**ETS 1000 TEST 05**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Mr. Kensington has already filed the expense report for \_\_\_\_\_\_\_ recent trip to Hong  
Kong.  
(A) he  
(B) his  
(C) him  
(D) himself

**KEY B**

**Giải thích:** Trước danh từ thì ta điền từ hạn định.

**Từ vựng:**

- File (v): đệ trình, đưa ra (văn kiện)

- Expense (n): sự chi tiêu, phí tổn

**Dịch:** Ông Kensington đã nộp bản báo cáo chi phí cho chuyến đi gần đây của ông ấy đến Hồng Kông.

**102.** Duties have been divided \_\_\_\_\_\_\_ among the town council committee members.  
(A) even  
(B) evened  
(C) evenly  
(D) evenness

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau động từ và trước giới từ 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Hơn nữa ta cũng thấy câu đã đầy đủ thành phần nên điền trạng từ là phù hợp.

**Từ vựng:**

- Even (a): bằng phẳng, trơn tru; đồng đều, cân bằng, ngang nhau

- Evenly (adv): một cách đồng đều, một cách bằng nhau, một cách cân bằng

- Evenness (n): sự ngang bằng, sự đồng đều, tính công bằng

- Duty (n): bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm; phận sự công việc mà ai đó phải hoàn thành

**Dịch:** Những nhiệm vụ đã được phân chia đồng đều giữa các thành viên trong uỷ ban hội đồng thị trấn.

**103.** Ms. Jung has suggested that \_\_\_\_\_\_\_ Mr. Tesler or Ms. Sato attend the conference  
next month.  
(A) both  
(B) neither  
(C) as  
(D) either

**KEY D**

**Giải thích:** Cấu trúc “either A or B”: hoặc A hoặc B (A và B phải cùng chức năng từ loại). Phía sau có “or” và 2 bên đều là danh từ riêng chỉ người 🡪 Chọn “either”.

**Dịch:** Cô Jung đã đề nghị ông Tesler hoặc cô Sato tham dự buổi hội nghị vào tháng tới.

**104.** Mr. Song’s promotion to the position of division \_\_\_\_\_\_\_ was announced at this  
morning’s staff meeting.  
(A) manage  
(B) manager  
(C) managed  
(D) manageable

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống đang nằm trong cụm giới từ + danh từ, cần 1 danh từ để hoàn thiện cụm danh từ hợp nghĩa 🡪 Chọn B – “division manager”: người quản lý bộ phận.

**Từ vựng:**

- Promotion (n): Sự thăng chức, sự thăng tiến; sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự quảng cáo (bán hàng)

- Division (n): bộ phận (trong một cơ quan, tổ chức)

**Dịch:** Việc ông Song được thăng chức lên làm quản lý bộ phận đã được thông báo vào buổi gặp gỡ nhân viên sáng nay.

**105.** To be \_\_\_\_\_\_\_ for the position at Prextile Industries, candidates must have at least 2  
years of engineering experience  
(A) considered  
(B) applied  
(C) worked  
(D) found

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ ở dạng quá khứ phân từ để tạo thành thể bị động hoặc một tính từ có cấu trúc đi với giới từ for, 4 phương án đều có dạng như trên nên ta dịch nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**  
- Consider (v): cân nhắc, xem xét kĩ lưỡng; tính toán đến cái gì, chiếu cố đến cái gì

- Consider doing sth: cân nhắc làm việc gì

- Consider sb/sth as sth: coi, xem ai/cái gì như là cái gì

- Consider sb/sth for /as sth: cân nhắc ai/cái gì để đi đến một quyết định

- Apply (to sb) for sth: đưa ra một yêu cầu chính thức, ứng tuyển

- Work (v): làm việc; hoạt động; tác động; có ảnh hưởng tới; tiến triển, có hiệu lực

- Find (v): tìm thấy, tìm ra, nhận thấy, nhận ra

**Dịch:** Để được xem xét vào một vị trí tại Prextile Industries, các ứng viên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kĩ thuật.

**106.** The mail office will soon be able to send out packages more \_\_\_\_\_\_\_ because of the  
updated processing procedures.  
(A) quick  
(B) quicker  
(C) quickest  
(D) quickly

**KEY D**

**Giải thích:** Trước chỗ trống có động từ + tân ngữ của động từ + more 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Từ vựng:**

- To be able to do sth: có thể làm gì

- To send out: gửi đi, phân phát (đến nhiều người)

- Procedure (n): thủ tục

**Dịch:** Văn phòng bưu phẩm sẽ sớm có thể gửi đi các bưu kiện một cách nhanh chóng hơn do các thủ tục xử lý đã được cập nhật.

**107.** In order to guarantee your room reservation at the Palembang Hotel, please reply to  
this e-mail \_\_\_\_\_\_\_ 24 hours.  
(A) within  
(B) about  
(C) since  
(D) into

**KEY A**

**Giải thích:** Cần điền một giới từ phù hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

- In order (for sb) to do sth: để (cho ai) làm việc gì

- Guarantee (T.v): cam đoan, đảm bảo, bảo lãnh

- Reservation (n): sự đặt trước (vé tàu, xe; phòng khách sạn); sự dành riêng

- Reply to sb/sth: trả lời lại, đáp lại, phúc đáp

**Dịch:** Để đảm bảo cho sự đặt phòng trước của bạn tại Khách sạn Palembang, vui lòng trả lời e-mail này trong vòng 24 tiếng.

**108.** Mariel Castillo’s \_\_\_\_\_\_\_ rated radio program will move to a new station in the  
spring.  
(A) surely  
(B) very  
(C) highly  
(D) ever

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

- Surely (adv): một cách chắc chắn, một cách rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa

- Very (adv): thực sự, rất, lắm, quá, hết sức

- Highly (adv): hết sức, vô cùng, ở mức độ cao; với ý ca ngợi, ý tôn trọng;

- Ever (adv): có bao giờ, từ trước đến nay

- Rate (v): xếp loại, xếp hạng, đánh giá

- Station (n): nhà ga, trạm, điểm, đồn, đài (phát thanh)

**Dịch:** Chương trình phát thanh được đánh giá cao của Mariel Castillo’s sẽ chuyển đến một đài mới vào mùa xuân.

**109.** Ms. Itoh from AFT Technology Consulting was \_\_\_\_\_\_\_in getting everyone familiar with our new computer system.  
(A) help  
(B) helper  
(C) helpful

(D) helpfully

**KEY C**

**Giải thích:**

- Chỗ trống nằm sau động từ to be 🡪 Có thể điền tính từ hoặc danh từ.  
- Phương án B là danh từ “helper” với nghĩa” người giúp đỡ, người giúp việc” đếm được nên không thể đứng một mình nếu thiếu từ hạn định hoặc để số nhiều.

