**ETS 1000 TEST 06**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Guitarist Carlos Roldan \_\_\_\_\_\_\_ his newest music at a fund-raising concert in Madrid last month.  
(A) performed  
(B) performs  
(C) performing  
(D) will perform

**KEY A**

**Giải thích:**

- Chỗ trống cần điền động từ chính của câu tương ứng với chủ ngữ “Guitarist Carlos Roldan”.

- Trong câu có cụm từ chỉ thời gian “last month” 🡪 Điền động từ ở thì quá khứ đơn.

**Dịch:** Nghệ sĩ Ghi-ta Carlos Jordan đã biểu diễn ca khúc mới nhất của anh ấy tại buổi hoà nhạc gây quỹ ở Madrid vào tháng trước.

**102.** Carro Rentals offers flexible rate plans that make renting a car easy, whether for  
business \_\_\_\_\_\_\_ pleasure.  
(A) or  
(B) and  
(C) if  
(D) either

**KEY A**

**Giải thích:** Cấu trúc Whether … or …: dù cái này hay cái kia.

**Dịch:** Carro Rentals cung cấp các phương án với mức giá linh động mà giúp cho việc thuê một chiếc xe hơi dễ dàng, dù là để kinh doanh hay giải trí.

**103.** The National Roadway Service advises drivers to be \_\_\_\_\_\_\_ during wet road  
conditions.  
(A) caution  
(B) cautiously  
(C) cautious  
(D) cautions

**KEY C:**  
**Giải thích:** Sau to be thì ta điền tính từ.

**Dịch:** Cục Đường bộ Quốc gia khuyên các tài xế cẩn thận khi trong điều kiện đường sá ẩm ướt.

**104.** To schedule \_\_\_\_\_\_\_ for an Estellis washing machine, please contact the customer  
service department.  
(A) processes  
(B) actions  
(C) developments  
(D) repairs

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền danh từ làm tân ngữ cho động từ “schedule”, 4 phương án đều là danh từ 🡪 Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**  
- Process (n): quá trình, quy trình, tiến trình; cách thức, phương pháp

- Action (n): hành động, hoạt động, hành vi, tác động

- Development (n): sự phát triển, mở mang, sự tiến triển

- Washing machine (n): máy giặt

- Customer service department (n): bộ phận dịch vụ khách hàng

**Dịch:** Để sắp xếp lịch sữa chữa máy giặt Estellis, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.

**105.** Please note that any changes to your reservation should be made at least three  
days prior to your \_\_\_\_\_\_\_ at the hotel.  
(A) arrive  
(B) arrival  
(C) arrives  
(D) arrived

**KEY B**  
**Giải thích:** Trước chỗ trống có tính từ sở hữu “your” 🡪 Điền danh từ.

**Từ vựng:**  
- Arrival (n): sự đến, sự tới nơi

- Reservation (n): sự đặt trước (chỗ ngồi, vé tàu, máy bay); sự dành riêng

- Prior to (prep): trước một mốc thời gian, hành động

**Dịch:** Vui lòng chú ý rằng bất kì thay đổi nào đối với việc đặt phòng của bạn nên được tiến hành tối thiểu ba ngày trước lúc bạn đến khách sạn.

**106.** We are happy to \_\_\_\_\_\_\_ that the Annual Business Innovations Fair will be held  
at the Hervath Conference Center in Mayville.  
(A) announce  
(B) attract  
(C) invite  
(D) issue

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ làm tân ngữ cho cụm “to be happy to”, phương án đều là động từ 🡪 Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Announce (v): công bố, thông báo

- Announce sth (to sb): thông báo điều gì cho ai biết; thông báo cho ai biết điều gì

- Announce + that clause: thông báo việc gì

- Attract (T.v): thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn

- Be attracted to sb: bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi ai đó

- Invite sb to/for sth: mời ai về việc gì, yêu cầu ai làm việc gì (một cách thân mật)

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

**Dịch:** Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Hội chợ Sáng kiến Kinh doanh thường niên sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Hervath tại Mayville.

**107.** Many residents of Alston have expressed \_\_\_\_\_\_\_ to the construction of a new  
warehouse complex near Fieldspring Lake.  
(A) oppose  
(B) opposing  
(C) opposes  
(D) opposition

**KEY D**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là động từ “express” – đây là một ngoại động từ, sau chỗ trống là cụm giới từ bắt đầu bằng “to” 🡪 Điền danh từ làm tân ngữ của động từ “express” (bày tỏ, bộc lộ điều gì).

**Từ vựng:**  
- Resident (n): dân cư (của một khu vực)

- Express (T.v): bày tỏ, biểu lộ, bộc lộ (thái độ, cảm xúc)

- Opposition (n): (+ to sb/sth) sự chống lại, sự chống đối, sự phản đối (ai, cái gì)

- Construction (n): sự xây dựng

- Warehouse (n): nhà kho, kho hàng, kho chứa đồ

- Complex (n): khu phức hợp, khu tổ hợp; (a): phức tạp, rắc rối

**Dịch:** Nhiều cư dân ở Alston đã bày tỏ thái độ phản đối việc xây dựng một khu phức hợp nhà kho mới gần hồ Fieldspring.

