan-Messer Launches a New Division**

January 11

Nahan-Messer Publishing announced today the launch of a division dedicated to science fiction. The division, Lightspeed Press, will publish twenty original titles this year. It will be led by Clara Bryce, longtime fiction \_\_\_\_\_\_\_ at Nahan-Messer.  
 **150.** (A) editing  
 (B) editor  
 (C) edits  
 (D) editorial

**KEY B**

**Giải thích:** Cần điền danh từ chính để hoàn chỉnh cụm danh từ. Dịch nghĩa ta chọn (B).

**Dịch:** Nahan-Messer Publishing hôm nay đã thông báo việc ra mắt một bộ phận chuyên về mảng giả tưởng. Bộ phận này có tên là Lightspeed Press, sẽ xuất bản 20 đầu sách gốc trong năm nay. Nó sẽ được dẫn dắt bởi Clara Bryce, một biên tập viên lâu năm về mảng giả tưởng tại Nahan-Messer.

The publisher’s roster of science fiction authors has grown large enough in recent years to merit its own division, according to Bryce. “Increasingly, readers are seeking a sense of wonder, conveyed so well by science fiction,” said Bryce. “Lightspeed was created to address this \_\_\_\_\_\_\_.”  
 **151.** (A) question  
 (B) award  
 (C) invitation  
 (D) demand

**KEY D**

**Giải thích:** Điền danh từ hợp nghĩa.  
**Từ vựng:**

Question (n): sự nghi vấn, câu hỏi

Award (n): giải thưởng, phần thưởng

Invitation (n): lời mời

Demand (n): nhu cầu, sự đòi hỏi

🡪 Address a demand: giải quyết nhu cầu

**Dịch:** Danh sách thành viên trong mảng khoa học giả tưởng trong năm nay đã tăng lên đủ nhiều để xứng đáng có được một bộ phận riêng, theo lời Bryce. “Dần dần, độc giả đang tìm kiếm một cảm giác mới mẻ, mà khoa học giả tưởng mang đến điều đó,” Bryce nói. “Lightspeed được tạo ra để giải quyết nhu cầu này.”  
All of Nahan-Messer’s established science fiction authors have been moved to the new division. \_\_\_\_\_\_\_, Lightspeed has acquired several first-time novelists. Its first release,  **152.** (A) In addition  
 (B) For example  
 (C) On the contrary  
 (D) On the whole  
*A Giant of Industry* by Lily Riddle, will be published on March 15.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa  
In addition (adv): ngoài ra 🡪 Dùng để bổ sung thông tin

For example (adv): ví dụ là, chẳng hạn như

On the contrary (adv): ngược lại, trái lại

On the whole (adv) ~ generally: nói chung, tóm lại là

**Dịch:** Tất cả những tác giả về khoa học giả tưởng có uy tín của Nahan-Messer đều đã chuyển sang bộ phận mới. Ngoài ra, Lightspeed đã thuê một vài tiểu thuyết gia nhập môn. Ấn phẩm đầu tiên của nó là *A Giant of Industry*của Lily Riddle, sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 3.