- Phương án A mang nghĩa “sự giúp đỡ thì cô Itoh không thể là sự giúp đỡ được 🡪loại A. 🡪 Chọn C.

**Từ vựng:**

- Be helpful in doing sth”: giúp ích trong việc gì

- Be familiar with sb / sth: biết rõ về ai / cái gì, quen thuộc với cái gì, thân thiết với ai

- Be familiar to sb: quen thuộc, thường nghe thấy hoặc trông thấy

**Dịch:** Cô Itoh đến từ công ty Tư vấn Công nghệ AFT đã giúp ích trong việc làm cho mọi người trở nên quen thuộc với hệ thống máy tính mới của chúng tôi.

**110.** The Joseph Wellington Library would like to thank all donors for their \_\_\_\_\_\_\_ during the recent fundraising campaign.  
(A) account  
(B) privilege  
(C) ceremony  
(D) generosity

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau tính từ sở hữu “their” 🡪 Cần điền một danh từ, 4 phương án đều là danh từ nên ta dịch nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**  
- Account (n): tài khoản; kế toán; bản tường trình; lí do, nguyên nhân, sự giải thích

- Privilege (n): đặc quyền, đặc ân; quyền được nói, quyền được làm

- Ceremony (n): nghi lễ, buổi lễ

- Generosity (n): sự rộng lượng, sự khoan hồng, lòng tốt; tính hào phóng, tính rộng rãi

- Donor (n): người cho, người tặng, người hiến, người quyên góp

- Fundraising (a): gây quỹ, có tính gây quỹ, mục đích gây quỹ

- Campaign (n): chiến dịch, cuộc vận động

**Dịch:** Thư viện Joseph Wellington muốn cảm ơn tất cả những người quyên góp vì sự hào phóng của họ trong suốt chiến dịch gây quỹ mới đây.

**111.** The president of Paterson Industrial Solutions has signed a number of important \_\_\_\_\_\_\_ this month  
(A) contract  
(B) contracts  
(C) contracted  
(D) contracting

**KEY B**  
**Giải thích:**

- Chỗ trống nằm sau giới từ “of” + tính từ “important” 🡪 Điền danh từ để tạo thành cụm danh từ 🡪 Loại C (động từ ở quá khứ phân từ) và D (động từ ở hiện tại phân từ).

- Trước chỗ trống có “a number of…” 🡪 Danh từ theo sau phải là danh từ đếm được số nhiều 🡪 Chọn B.

**Dịch:** Chủ tịch Paterson Industrial Solutions đã kí nhiều hợp đồng quan trọng trong tháng này.

**112.** All employees working in the assembly area will be \_\_\_\_\_\_\_ to take a course on  
machine operation.  
(A) recognized  
(B) required  
(C) given  
(D) grown

**KEY B**

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

**Từ vựng:**

- Recognize (T.v): công nhân, thừa nhận, nhận ra

- Require (T.v): yêu cầu, bắt buộc, quy định; cần đến; mong muốn có

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

- Given (prep): căn cứ vào, dựa vào, theo quan điểm

- Grow (v): tăng trưởng, phát triển, gia tăng

- Assembly (n): (kĩ thuật) quá trình lắp ráp, hoạt động lắp ráp; sự hội họp, sự tụ tập

- To take a course on sth: tham gia một khoá học về…; đăng kí một khoá học về…

- Machine operation (n): sự vận hành máy móc

**Dịch:** Tất cả nhân viên làm việc tại khu vực lắp ráp sẽ được yêu cầu tham gia một khoá học về vận hành máy móc.

**113.** The manufacturer \_\_\_\_\_\_\_ the warranty on its latest camera models by twelve months.  
(A) extend  
(B) was extended  
(C) extending  
(D) has extended

**KEY D**

**Giải thích:**

- Cần điền một động từ chính cho câu 🡪 Loại C (V-ing không làm động từ chính).

- Chủ ngữ của câu là “the manufacturer” (nhà sản xuất) là danh từ đếm được số ít 🡪 Động từ chính nếu chia ở hiện tại đơn phải thêm –s hoặc –es 🡪 Loại A vì không chia.

- Sau chỗ trống còn có cụm danh từ làm tân ngữ của động từ cần điền 🡪 Điền động từ ở dạng chủ động 🡪 Loại B (dạng bị động).

- Phương án C là động từ chính ở thì hiện tại hoàn thành, với trợ động từ “has” được chia theo chủ ngữ là danh từ số ít hoặc không đếm được.

**Từ vựng:**  
- Manufacturer (n): nhà sản xuất; công ty sản xuất

- Manufacture (U.n): sự sản xuất sản phẩm, hàng hoá; quy trình sản xuất

- Extend (v): kéo dài, nới rộng, mở rộng (phạm vi, kích thước)

- Warranty (n): sự bảo hành; giấy bảo hành

**Dịch:** Nhà sản xuất đã tăng thời hạn bảo hành cho các mẫu camera mới nhất của họ thêm 12 tháng.

**114.** Office supplies are stored in the copy room, \_\_\_\_\_\_\_ the fax machine.  
(A) next to  
(B) down  
(C) throughout  
(D) onto

**KEY A**  
**Giải thích:** 4 phương án đã cho đều là giới từ nên ta xét nghĩa để chọn

**Từ vựng:**

- Next to (prep): bên cạnh, gần kề

- Down (prep, adv): xuống, xuôi, dọc theo; ở phía thấp, ở phía dưới

- Throughout (prep, adv): ở khắp nơi, từ đầu đến cuối, xuyên suốt, trong toàn bộ thời gian

- Onto (prep): về phía trên, lên trên

- Offive supplies (n): văn phòng phẩm

**Dịch:** Văn phòng phẩm được để trong phòng sao chép, bên cạnh máy fax.

**115.** Orders from the warehouse in Perth \_\_\_\_\_\_\_ arrive in five to seven days.  
(A) typify  
(B) typified  
(C) typical  
(D) typically

**KEY D**

**Giải thích:** Giữa cụm danh từ làm chủ ngữ và động từ chính thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Những đơn đặt hàng từ kho hàng ở Perth thường sẽ đến trong vòng 5 đến 7 ngày.