**108.** Auron Energy, one of the nation's largest energy suppliers, delivers electricity  
to \_\_\_\_\_\_\_ twenty million customers.  
(A) tightly  
(B) strongly  
(C) nearly  
(D) similarly

**KEY C**

**Giải thích:** Điền trạng từ hợp nghĩa

**Từ vựng:**

- Tightly (adv) ~ firmly ~ closely: chặt chẽ, sít sao

- Strongly (adv): một cách mạnh mẽ, vững chắc

- Nearly (adv) ~ almost: gần, gần như, hầu như

- Similarly (adv): tương tự, giống nhau

- Supplier (n): nhà phân phối

**Dịch:** Auron Energy, một trong những nhà phân phối năng lượng lớn nhất cả nước, cung cấp điện cho gần 20 triệu khách hàng.

**109.** Economist Eun-Hee Kim has published a \_\_\_\_\_\_\_ new book about monetary policy.  
(A) controversy  
(B) controversial  
(C) controversies  
(D) controversially

**KEY B:**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là mạo từ “a”, sau chỗ trống là tính từ + danh từ. Có 2 trường hợp xảy ra:

+ Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ: a controversially new book 🡪 Không hợp nghĩa vì tính chất mới không có tính gây tranh cãi được.

+ Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ: a controversial new book: Một cuốn sách mới gây tranh cãi 🡪 Hợp nghĩa: cuốn sách gây tranh cãi.

🡪 Vậy ta điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Từ vựng:**

- Publish (v): công bố, ban bố; xuất bản (sách, báo)

- Controversial (a): có thể gây tranh cãi; (người) ưa tranh cãi, thích tranh cãi

- Monetary (a): thuộc tiền tệ

**Dịch:** Nhà kinh tế học Eun-Hee Kim vừa xuất bản một cuốn sách mới gây tranh cãi về chính sách tiền tệ.

**110.** While our representatives try to reply to all e-mails \_\_\_\_\_\_\_, responses may be  
delayed by weekends and public holidays.  
(A) prompting  
(B) promptly  
(C) prompts  
(D) prompt

**KEY B**

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

**Từ vựng:**

- Representative (n): người đại diện

- Try to do sth: cố găng, nỗ lực làm gì

- Try doing sth: thử làm gì

- Reply to sb/sth: trả lời, đáp lại ai/cái gì

- Response (n): sự trả lời, câu trả lời, sự đáp lại, sự hưởng ứng

**Dịch:** Trong khi những người đại diện của chúng tôi nỗ lực trả lời tất cả e-mail một cách nhanh chóng, thì những lời hồi âm có thể bị trì hoãn do những ngày cuối tuần và ngày lễ.

**111.** Evelyn Chu’s Web site provides consumers with reviews and price \_\_\_\_\_\_\_ of  
electronic device currently on the market.  
(A) compare  
(B) comparisons  
(C) have compared  
(D) compares

**KEY B**

**Giải thích:**

- Trong câu đã có động từ chính “provides” ở thì hiện tại đơn được chia theo chủ ngữ “Evelyn Chu’s Web site” 🡪 Không thể điền thêm động từ chính 🡪 Loại A, C, D.

- Ngoài ra, ta để ý trước liên từ “and” là một danh từ đếm được số nhiều 🡪 Sau “and” cũng là một danh từ đếm được số nhiều, nhưng “price” lại ở dạng số ít 🡪 Điền danh từ số nhiều 🡪 Chọn B.

**Từ vựng:**

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

- Comparison (n): sự so sánh, nét tương đồng

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

**Dịch:** Trang web của Evelyn Chu cung cấp cho người tiêu dùng những nhận xét và sự so sánh giá cả của các thiết bị điện tử trên thị trường hiện nay.

**112.** Weekend passes to Lawton Amusement Park are \_\_\_\_\_\_\_ for six months from the  
date of purchase.  
(A) valid  
(B) accurate  
(C) original  
(D) actual

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau “to be” và trước giới từ 🡪 Điền tính từ

- Valid (a): hợp lệ, có hiệu lực, có giá trị

- Accurate (a): đúng đắn, chính xác, xác đáng

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

- Actual (a): sự thật, có thật, trên thực tế; hiện tại, hiện thời, hiện nay

- Pass (n): giấy phép ra vào; vé ra vào thường xuyên; vé đi tàu/xe buýt thường xuyên

- From the date of purchase: kể từ ngày mua hàng

**Dịch:** Vé ra vào Công viên Giải trí Lawton vào cuối tuần có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua.

**113.** Because there were so \_\_\_\_\_\_\_ people registered for the Business Writing seminar, it was postponed until September.  
(A) few  
(B) barely  
(C) less  
(D) hardly

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ và sau trạng từ chỉ mức độ “so” 🡪 Điền tính từ 🡪 Loại B và C (đều là trạng từ)

- Few + danh từ đếm được số nhiều: có ít, không có đủ (mang nghĩa phủ định)

- Less là dạng so sánh hơn của little; little + danh từ không đếm được: có ít, không có đủ (mang nghĩa phủ định). Sau chỗ trống là danh từ “people” – danh từ số nhiều 🡪 Loại C.

**Dịch:** Bởi vì đã có rất ít người đăng kí tham gia hội thảo Business Writing, hội thảo đã bị hoãn cho đến tháng Chín.

**114.** The producers of the new play After Dusk decided to add more performances \_\_\_\_\_\_\_ the overwhelmingly positive response to early shows.  
(A) because of  
(B) while  
(C) in fact  
(D) as soon as

**KEY A**

**Giải thích:**

- Sau chỗ trống là một cụm danh từ 🡪 Không điền liên từ 🡪 Loại B và D (đều là liên từ được theo sau bởi mệnh đề).