**116.** Franklin Catering Company offers a \_\_\_\_\_\_\_ range of menu choices for both lunch and dinner.  
(A) satisfied  
(B) hopeful  
(C) dividing  
(D) broad

**KEY D**

**Giải thích:** Điền tính từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho danh từ “range”.

**Từ vựng:**

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

- To be satisfied with sth: hài lòng, vừa ý, thoả mãn với điều gì

- To be satisfied + that clause: tin vào điều gì

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

- To be hopeful of/about/that clause: hi vọng vào điều gì

- Dividing (n, a): việc phân chia

- Broad = wide (a): bao la, rộng lớn, mênh mông; khái quát, đại cương, chung

- Range (n): loại; phạm vi, lĩnh vực

**Dịch:** Công ty Phục vụ Franklin cung cấp các sự lựa chọn thực đơn đa dạng phong phú cho cả bữa trưa và bữa tối.

**117.** \_\_\_\_\_\_\_ Ms. Rajappan has been at the law firm for only two years, she has already  
worked on a large number of high-profile projects.  
(A) Although  
(B) Moreover  
(C) Despite  
(D) Yet

**KEY A**

**Giải thích:**

- Sau chỗ trống là một mệnh đề 🡪 Ta cần điền một liên từ 🡪 Loại C (giới từ).

- Phương án C “moreover” là trạng từ, nếu đứng đầu câu phải có dấu phẩy ngay sau nó 🡪 Loại C.

- Phương án D “yet” khi làm liên từ có nghĩa giống như “but”, nhưng liên từ “yet” chỉ đứng giữa câu, không đứng đầu câu 🡪 Loại D.

🡪 Chọn C là liên từ phù hợp về nghĩa.

**Từ vựng:**

- Law firm (n): công ty luật, văn phòng luật

- High-profile (a): thu hút nhiều sự chú ý từ mọi người

**Dịch:** Tuy cô Rajappan chỉ mới làm trong công ty luật được 2 năm, nhưng cô ấy đã làm việc với nhiều vụ án nổi tiếng.

**118.** Applications for scholarships should be submitted to the selection committee in a  
\_\_\_\_\_\_\_ manner.

(A) time  
(B) timed  
(C) timely  
(D) timing

**KEY C**

**Giải thích:**

- Chỗ trống nằm sau mạo từ “a” và trước danh từ “manner” 🡪 Điền danh từ tạo thành từ hoặc tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

- Ta có cụm “in a timely manner” (adv): một cách đúng lúc, đúng thời điểm.

- Vì “timely” là tính từ có đuôi –ly nên khi chuyển thành trạng từ ta không thêm đuôi –ly nữa mà phải dùng cụm “in a + tính từ đuôi –ly + manner” tương đương với trạng từ của tính từ được chuyển.

**Từ vựng:**

- Timely (a): xảy ra đúng lúc, kịp thời

- Timing (n): sự quyết định thời gian, sự tính toán thời gian; sự chọn thời điểm đúng lúc

- Scholarship (n): học bổng; sự học rộng, sự uyên bác

- Selection committee (n): Uỷ ban lựa chọn

**Dịch:** Đơn ứng tuyển cho các học bổng nên được nộp đúng lúc cho uỷ ban lựa chọn.

**119.** Recent research on battery life shows that the battery in our newest mobile phone  
\_\_\_\_\_\_\_ better than those in similar products.  
(A) perform  
(B) performing  
(C) performs  
(D) performance

**KEY C**

**Giải thích:** Mệnh đề theo sau “that” còn thiếu động từ chính đi với chủ ngữ số ít “the battery” 🡪 Chọn C – động từ ở thì hiện tại đơn được chia theo chủ ngữ là danh từ số ít hoặc không đếm được.

**Từ vựng:**

- Research (U.n) (A.E) (B.E Researches): sự nghiên cứu, việc nghiên cứu

- Battery (n): pin, ắc-quy

- Similar (a): tương tự, giống nhau, cùng loại, cùng hình dáng

**Dịch:** Nghiên cứu gần đây về tuổi thọ của pin cho thấy pin trong mẫu điện thoại mới nhất của chúng tôi có thời gian sử dụng tốt hơn so với pin của các sản phẩm cùng loại.

**120.** \_\_\_\_\_\_\_ two thousand people attended the concert, and the theater was at full capacity.  
(A) While  
(B) Over

(C) For  
(D) Upwards

**KEY B**

**Giải thích:**

- Câu trên đã có liên từ “and” nối hai mệnh đề 🡪 Loại A (liên từ)

- Trong 3 phương án còn lại, chỉ có “over” là đi được với các con số, mang nghĩa “hơn số lượng bao nhiêu người/vật” 🡪 Chọn B.

**Dịch:** Hơn 2000 người đã tham dự buổi hoà nhạc, và rạp hát đã hết chỗ chứa.

**121.** To ensure that all deadlines are met, Ms. Sharma has asked team leaders to provide  
her with \_\_\_\_\_\_\_ project updates.  
(A) eligible  
(B) singular  
(C) frequent  
(D) evident

**KEY C**

**Giải thích:** Điền tính từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho danh từ “updates”.

**Từ vựng:**

- Eligible (a): đủ tư cách, thích hợp, có thể được lựa chọn

- Be eligible for sth/to do sth: đủ tư cách, điều kiện để làm gì/cho việc gì

- Singular (a): số ít, một mình, cá nhân; khác thường, kì quặc, lập dị; (đứng trước danh từ) đáng chú ý, nổi bật, phi thường

- Frequent (a, T.v): thường, thường xuyên, hay xảy ra; hay lui tới một nơi nào đó

- Evident = obvious (a): hiển nhiên, rành rành, rõ ràng

- Be evident to sb: hiển nhiên đối với ai, rõ ràng đối với ai

- Be evident that + clause: hiển nhiên, rõ ràng rằng…

- Be evident in sth: hiển nhiên, rõ ràng trong việc gì

- Ensure (T.v): đảm bảo, làm cho chắc chắn

- Ensure that + clause: đảm bảo, chắc chắn rằng…

- Ensure sb sth: đảm bảo, chắc chắn với ai về điều gì

- Provide sb with sth: cung cấp cho ai cái gì

**Dịch:** Để đảm bảo rằng tất cả hạn chót được đáp ứng, cô Sharma đã yêu cầu các nhóm trưởng cung cấp cho cô ấy các bản cập nhật dự án thường xuyên.