- Xét nghĩa ta chọn phương án A là hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

- Because of (prep) ~ due to: vì, do, bởi

- In fact (adv) ~ actually: thực sự, trên thực tế

- As soon as (conj): ngay khi, ngay lúc

- Overwhelmingly (adv): một cách áp đảo, tràn ngập

- Positive (a): tích cực, lạc quan

**Dịch:** Các nhà sản xuất của vở kịch mới After Dusk đã quyết định cho thêm các phần trình diễn do những phản hồi rất tích cực về chương trình đầu tiên.

**115.** Drevno flooring products are designed for \_\_\_\_\_\_\_ in industrial settings.  
(A) user

(B) used  
(C) useful  
(D) use

**KEY A**

**Giải thích:**

- Giữa 2 giới từ thì ta điền danh từ.

- A và D đều là danh từ. Trước chỗ trống không có từ hạn định nên ta loại A (danh từ đếm được số ít phải có từ hạn định đứng trước).

**Từ vựng:**

- Flooring (n): nguyên vật liệu làm sàn, sự lót sàn

- Industrial (a): thuộc công nghiệp

- Setting (n): sự sắp đặt, sự bố trí

**Dịch:** Các sản phẩm lót sàn của Drevno được thiết kế cho người sử dụng trong các thiết đặt công nghiệp.

**116.** Whitfield Consulting has received the prestigious “Best Workplace in Albuquerque” award for the \_\_\_\_\_\_\_ second year.  
(A) repetitive   
(B) thorough  
(C) consecutive  
(D) entire

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ và sau mạo từ “the” 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ, 4 phương án đều là danh từ 🡪 Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Repetitive (a): có tính lặp đi lặp lại

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

- Consecutive (a): liên tục, liên tiếp

- Entire (a): toàn bộ, toàn thể, trọn vẹn, hoàn toàn

- Prestigious (n): có uy tín, đem lại uy tín, có thanh thế, đem lại thanh thế

**Dịch:** Whitfield Consulting đã nhận được giải thưởng uy tín “Nơi làm việc tốt nhất ở Albuquerque” trong hai năm liên tiếp.

**117.** Jurassite Series 3 bicycles are designed \_\_\_\_\_\_\_ for long-distance travel.  
(A) specifies  
(B) specified  
(C) specifics  
(D) specifically

**KEY D**

**Giải thích:** Động từ design được chia dạng bị động “are designed” nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho nó.

**Dịch:** Dòng xe đạp Jurassite Series 3 được thiết kế riêng cho các chuyến đi đường dài.

**118.** Not only is Emiko Imamura a widely published poet, she is also an \_\_\_\_\_\_\_ painter  
and sculptor.  
(A) accomplished  
(B) accomplish  
(C) accomplishment

(D) accomplishes

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ “an” và trước danh từ 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ, điền danh từ sẽ tạo thành cụm danh từ không hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

- Poet (n): nhà thơ, thi sĩ

- Accomplised (a): có tài năng, được giáo dục kĩ lưỡng

- Sculptor (n): nhà điêu khắc

**Dịch:** Emiko Imamura không chỉ là một nhà thơ được biết đến rộng rãi, cô ấy còn là một hoạ sĩ và là một nhà điêu khắc đầy tài năng.

**119.** Since jobs in the global division require extensive international travel, employees must be able to \_\_\_\_\_\_\_ to unfamiliar situations.  
(A) arrange  
(B) remain  
(C) adapt  
(D) behave

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ bổ nghĩa cho “be able to”, 4 phương án đều là động từ nên dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Arrange (v): sắp xếp, bố trí, thu xếp.  
- Arrange to do sth : sắp xếp để làm việc gì.  
- Arrange for something (to do something): sắp xếp việc gì để làm cái gì.  
- Arrange with somebody (about something): sắp xếp với ai về việc gì  
- Remain (I.v or L.v):còn lại, thừa lại, vẫn còn.  
- Remain (to do something): vẫn còn/ cần để làm việc gì.  
- Adapt (v): làm cho thích hợp, thích nghi.  
- Adapt something for something: thay đổi cái gì để phù hợp với điều kiện/ tình hình  
- Adapt to something: thích nghi cho việc gì/ với cái gì.  
- Behave (I.v): hành xử, cư xử

- Global (a): thuộc toàn cầu; toàn thể, toàn bộ, bao trùm

- Extensive (a): rộng về diện tích, quy mô; lớn về số lượng

- To be able to do sth: có khả năng làm gì

- Unfamiliar (a): xa lạ, lạc lõng, không quen biết

- Be unfamiliar to sb/with sth: xa lạ với ai/cái gì, không quen biết ai/cái gì

**Dịch:** Bởi vì các công việc ở bộ phận toàn cầu đòi hỏi việc đi lại quốc tế rộng rãi, các nhân viên phải có khả năng thích nghi với các hoàn cảnh xa lạ.

**120.** City Council member Elena Torres was asked to identify ways to \_\_\_\_\_\_\_ unnecessary expenses from the Howell City budget.  
(A) distribute  
(B) exhaust  
(C) empty  
(D) remove

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ làm tân ngữ của giới từ “to” tạo thành cụm từ chỉ mục đích, 4 phương án đều là động từ nên ta dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Distribute (T.v): phân phát, phân chia  
- Distribute something (to somebody/something): phân chia cái gì cho ai/cho nơi nào.  
- Distribute something among somebody/something: phân chia cái gì đó trong nhiều  
người/nhiều vật.  
- Exhaust (T.v): cạn kiệt, kiệt quệ- Exhaust sb : làm cho ai cảm thấy mệt/kiệt sức  
- Exhaust sth: sử dụng cái gì đó đến cạn kiệt/không còn gì nữa.  
- Empty (v): đỗ ra, trút ra, làm trống đi  
- Empty something out: làm trống cái gì

- Empty something out of something: đỗ/ trút cái gì sang một cái khác  
- Remove (T.v): loại bỏ, dời lại.  
- Remove something/somebody from something/somebody: bỏ/dời cái gì đến nơi nào/ nơi khác

- Identify (T.v): nhận ra, nhận biết, nhận dạng

- Identify sb/sth as sb/sth: nhận ra, nhận biết ai/cái gì (là một ai/cái gì)

- Identify sth with sth: coi cái gì giống như là cái gì, coi như nhau, đồng hoá nhau

- Expense (n): chi phí, phí tổn

- Budget (n): ngân sách, ngân quỹ

**Dịch:** Thành viên Hội đồng Thành phố là Elena Torres đã được yêu cầu xác định các cách để loại bỏ những chi phí không cần thiết từ ngân quỹ của thành phố Howell.

**121.** A signed order form indicates the advertiser’s \_\_\_\_\_\_\_ of all stated terms and  
conditions.  
(A) accept  
(B) accepts  
(C) accepted  
(D) acceptance

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau sở hữu cách “advertiser’s” 🡪 Điền danh từ.

**Từ vựng:**

- Acceptance (n): sự chấp nhận, sự chấp thuận

- Indicate (v): chỉ ra, ra dấu, cho thấy

**Dịch:** Một đơn đặt hàng đã ký cho biết sự chấp thuận của các nhà quảng cáo về tất  
cả các điều khoản và điều kiện đã được nêu.

**122.** \_\_\_\_\_\_\_ offering lightweight clothing, Hurvitz Travel Wear also sells stylish  
luggage and accessories.  
(A) Except  
(B) Besides  
(C) However  
(D) Unless

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

**Từ vựng:**

- Except (for) + Noun / V-ing: Ngoại trừ  
- Besides = in addition to (+ Noun/ Noun phrase/V-ing): Ngoài ra  
- However + Mệnh đề: Tuy nhiên  
- However = No matter how (+ adj/adv): Dù sao đi nữa  
- Unless +Mệnh đề: Trừ khi

- Lightweight (a): ít quan trọng, nhẹ cân

- Luggage (n): hành lý

- Accessory (n, a): đồ phụ tùng, đồ thêm vào, phụ kiện

**Dịch:** Ngoài viêc cung cấp quần áo hạng nhẹ, Hurvitz Travel Wear còn bán túi hành lý  
thời trang và phụ kiện.

**123.** Inclement weather and a reduced workforce \_\_\_\_\_\_\_ the greatest challenges to the  
renovation of the Kern Science Center.  
(A) have posed  
(B) is posing  
(C) does pose  
(D) will have been posed

**KEY A**

**Giải thích:**

- Chỗ trống cần điền một động từ chính của câu hoà hợp với chủ ngữ số nhiều “Inclement weather and a reduced workforce” 🡪 Loại B và C (C là hình thức nhấn mạnh của động từ ở thì hiện tại đơn với chủ ngữ số ít).

- Sau chỗ trống có cụm danh từ “the greatest challenges” nên ta chọn động từ ở dạng chủ động 🡪 Chọn A.

**Từ vựng:**

- Pose (v): đặt ra, đề ra, đưa ra

- Inclement (a): khắc nghiệt (nói về khí hậu, thời tiết)

- Workforce (n): lực lượng lao động

- Renovation (n): sự nâng cấp, sự đổi mới, sự cải tiến

**Dịch:** Thời tiết khắc nghiệt và lực lượng lao động giảm đã đặt ra những thách thức lớn  
nhất đối với sự đổi mới của Trung tâm Khoa học Kern.

**124.** This year’s Weston Book Fair was not widely publicized, but it was \_\_\_\_\_\_\_ very  
well attended.  
(A) early  
(B) quite  
(C) still  
(D) more

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một trạng từ bổ nghĩa cho mệnh đề, 4 phương án đều là trạng từ nên ta dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Early (adv): sớm, ngay từ đầu, lúc ban đầu

- Quite (adv): kha khá, không nhiều; hoàn toàn, hết sức

- Still (adv): vẫn, vẫn còn

- More (adv): hơn, nhiều hơn

- Publicize (T.v): đưa ra công khai, làm cho mọi người biết đến

- Be well attended: được nhiều người tham dự

**Dịch:** Hội chợ sách Weston năm nay đã không được công bố rộng rãi, nhưng nó vẫn được rất nhiều người tham dự.

**125.** Be aware that candidates \_\_\_\_\_\_\_ applications are incomplete will not be considered for an interview.  
(A) who  
(B) whose  
(C) their  
(D) they

**KEY B**

**Giải thích:**

- Sau chỗ trống là mệnh đề quan hệ đây đủ chủ ngữ (applications), bổ ngữ đứng sau to be (incomplete) 🡪 Loại A vì đại từ quan hệ “who” làm chủ ngữ, sau nó phải là một động từ.