**122.** Last week, local \_\_\_\_\_\_\_ were forced to find alternative routes, due to fallen trees on route 309  
(A) commuters  
(B) commutes  
(C) to commute  
(D) commuting

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một danh từ đếm được số nhiều làm chủ ngữ 🡪 Chọn A

**Từ vựng:**

- Commuter (n) (A.E): người đi làm thường xuyên bằng xe buýt, xe lửa, ô tô

- Force (T.v): bắt buộc, ép buộc

- To force sb to do sth: bắt buộc, ép buộc ai làm gì

- Alternative (a,n) (A.E Also Alternate): khác, thay thế luân phiên

- Route (n): tuyến đường, lộ trình, đường đi

**Dịch:** Tuần trước, những người đi làm trong vùng đã buộc phải tìm những tuyến đường khác để thay thế, do cây đổ trên đường 309.

**123.** The tasks that Ms. Ogawa must \_\_\_\_\_\_\_ are outlined in her employment agreement  
(A) act  
(B) meet  
(C) carry out

(D) turn in

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

- Act (v): hành động, thực hiện; đóng kịch, diễn kịch

- Meet (v): gặp, gặp gỡ; đáp ứng, thoả mãn; gặp phải, đương đầu

- Carry out (v): tiến hành, thực hiện

- Turn in (v): thu lại, nộp lại

- Outline (T.v): phác thảo, mô tả những ý chính

**Dịch:** Những nhiệm vụ mà cô Ogawa phải thực hiện đều được mô tả sơ bộ trong hợp đồng nhân viên của cô ấy.

**124.** Mr. Yamamoto voiced his \_\_\_\_\_\_\_ for the hard work and dedication of the advertising department during its recent campaign.  
(A) appreciate  
(B) appreciating  
(C) appreciation  
(D) appreciated

**KEY C**  
**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau tính từ sở hữu “his” và trước giới từ 🡪 Điền danh từ

**Từ vựng:**

- Voice (T.v): bày tỏ, nói lên (bằng lời); phát ra tiếng

- Voice (n): giọng nói, tiếng; (nghĩa bóng) tiếng nói, thế lực

- Appreciation (n): sự đánh giá đúng, sự đánh giá cao, sự hiểu rõ giá trị, sự nhận thức sâu sắc; sự cảm kích; sự nâng cao giá trị

- Dedication (n): sự cống hiến, sự hiến tặng

- Advertising department (n): bộ phận quảng cáo

- Campaign (n): chiến dịch, cuộc vận động

**Dịch:** Ông Yamamoto đã bày tỏ sự cảm kích của mình về sự chăm chỉ làm việc và sự cống hiến của bộ phân quảng cáo trong suốt cuộc vận động mới đây của họ.

**125.** Employees are asked to \_\_\_\_\_\_\_ their work objectives with a supervisor before  
submitting the final copies to headquarter.  
(A) confer  
(B) review  
(C) reject  
(D) control

**KEY B**

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

**Từ vựng:**

- To confer sth on sb: (trang trọng) trao tặng, ban tặng cái gì cho ai

- To confer with sb on/about sth: bàn bạc, hỏi ý kiến, hội ý

- Review (v): xem lại, xét lại, duyệt lại

- Reject = refuse (T.v): từ chối, khước từ; không chấp thuận, bác bỏ

- Control (v): điều chỉnh, điều khiển, kiểm soát; có quyền đối với ai/cái gì

- Control of/over sb/sth: quyền lực, quyền hạn được điều khiển ai/cái gì; sự quản lý, sự hướng dẫn; sự kiểm soát

- Objective = goal = purpose (n): mục tiêu, mục đích; (a) khách quan

**Dịch:** Các nhân viên được yêu cầu kiểm tra lại các mục tiêu công việc với một người giám sát trước khi nộp bản sao cuối cùng tới trụ sở chính.

**126.** \_\_\_\_\_\_\_ by the product demonstration last week, the operations manager has decided to order several of Handmaid’s appliances.  
(A) Impressed  
(B) Impressive  
(C) Impressing  
(D) Impression

**KEY A**

**Giải thích:**

- Vì mệnh đề trước dấu phẩy không có chủ ngữ lẫn động từ, nên ta không thể điền danh từ hay danh động từ làm chủ ngữ vì như vậy vẫn sẽ thiếu động từ.

- Do đó, đây là dạng rút gọn mệnh đề trạng ngữ khi 2 mệnh đề trong câu có cùng chủ ngữ. Trong câu này chủ ngữ của 2 mệnh đề đều là “the operations manager”.

- Câu đầy đủ: *Because / Since / As the operations manager was impressed by the product demonstration last week, the operations manager has decided to order several of Handmaid's appliances.*

- Mệnh đề trạng ngữ ở dạng bị động nên ta lược bỏ chủ ngữ và to be, dùng quá khứ phân từ “impressed” để rút gọn.

**Từ vựng:**

- Impress (T.v): gây ấn tượng, làm cảm động; in dấu, đóng dấu, ghi dấu

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

- Operations manager (n): người quản lý hoạt động doanh nghiệp

- Appliance (n): thiết bị, dụng cụ

**Dịch:** Bị ấn tượng bởi bài thuyết minh sản phẩm vào tuần trước, người quản lý hoạt động đã quyết định đặt mua nhiều thiết bị của Handmaid.

**127.** After receiving numerous \_\_\_\_\_\_\_ about the defective headlight bulbs, our customer service department has agreed to issue full refunds.  
(A) referrals  
(B) repairs  
(C) compensations  
(D) complaints

**KEY D**

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

**Từ vựng:**

- Referral (n): sự giới thiệu, sự chuyển đến; người được giới thiệu

- Repair (n): sự sửa chữa, sự tu sửa

- Compensation (n): sự bồi thường, sự đền bù, sự bù đắp; tiền đền bù, tiền bồi thường

- Complaint (n): sự phàn nàn, sự than phiền, lời phàn nàn; lời kêu ca, lời than phiền

- Numerous ~ many (a): nhiều

- Defective (a): có thiếu sót, có nhược điểm, có khuyết điểm

- Headlight ~ headlamp (n): đèn pha

- Bulb (n): bóng đèn

- Issue (v): đưa ra, phát hành, lưu hành

- Refund (n): sự trả lại, tiền trả lại, sự hoàn tiền

**Dịch:** Sau khi nhận được nhiều lời phàn nàn về các bóng đèn pha bị lỗi, bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi đã đồng ý hoàn tiền lại đầy đủ.

**128.** The expert \_\_\_\_\_\_\_ spoke at last month’s seminar on environmental awareness has been nominated for a Flagler Price  
(A) whoever  
(B) when  
(C) whenever  
(D) who

**KEY D**

**Giải thích:**

- Điền đại từ quan hệ làm chủ ngữ (vì sau nó là động từ “spoke”) thay thế cho tiền ngữ “the expert” – danh từ chỉ người 🡪 Chọn WHO.

**Từ vựng:**

- Expert ~ specialist (n): chuyên gia; người có chuyên môn trong lĩnh vực nào đó

- Seminar (n): hội thảo chuyên đề

- Environmental (a): thuộc về môi trường, có liên quan đến môi trường

- Awareness ~ knowledge (n): sự nhận thức, sự ý thức, sự hiểu biết

- Nominate (T.v): chỉ định, ấn định, bổ nhiệm

**Dịch:** Vị chuyên gia người mà đã nói về nhận thức về môi trường trong buổi hội thảo chuyên đề tháng trước, đã được ấn định cho giải thưởng Flagler.

**129.** Ms. Mendoza has agreed to work \_\_\_\_\_\_\_ as a weekend chef at the restaurant until a suitable replacement can be found.  
(A) easily  
(B) arbitrarily  
(C) enormously  
(D) temporarily

**KEY D**

**Giải thích:** Điền trạng từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho động từ “work”.

**Từ vựng:**

- Easily (adv): một cách dễ dàng

- Arbitrarily (adv): một cách tuỳ tiện, tự tiện; một cách chuyên quyền, độc đoán

- Enormously (adv): một cách lớn lao, một cách khổng lồ; vô cùng, hết sức

- Temporarily (adv): một cách tạm thời, một cách nhất thời

**Dịch:** Cô Mendoza đã đồng ý làm đầu bếp tạm thời vào cuối tuần tại nhà hàng cho đến khi tìm được một người thay thế thích hợp.

**130.** Stormy weather in Loraine led to power outages last night, \_\_\_\_\_\_\_ some residents  
without electricity.  
(A) will leave  
(B) leaving  
(C) have left  
(D) leaves

**KEY B**

**Giải thích:**

- Câu đã có động từ chính “led to” nên ta không điền động từ chính nữa 🡪 Loại A C D.

- Ta điền B vì đây là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động vì sau chỗ trống có danh từ làm tân ngữ của động từ cần điền.

- Câu đầy đủ: *Stormy weather in Loraine led to power outages last night, which left some residents without electricity.*

- Which thay thế cho cả mệnh đề phía trước nên phải có dấu phẩy trước which.

- Khi rút gọn chủ động, ta dùng hiện tại phân từ của động từ chính của mệnh đề được rút gọn 🡪 Lược bỏ “which” và chuyển “left” 🡪 “leaving”.

**Từ vựng:**

- Stormy (a): có bão, có tính chất bão tố; ào ạt, sôi nổi; (nghĩa bóng) sóng gió, bão tố

- To lead to = to result in: gây ra, mang lại, dẫn đến

- Outage (n): sự ngừng chạy, sự ngừng hoạt động, ngừng cung cấp (dịch vụ, điện)

**Dịch:** Thời tiết bão tố ở Loraine đã dẫn đến việc ngừng cung cấp điện vào tối qua, khiến cho nhiều dân cư không có điện.

**131.** The Harison community bank will open a branch in the center of Harison, only a  
kilometer \_\_\_\_\_\_\_ their headquarters in the financial district.  
(A) all around  
(B) up until  
(C) for ahead  
(D) away from

**KEY D**

**Giải thích:** Cụm away from: xa, cách  
**Dịch:** Ngân hàng địa phương Harison sẽ mở chi nhánh ở trung tâm của Harison, chỉ  
cách trung tâm khu vực tài chính của họ 1km.

**132.** According to the catalog description, the Stenko lawn mower comes equipped \_\_\_\_\_\_\_ a removable grass catcher.  
(A) of  
(B) to  
(C) with  
(D) at

**KEY C**

**Giải thích:** Cụm “to be equipped with sth”: được trang bị với / bằng / gồm cái gì

**Từ vựng:**  
- According to (prep): theo như, dựa theo, căn cứ theo

- Catalog (n): danh mục

- Description (n): sự mô tả, diện mạo, tướng mạo, hình dạng

- Lawn (n): bãi cỏ

- Mower (n): thợ cắt, thợ gặt, máy cắt, máy gặt

- Removable (a): có thể tháo lắp, có thể di chuyển được

**Dịch:** Theo như mô tả danh mục, máy cắt cỏ Stenko được trang bị với một thùng đựng cỏ có thể thao lắp được.

**133.** Kristi Driver is a well-known therapist in the area of sports medicine and her services are very \_\_\_\_\_\_\_ priced.  
(A) strongly  
(B) internally  
(C) reasonably  
(D) repeatedly

**KEY C**

**Giải thích:** Điền trạng từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho động từ “priced”.

**Từ vựng:**

- Strongly (adv): một cách trầm trọng; một cách mạnh mẽ

- Internally (adv): bên trong, nội tại

- Reasonably (adv): một cách hợp lí, vừa phải, phải chăng; chấp nhận được; biết điều

- Repeatedly (adv): lặp đi lặp lại nhiều lần

- Well-known (a): nổi tiếng, được nhiều người biết đến

- Therapist (n): nhà trị liệu, bác sĩ chuyên khoa về một phương pháp chữa bệnh nào đó

- In the area of sth: trong lĩnh vực…

**Dịch:** Kristi Driver là một bác sĩ trị liệu nổi tiếng trong lĩnh vực y học thể thao và dịch vụ của cô mấy có giá cả phải chăng.