- Ta cũng loại C và D vì chúng không làm đại từ quan hệ.

🡪 Điền từ quan hệ chỉ sự sở hữu của “candidates” đối với “applications” 🡪 WHOSE.

**Dịch:** Hãy chú ý rằng các ứng viên mà đơn xin việc của họ không đầy đủ thì sẽ không được xem xét cho một cuộc phỏng vấn.

**126.** After reviewing the training program for new sales staff, Mr. Vance concluded that more \_\_\_\_\_\_\_ should be placed on networking skills.  
(A) appeal  
(B) analysis  
(C) distinction  
(D) emphasis

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một danh từ làm chủ ngữ của mệnh đề sau “that”, 4 phương án đều là danh từ nên ta dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Appeal (n): lời khẩn cầu, lời kêu gọi

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

- Distinction (n): sự phân biệt, sự khác biệt

- Emphasis (n): sự nhấn mạnh, sự tập trung

- Sales staff (n): đội ngũ nhân viên bán hàng

- Conclude (v): kết luận; kết thúc, hoàn thành, chấm dứt

- Networking skills (n): kĩ năng mạng

**Dịch:** Sau khi xem qua chương trình đào tạo cho đội ngũ nhân viên bán hàng mới, ông Vance đã kết luận rằng nên đặt nhiều sự tập trung hơn vào kĩ năng mạng.

**127.** The survey indicated that people responded even \_\_\_\_\_\_\_ to the taste of the new Factor X Energy Bar than expected.  
(A) favorably  
(B) most favorable  
(C) more favorably  
(D) favorable

**KEY C**

**Giải thích:**  
+ Phía sau có “than” 🡪 Dấu hiệu của so sánh hơn. Trước chỗ trống còn có “even” 🡪 Nhấn mạnh trong so sánh hơn 🡪 Chọn C.

**Từ vựng:**

- Indicate (v): chỉ ra, ra dấu, cho thấy

- Respond (I.v): trả lời lại, đáp lại; phản ứng lại, hưởng ứng

- Favorably (adv): một cách thuận lợi, tốt đẹp

- Taste (n): sự ưa thích, sở thích, thị hiếu

**Dịch:** Cuộc khảo sát cho thấy người ta phản ứng tốt hơn đối với thị hiếu mới Factor X Energy Bar so với dự kiến.

**128.** Researchers at Soko Cosmetics conduct \_\_\_\_\_\_\_ safety tests on all products that are made available to consumers.  
(A) extensive  
(B) invested  
(C) dependent  
(D) impressed

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, 4 phương án đều là tính từ nên ta dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**

- Extensive (a): rộng rãi, bao quát

- Invested (a): được đầu tư

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

- Impressed (a): bị ấn tượng

- Conduct (v): tiến hành, thực hiện

**Dịch:** Các nhà nghiên cứu tại Soko Cosmetics tiến hành kiểm tra độ an toàn chung trên tất cả các sản phẩm có sẵn cho người tiêu dùng.

**129.** \_\_\_\_\_\_\_ a degree in accounting, Ms. Sakai is considered one of the top candidates for the management position.  
(A) Having earned  
(B) Earned  
(C) Being earned  
(D) Earn

**KEY A**

**Giải thích:**

- Rút gọn chủ ngữ của mệnh đề trạng ngữ khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ. Trong câu này chủ ngữ của cả 2 mệnh đề là “Ms. Sakai”.

- Sau chỗ trống có cụm danh từ làm tân ngữ của động từ cần điền 🡪 Rút gọn chủ động.

- Câu đầy đủ: *Because / Since / As Ms. Sakai has earned a degree in accounting, Ms. Sakai is considered one of the top candidates for the management position.*

**Dịch:** Nhờ có bằng cấp kế toán, cô Sakai được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí quản lý.

**130.** A 15 percent increase in worker \_\_\_\_\_\_\_ at the Isis Corporation is largely due to a  
recent investment in 25 new packaging machines.  
(A) advance  
(B) frequency  
(C) analysis  
(D) productivity

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một danh từ tạo thành cụm danh từ, 4 phương án đều là danh từ nên ta dịch nghĩa để chọn phương án đúng.

**Từ vựng:**  
- Advance (n): sự tiến bộ, sự cải tiến

- Frequency (n): sự thường xuyên, sự đều đặn

- Analysis (n): sự phân tích

- Productivity (n): năng suất, hiệu suất

- Largely (adv): phần lớn, ở mức độ lớn

- Investment (n): sự đầu tư, vốn đầu tư

- Packaging machine (n): máy đóng gói

**Dịch:** Sự gia tăng 15 phần trăm năng suất lao động tại Tổng công ty Isis phần lớn là do  
việc đầu tư 25 máy đóng gói mới gần đây.

**131.** Dresch Power Tools has stopped production of its battery-operated drill \_\_\_\_\_\_\_ poor sales.  
(A) failing  
(B) excluding  
(C) concerning  
(D) following

**KEY D**

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

**Từ vựng:**

- Failing (n, a): nhược điểm, khuyết điểm; sự thất bại, không thành công

- Failing (prep): nếu không có (ai/cái gì); nếu (điều gì) không xảy ra

- Excluding (prep): không kể đến, không tính đến, không bao gồm

- Concerning (prep) ~ regarding ~ about: liên quan đến

- Following (a): (đứng trước danh từ) tiếp sau đó (về thời gian), sau đây

- Following (prep) ~ after: sau, tiếp theo

- Battery-operated (a): hoạt động bằng pin

- Drill (n, v): máy khoan, sự khoan; khoan

**Dịch:** Dresch Power Tools đã cho dừng việc sản xuất máy khoan chạy bằng pin sau khi có doanh số bán hàng nghèo nàn.

**132.** Cross Cove is home to several New Zealand artists, most \_\_\_\_\_\_\_ Francis Seward  
and Kyle Mcintyre.  
(A) easily  
(B) notably  
(C) separately  
(D) commonly

**KEY B**

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

**Từ vựng:**

- Easily (adv): một cách dễ dàng

- Notably ~ especially (adv): đặc biệt là, nhất là

- Separately (adv): tách biệt nhau, không dính dáng với nhau

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

- To be home to sb/sth: là quê nhà, quê hương của ai/cái gì

**Dịch:** Cross Cove là nhà quê hương của nhiều nghệ sĩ New Zealand, nhất là với Francis Seward và Kyle Mcintyre.

**133.** Members of the Foster City Historical Society are petitioning to have \_\_\_\_\_\_\_ remains of the courthouse’s original architectural elements preserved.  
(A) which  
(B) that  
(C) what  
(D) it

**KEY C**

**Giải thích:**

- Câu này có sử dụng cấu trúc truyền khiến (1 dạng của câu bị động):   
Have sth + Adj / V3 / V-ed

- Chỗ trống cần điền một từ tạo thành mệnh đề danh ngữ đứng sau động từ “have”, mệnh đề danh ngữ đóng vai trò là “sth” trong cấu trúc trên.

- Mệnh đề danh ngữ này còn thiếu chủ ngữ vì sau nó là động từ 🡪 Loại That vì nó đi với mệnh đề đầy đủ chủ ngữ và tân ngữ.

- Ta cũng loại It vì nó không làm chủ ngữ của mệnh đề danh ngữ.

- Dịch nghĩa ta loại A vì which dùng để chỉ sự lựa chọn, chọn lọc trong 1 nhóm, nhưng nghĩa câu này không như vậy.

🡪 Chọn C – what (pronoun / det.): những gì mà / cái gì mà  
*Members of the Foster City Historical Society are petitioning to have what remains of the courthouse’s original architectural elements preserved.*

**Từ vựng:**

- Petition (n): sự cầu xin, sự thỉnh cầu, sự kiến nghị, đơn kiến nghị

- Petition (v): cầu xin, thỉnh cầu, kiến nghị, viết đơn kiến nghị

- Courthouse (n): trụ sở toà án, pháp đình

- Architectural (a): thuộc về kiến trúc

- Element (n): yếu tố, thành phần, phần tử

- Preserve (v): bảo quản, bảo tồn, giữ gìn

**Dịch:** Các thành viên của Hội Lịch sử Thành phố Foster đang kiến nghị để được giữ lại những gì còn lại của các thành phần kiến trúc ban đầu của trụ sở toà án được bảo tồn.

**134.** Though far from \_\_\_\_\_\_\_, the study conducted by The Caratini Business Center  
identifies some of the issues affecting business decisions in small companies.  
(A) exhaust  
(B) exhaustively  
(C) exhaustive  
(D) exhausts

**KEY C**

**Giải thích:**  
- Dạng rút gọn mệnh đề trạng ngữ khi hai mệnh đề cùng chủ ngữ.  
- Câu đầy đủ: *Though the study is far from exhaustive, the study conducted by The Caratini Business Center identifies some of the issues affecting business decisions in small companies*.  
🡪 Chủ ngữ 2 vế giống nhau nên bỏ đi chủ ngữ “the study” của mệnh đề trạng ngữ, lược bỏ “is”, chỉ giữ lại tính từ.  
\*Lưu ý: Cụm “far from” ở đây là trạng từ nghĩa là “không hề…, còn lâu...” chứ không phải giới từ, trạng từ này bổ nghĩa cho tính từ “exhaustive”.

**Từ vựng:**

- Far from (adv): không hề…, còn lâu…

- Exhaustive = complete (a): trọn vẹn, thấu đáo, hết mọi khía cạnh

- Identify (v): nhận ra, nhận biết, nhận dạng

- Issue (n): vấn đề; sự phát hành; số báo in ra, số báo phát hành

- Affect (T.v): ảnh hưởng, tác động  
**Dịch:** Mặc dù nghiên cứu không hề trọn vẹn, nhưng cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi Trung tâm Kinh doanh Cerran phát hiện ra 1 số vấn đề ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh ở những công ty nhỏ.