**134.** The use of umbrellas is prohibited in the sport stadium because they obstruct the  
view of \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) others  
(B) ones  
(C) any  
(D) those

**KEY A**

**Giải thích:**

- others = other + danh từ đếm được số nhiều: những cái khác, những người khác.

- Những từ khác điền vào không hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

- Prohibit ~ forbid ~ ban (T.v): ngăn chặn, cấm, ngăn cấm  
- To prohibit sb/sth from doing sth: cấm, ngăn cấm ai làm gì

- Stadium (n): sân vận động

- Obstruct ~ prevent ~ impede (T.v): cản trở, gây trở ngại; che khuất, lấp; làm tắc nghẽn

**Dịch:** Việc sử dụng ô dù trong sân vận động là bị cấm vì ô dù che khuất tầm nhìn của những người khác.

**135.** Despite the move of several new restaurants to the area, Vitella’s Restaurant is still  
attracting enough customers \_\_\_\_\_\_\_ in business.  
(A) stay  
(B) to stay  
(C) stayed  
(D) staying

**KEY B**

**Giải thích:**

- Điền động từ nguyên mẫu có to để tạo thàn cụm từ chỉ mục đích.

- Câu đã có động từ chính “is attracting” 🡪 Loại A

- Trong câu cũng không có dấu hiệu của mệnh đề quan hệ rút gọn nên ta cũng không chọn C và D.

**Dịch:** Dù cho có nhiều nhà hàng mới chuyển đến vùng, nhà hàng của Vitella vẫn thu hút đủ khách hàng để tiếp tục kinh doanh.

**136.** \_\_\_\_\_\_\_ a number of inquiries from shareholders, James Hong has issued a formal  
announcement that his company is doing well.  
(A) Following  
(B) Beside  
(C) Against  
(D) Toward

**KEY A**

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

**Từ vựng:**  
- Following (prep) ~ after: sau, về sau, ở sau

- Beside (prep): bên cạnh, gần

- Against (prep): chống lại, ngược lại, phản đối; tương phản với; đối đầu với

- Toward (prep) ~ towards: hướng về, về phía, đối với

- Inquiry (n): thắc mắc, sự yêu cầu (thông tin); câu hỏi (tìm kiếm); sự thẩm tra, thẩm vấn

- Shareholder (n): người nắm giữ cổ phần, cổ đông

- Issue (v): đưa ra, phát hành, ban bố

- Formal (a): chính thức, trang trọng, theo nghi thức, hình thức

**Dịch:** Sau nhiều thắc mắc từ các cổ đông, James Hong đã đưa ra một thông báo chính thức rằng công ty của ông ấy vẫn hoạt động tốt.

**137.** Mr. Daniels has mentioned \_\_\_\_\_\_\_ to retire from the board in November, but so far,  
a successor has not been named.  
(A) planned  
(B) plans  
(C) planner  
(D) was planning

**KEY B**

**Giải thích:**

- Câu đã có động từ chính “has mentioned” nên ta loại D (động từ chia thì quá khứ tiếp diễn).

- Chỗ trống cần điền một danh từ làm tân ngữ cho động từ “mentioned” (đề cập chuyện gì) 🡪 Loại A.

- Trước chỗ trống không có từ hạn định nên ta không thể điền danh từ đếm được số ít

🡪 Loại C vì nó là danh từ chỉ người (người lên kế hoạch, người hoạch định) đang ở hình thức số ít.

- Vậy ta chọn B (những kế hoạch).

**Từ vựng:**

- Mention (n, T.v): sự đề cập, sự nhắc đến; nhắc đến, đề cập đến

- Board (n): ban, hội đồng, nhóm nhiều người của một tổ chức có 1 nhiệm vụ đặc biệt

- So far = until now (adv): cho đến bây giờ, cho đến nay

- Successor (n): người kế nhiệm

**Dịch:** Ông Daniels đã đề cập đến kế hoạch nghỉ hưu khỏi hội đồng vào tháng 11, nhưng cho đến nay, người kế nhiệm ông ấy vẫn chưa được xác định.

**138.** Peerplane, Inc., stated yesterday that its new prototype airplane passed all \_\_\_\_\_\_\_ testing.  
(A) undeveloped  
(B) foregone  
(C) subordinate  
(D) preliminary

**KEY D**

**Giải thích:** Điền tính từ hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

- Underdeveloped (a): chậm phát triển, kém phát triển, phát triển không đầy đủ

- Foregone (a): đã qua, dự tính trước, đi trước

- Subordinate (a): phụ thuộc, lệ thuộc; thuộc cấp, cấp dưới

- Preliminary (a): sơ bộ, mở đầu, dẫn nhập

- State (T.v): tuyên bố, nói rõ, phát biểu

- Prototype (a): bản mẫu, vật mẫu, mẫu đầu tiên, nguyên mẫu

**Dịch:** Tập đoàn Peerplane hôm qua đã tuyên bố rằng bản mẫu máy bay mới của họ đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra sơ bộ.

**139.** \_\_\_\_\_\_\_ the band has finally confirmed its availability, the outdoor concert will be  
scheduled for Sunday, June 11.  
(A) In order for  
(B) Now that  
(C) So that  
(D) Regarding

**KEY B**

**Giải thích:**

- In order for + N/V-ing: để cho… 🡪 Sau chỗ trống là 1 mệnh đề nên loại A

- So that + mệnh đề: để cho… 🡪 so that chỉ đứng giữa câu, không đứng đầu câu 🡪 Loại C.