**135.** The investment in solar energy \_\_\_\_\_\_\_ costly for the town of Wexford initially, but  
in the long run, it is expected to be financially beneficial.  
(A) deemed

(B) established  
(C) proved  
(D) assessed

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

- Deem (T.v): to [consider](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consider) or [judge](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/judge) something in a [particular](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular) way: tưởng rằng, nghĩ rằng, cho rằng, thấy rằng

- Establish (T.v): thành lập, thiết lập

- Prove (T.v or L.v) ~ show: tỏ ra, chứng minh, chứng tỏ

- Assess (T.v): quyết định, ấn định, ước định; đánh giá, định giá

- Solar (a): thuộc mặt trời, tính theo mặt trời

- Costly (a): đắt tiền; tốn kém, tốn tiền

- Initially (adv): ban đầu, lúc đầu

- In the long run: về lâu dài

- Financially (adv): về mặt tài chính

**Dịch:** Sự đầu từ vào năng lượng mặt trời ban đầu cho thấy sự tốn kém đối với thị trấn Wexford, nhưng về lâu dài, điều đó được dự đoán là có lợi về mặt tài chính.

**136.** Mr. Gupta is \_\_\_\_\_\_\_ the few scientists who have been honored by both the Cooperson Society and the Henley Science Committee.  
(A) about  
(B) from  
(C) among  
(D) as

**KEY C**

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

**Dịch:** Ông Gupta nằm trong số ít những nhà khoa học được vinh danh bởi cả Hiệp hội Cooperson và Uỷ ban Khoa học Henley.

**137.** Ms. Atembe of Hartwick Trucking will conduct a workshop on the best ways to  
\_\_\_\_\_\_\_ customers’ concerns about freight delivery.  
(A) inform  
(B) address  
(C) supervise  
(D) promise

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa để chọn phươn án đúng

**Từ vựng:**

- Inform (T.v): thông báo  
- Inform somebody (of/about something): thông báo cho ai về cái gì  
- Inform somebody that…: thông báo cho ai rằng….  
- Address (T.v) ~ solve ~ handle: nói, giải quyết, để tâm, lưu tâm; ghi địa chỉ   
- Address somebody : nói chuyện với ai  
- Address something to somebody: giải quyết cái gì cho ai.  
- Supervise: giám sát  
- Supervise somebody/something: giám sát ai/ cái gì.  
- Supervise somebody doing something: Giám sát ai làm việc gì.  
- Promise (v): hứa  
- Promise (to do something): hứa làm chuyện gì  
- Promise somebody that…: hứa với ai rằng….  
- Promise something to somebody: hứa làm việc gì cho ai…  
**Dịch:** Bà Atembe của hãng Hartwick Trucking sẽ tổ chức một buổi hội thảo về những cách tốt nhất để giải quyết những mối quan tâm của khách hàng về việc vận chuyển hàng hóa.

**138.** Asada Electronic’s flagship store in Shibuya has maintained its popularity with  
customers \_\_\_\_\_\_\_ the growing competition from larger stores that have moved into the  
area.  
(A) until  
(B) even though  
(C) in case  
(D) despite

**KEY D**

**Giải thích:**

- Sau chỗ trống là một cụm danh từ “the growing competition from larger stores”, mệnh đề theo sau “that” là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “stores”.

🡪 Loại B và C (đều là liên từ – theo sau phải là một mệnh đề).

- Còn 2 phương án, ta dịch nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Flagship (n): quan trọng nhất, tốt nhất, uy tín nhất

- Maintain (v): duy trì, bảo dưỡng

- Popularity (n): sự phổ biến, tính đại chúng

**Dịch:** Cửa hàng tốt nhất của Asada Electronic ở Shibuya vẫn duy trì tính phổ biến của nó với khách hàng dù cho sự cạnh tranh có tăng lên đến từ các cửa hàng lớn hơn mà vừa mới chuyển đến vùng.

**139.** By the time Ms. Valspar retires as president of Movene Technologies, she \_\_\_\_\_\_\_ to increase the company’s market share significantly.  
(A) manages  
(B) will have managed  
(C) managed  
(D) has been managing

**KEY B**

**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 cập 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 chỗ trống cần điền động từ nằm trong mệnh đề chính, vậy ta  
xem mệnh đề trạng ngữ ở thì hiện tại đơn. Vậy ta điền động từ ở thì tương lai hoàn thành.

**Từ vựng:**

- Market share (n): cổ phiếu trên thị trường

- Significantly (adv): một cách đáng kể, đầy ý nghĩa

**Dịch:** Trước lúc bà Valspar nghỉ hưu là chủ tịch của Movene Technologies, Bà ấy sẽ quản lý để tăng thị phần của công ty lên một cách đáng kể.

**140.** Employees at Thompson Labs must wear all the protective gear shown on the poster at the lab entrance, \_\_\_\_\_\_\_ safety regulations.  
(A) provided that  
(B) extending  
(C) in keeping with  
(D) by means of

**KEY C**

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

\*Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ:

*Employees at Thompson Labs must wear all the protective gear shown on the poster at the lab entrance, which is in keeping with safety regulations.*

“Which” thay thế cho cả mệnh đề phía trước để nói việc mặc tất cả đồ bảo hộ này là phù hợp với quy định.

**Từ vựng:**

- Provided that (conj) ~ providing that ~ as long as ~ only if ~ on the condition that: Miễn là, với điều kiện là, chỉ khi  
- Extending (a): gia hạn, kéo dài  
- In keeping with (prep) ~ in accordance with: phù hợp với, hòa hợp với.  
- By means of (prep): bằng phương tiện gì

- Gear (n): dụng cụ, đồ dùng, thiết bị

- Poster (n): áp-phích quảng cáo

- Entrance (n): cổng vào, lối vào

- Safety regulation (n): quy định an toàn  
**Dịch:** Nhân viên tại Thompson Labs phải mặc tất cả đồ bảo hộ như trên tấm poster ở lối vào phòng thí nghiệm, điều này là phù hợp với quy định an toàn.