- Regarding ~ about (prep): về, liên quan tới 🡪 Sau giới từ phải là một N/V-ing, nhưng sau chỗ trống là 1 mệnh đề 🡪 Loại D

- Now that ~ because (conj): vì, bởi vì, do

**Từ vựng:**

- Band (n): ban nhạc

- Confirm (v): xác nhận, chứng thực

- Availability (n): sự có sẵn để dùng, sự có thể dùng được

**Dịch:** Vì ban nhạc đã xác nhận là họ có thể biểu diễn, nên buổi hoà nhạc ngoài trời sẽ được diễn ra vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 6.

**140.** Melbourne Motors has succeeded in \_\_\_\_\_\_\_ positive publicity for its new line of  
ecologically friendly automobiles.  
(A) generating  
(B) confessing  
(C) transporting  
(D) entering

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một V-ing (Gerund – danh động từ) theo sau giới từ “in” trong cụm “succeed in doing sth”: thành công trong việc gì. 4 phương án đều có dạng V-ing nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Generate (T.v): tạo ra, sinh ra, phát ra, sản sinh (năng lượng)

- Confess (v): thừa nhận, công nhận, thú nhận

- Confess that + clause: thú nhận điều gì

- Confess to sb that + clause: thú nhận với ai về chuyện gì

- Confess to sth/doing sth: thú nhận đã làm điều gì

- Transport (v): vận tải, vận chuyển, chuyên chở

- Enter (v): đi vào (một nơi nào đó); gia nhập, nhập dữ liệu; ghi thông tin vào sổ/máy tính

- Succeed in sth/doing sth: thành công trong việc gì

- Positive (a): lạc quan, tích cực; xác thực, rõ ràng

- Publicity (n): sự công khai, sự quảng cáo

- Ecologically (adv): về mặt sinh thái

**Dịch:** Melbourne Motors đã thành công trong việc tạo ra những quảng cáo tích cực cho dòng ô tô mới thân thiện với hệ sinh thái.

**Part 6 – Text Completion**

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

February 2

Dear Ms Wolff:

Thank you for purchasing your car from Roger Automobiles. Our Sales staff was delighted to be of help to you.

Please remember that we also have trained personnel available to help you \_\_\_\_\_\_\_ your car.  
 **141.** (A) advertise  
 (B) support  
 (C) create  
 (D) maintain

**KEY D**

**Giải thích:** Xét nghĩa để chọn phương án đúng

**Từ vựng:**

- Advertise (v): quảng cáo, làm cho cái gì được biết đến rộng rãi

- Support (T.v): ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ

- Create (v): tạo ra, làm ra, chế tạo

- Maintain (T.v): tiếp tục duy trì, bảo dưỡng

**Dịch:** Cảm ơn bạn vì đã mua xe hơi của Roger Automobiles. Nhân viên bán hàng của chúng tôi đã rất vui khi giúp ích cho bạn.

Hãy nhớ rằng chúng tôi cũng có nhân viên đã qua đào tạo có thể giúp bạn bảo dưỡng xe hơi của mình.

We are currently offering our new customers 15% \_\_\_\_\_\_\_ any service performed on or before March 18.  
 **142.** (A) off  
 (B) our  
 (C) in  
 (D) under

**KEY A**  
**Giải thích:** Cụm “15% off” : giảm 15 %  
- Câu có sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn, câu đầy đủ sẽ là: *We are currently offering our new customers 15% off any service which is performed on or before march 18*.  
**Dịch:** Chúng tôi hiện đang cung cấp cho những khách hàng mới của chúng tôi 15%  
giảm giá đối với bất kì dịch vụ nào mà được thực hiện trong hoặc trước 18 tháng 3.

You may refer to your owner’s manual for a complete list of \_\_\_\_\_\_\_ service checks.  
 **143.** (A) recommend  
 (B) recommended  
 (C) recommendation  
 (D) recommends

If you have questions at any time, please call us at 495-555-4756.

Sincerely,

Service Director

**KEY B**

**Giải thích:** Vị trí cần điền trước danh từ ghép “service checks” nên ta sẽ cần một tính  
từ để bổ nghĩa cho nó 🡪 Chọn B.

**Dịch:** Bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu của bạn để có một danh sách đầy đủ của các dịch vụ kiểm tra được đề xuất

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

Bowford Theater is proud to present *The Light of Day*, the classic musical by Gordon Blackstone. This updated production features the original music, with \_\_\_\_\_\_\_ songs by Tonya Moretti.  
 **144.** (A) add  
 (B) adding  
 (C) addition  
 (D) additional

**KEY D**  
**Giải thích:** Sau giới từ đã có danh từ chính “ songs” nên cần chọn một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ 🡪 Chọn D.  
**Dịch:** Nhà hát Bowford tự hào ra mắt sản phẩm *The Light of Day*, một sản phẩm ân nhạc cổ điển của Gordon Blackstone. Sản phẩm được cập nhật này nêu bật âm nhạc gốc, với những bài hát thêm vào bởi Tonya Moretti.

The production will begin on January 2 at 8 P.M and will \_\_\_\_\_\_\_ local actor Bert Derby   
 **145.** (A) envision  
 (B) attempt  
 (C) feature  
 (D) possess

in the lead role.

**KEY C**  
**Giải thích:** Sau will chưa có động từ nên ta điền một động từ. 4 phương án đều là động từ nên ta dịch nghĩa.

**Từ vựng:**   
- Envision (T.v) (A.E): mường tượng, hình dung  
- Attempt (T.v): cố gắng, nỗ lực, thử, mưu hại.  
- Feature (T.v): là nét đặc trưng của, đề cao, nêu bật, bao gồm

- Possess (T.v): có, chiếm hữu, sở hữu.  
**Dịch:** Buổi diễn sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 lúc 8 giờ tối và sẽ có diễn viên địa phương Bert Derby.

The show runs \_\_\_\_\_\_\_ January 18.  
 **146.** (A) through  
 (B) by  
 (C) from  
 (D) between

Tickets may be purchased online at [www.BowfordTheater.com](http://www.BowfordTheater.com), by calling the box office at 1-888-555-0142, or in person at the box office.

**KEY A**

**Giải thích:** Chọn giới từ phù hợp. Ở trên sự trình diễn bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 nên  
phải dùng “through Junuary 18”: xuyên suốt đến ngày 18 tháng 1.  
- Through (adv): qua, xuyên qua, suốt.  
- By (adv): bởi, trước  
- Between (adv): giữa  
**Dịch:** Buổi diễn diễn ra xuyên suốt đến ngày 18 tháng 1

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

To: Employees of Inverness Technologies, Inc.

From: Frank Rich, Operations Manager

Date: November 2

Subject: Allen Hall Renovation

I want to remind you that Allen Hall \_\_\_\_\_\_\_ some construction work next week.  
 **147.** (A) to undergo  
 (B) will be undergoing  
 (C) undergoing  
 (D) would have undergone

**KEY B**  
**Giải thích:**

- Vị trí cần điền là động từ chính trong mệnh đề sau that (that-clause) 🡪 Loại A (to-V) và loại C (V-ing) đều không thể làm động từ chính.

- Phương án D dùng trong câu điều kiện loại 3 – diễn tả một mong ước trái với quá khứ.

- Dấu hiệu “next week” nên ta dùng thì tương lai (chưa xảy ra) 🡪 Chọn B.  
**Dịch:** Tôi muốn nhắc bạn rằng Allen Hall sẽ trải qua một vài công việc xây dựng vào tuần tới.

Two new elevators will replace the single existing elevator, which is old and too small. \_\_\_\_\_\_\_, a new stair will be installed, and the building’s sprinkler system will be replaced.  
**148.** (A) Instead  
 (B) Providing  
 (C) Differently  
 (D) In addition

**KEY D**  
**Giải thích:** Dịch nghĩa.

**Từ vựng:**  
- Instead (adv): thay vì  
- Providing (conj): với điều kiện là, miễn là.  
- Differently (adv): khác nhau, khác biệt.  
- In addition (adv): ngoài ra, thêm vào đó

**Dịch:** 2 thang máy mới sẽ thay thế thang máy đơn hiện tại mà cũ và quá nhỏ. Ngoài ra, một cầu thang mới sẽ được lắp đặt và hệ thống phun nước của tòa nhà sẽ được thay thế.

We apologize in advance for any \_\_\_\_\_\_\_ that may result from the activity.  
 **149.** (A) disturb  
 (B) disturbs  
 (C) disturbed  
 (D) disturbance

**KEY D**  
**Giải thích:** Sau từ hạn đinh any là danh từ 🡪 Chọn D.

**Dịch:** Chúng tôi xin lỗi trước cho bất kì sự quấy rầy nào do hoạt động này gây ra.

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

Amy Baek

42 Durston Place

Ralway, MI 25072

Dear Ms. Baek,

It is my pleasure to inform you that Hannah Anderson \_\_\_\_\_\_\_ the Ralway branch of our accounting firm on October 1.  
 **150.** (A) designated  
 (B) spoke  
 (C) joined  
 (D) arrived

**KEY C**  
**Giải thích:**

- Cần điền một động từ với nghĩa phù hợp của mệnh đề sau that.

- Loại D do “ arrive” là nội động từ nên phía sau không thể có tân ngữ.

- Còn nếu dùng designated thì người không thể tự bổ nhiệm được mà phải được người khác bổ nhiệm nên phải dùng bị động 🡪 loại D. còn B không hợp nghĩa. Chọn C.

**Từ vựng:**

- Designate (T.v): chỉ định, lựa chọn

- Speak (v): nói chuyện, trò chuyện

- Join (v): tham gia, gia nhập

- Arrive (v): đến nơi

**Dịch:** Tôi rất vinh hạnh thông báo đến bạn rằng Hannah Anderson đã gia nhập chi nhánh Ralway của công ty kế toán của chúng tôi vào ngày 1 tháng mười.

She comes to us from Ackermann Accounting, where she has been a senior account manager for the last seven years. Ms. Anderson is \_\_\_\_\_\_\_ knowledgeable in the fields   
 **151.** (A) vaguely  
 (B) extremely  
 (C) wishfully  
 (D) carefully

of international and financial law, and we feel very fortunate to have her with us.

**KEY B**  
**Giải thích:** Cần điền một trạng từ phù hợp để bổ nghĩa cho tính từ “knowledgeable”.

**Từ vựng:**

- Vaguely (adv): ang áng, mơ hồ, mập mờ, không rõ ràng  
- Extremely (adv): vô cùng, rất, hết sức  
- Wishfully (adv): thèm muốn, ước ao, mong muốn

- Carefully (adv): một cách cẩn thận  
🡪 Chọn B “ extremely knowledgeable”: cực kỳ am hiểu

**Dịch:** Cô ấy đến với chúng tôi từ công ty kế toán Ackermann, ở đó cô ấy là quản lí kế toán cấp cao trong 7 năm vừa rồi. Cô Anderson thì cực kỳ am hiểu về lĩnh vực luật pháp quốc tế và tài chính, và chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi cô ấy làm việc cùng chúng tôi.

Ms. Anderson can be reached at 906- 555- 0167, should you wish \_\_\_\_\_\_\_ an   
 **152.** (A) to arrange  
 (B) have arranged  
 (C) be arranged  
 (D) arranging

appointment with her.

As always, we look forward to doing business with you.

Sincerely,

Managing Director, Overseas Account

Waterman Accounting Firm

**KEY A**  
**Giải thích:**

- Câu trúc: Wish to do sth = want to do st : muốn làm gì  
- Câu trên là câu đảo ngữ điều kiện loại 1:

+ Common: If + S + V ( hiện tại đơn), S + V (tương lai đơn / hiện tại đơn / có trợ động từ tình thái / câu cầu khiến).

+ Inversion: Should + S +V (nguyên mẫu), S + V (tương lai đơn / hiện tại đơn / có trợ động từ tình thái / câu cầu khiến).

**Dịch:** Cô Anderson có thể được liên lạc tại số máy 906-555-0167, nếu bạn muốn sắp xếp một cuộc hẹn với cô ấy.

Như mọi khi, chúng tôi luôn hi vọng làm ăn kinh doanh với bạn.