**Part 6 – Incomplete Texts**

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

The Polarneve TG 180 refrigerator is perfect for people living in houses or apartments  
where space is limited. The unit is simple and unobtrusive, and as a space-saving measure, it is not \_\_\_\_\_\_\_ with an ice or water dispenser.  
 **141.** (A) equipped  
 (B) equip  
 (C) equipment  
 (D) equips

**KEY A**

**Giải thích:** Điền tính từ đứng sau to be để bổ nghĩa cho chủ ngữ.

**Dịch:** Tủ lạnh Polarneve TG 180 là hoàn hảo cho những ai đang sống trong các ngôi nhà và các căn hộ có không gian hạn chế. Tủ lạnh này thì đơn giản và có thiết kế vừa vặn, và như là một cách tiết kiệm không gian, nó không được trang bị khay đựng đá hay đựng nước.

However, the lack of such \_\_\_\_\_\_\_ does not detract in any way from the unit’s overall  
performance.  
 **142.** (A) preparation

(B) repair  
 (C) features  
 (D) temperatures

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

- Preparation (n): sự chuẩn bị, sự sửa soạn, sự sẵn sàng

- Repair (n): sự sửa chữa

- Feature (n): điểm đặc trưng, nét đặc trưng, tính năng

- Temperature (n): nhiệt độ

- Lack (n, v): sự thiếu

- Detract (v): (+ from sth) làm giảm giá trị, làm giảm uy tín; gièm pha, nói xấu, chê bai

**Dịch:** Tuy nhiên sự thiếu đi tính năng như vậy không hề làm giảm tổng hiệu năng của tủ lạnh.

Users will appreciate the capacity of the unit. In fact, it has more storage space than can be found in competitors’ models that are \_\_\_\_\_\_\_ priced.  
 **143.** (A) similarity  
 (B) similarities  
 (C) similarly  
 (D) similar

For those looking to purchase an affordable, high-quality refrigerator that makes  
the best use of their space, the Polarneve TG 180 is the ideal choice.

**KEY C**

**Giải thích:** Giữa to be và V-ed (quá khứ phân từ) thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho V-ed.

**Dịch:** Người dùng sẽ đánh giá cao sức chứa của tủ lạnh. Sự thật là nó có nhiều không gian lưu trữ hơn so với các mẫu tủ lạnh của đối thủ cạnh tranh mà có cùng giá thành.

Đối với những ai đang muốn mua một chiếc tủ lạnh chất lượng cao và hợp túi tiền mà phù hợp với không gian nơi ở của họ nhất, thì Polarneve TG 180 là một lựa chọn lí tưởng.

***Questions 144-146 refer to the following e-mail.***

To: Sales Team  
From: Bae Jong  
Date: May 1  
Subject: News

Hello,  
I’m writing to let you know that Marcy Hayan has accepted the position of Senior  
Business Development Specialist for our software division, \_\_\_\_\_\_\_ in Seoul.  
 **144.** (A) locates  
 (B) located  
 (C) locating  
 (D) to locate

**KEY B**

**Giải thích:**

- Câu đã có động từ chính (has accepted) 🡪 Loại A.

- Câu này sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động: “…*the position of Senior  
Business Development Specialist for our software division, which is located in Seoul.”*

**Dịch:** Tôi viết thư này để báo cho bạn biết là Marcy Hayan đã chấp nhận vị trí Chuyên viên Cao cấp về Phát triển Doanh nghiệp cho bộ phận phần mềm của chúng tôi tại Seoul.

She will be \_\_\_\_\_\_\_ for identifying and developing new business opportunities in the region.  
 **145.** (A) dependable  
 (B) obligated  
 (C) allowed  
 (D) responsible

**KEY D**

**Giải thích:** Cấu trúc Be responsible for + (doing) sth: chịu trách nhiệm, có trách nhiệm cho việc gì.

**Từ vựng:**

- Dependable (a): có thể tin được, đáng tin cậy, có căn cứ

- Obligated (a): bắt buộc, ép buộc, có nghĩa vụ

- Allowed (a): được phép

- Responsible (a); có trách nhiệm, chịu trách nhiệm

**Dịch:** Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm xác định và phát triển các cơ hội kinh doanh mới trong vùng.

In addition, she \_\_\_\_\_\_\_ the Regional Vice President in the day-to-day operations of  
 **146.** (A) was supporting  
 (B) supported  
 (C) will support  
 (D) has been supporting  
this rapidly growing operation.

Ms. Hayan has been an important member of our team. Her last day in the office will be  
on May 15, but we hope that she will keep in touch. Please join me in wishing her all  
the best in her new endeavor in Seoul.

Bae Jong  
Director of Sales, Linton Computing.

**KEY C**

**Giải thích:** Câu này đang bổ sung thông tin về những công việc mà người này SẼ làm khi nhận vị trí tại công ty này 🡪 Điền động từ ở thì tương lai.

**Dịch:** Ngoài ra, cô ấy sẽ hỗ trợ Phó Giám đốc khu vực trong các hoạt động hằng ngày của quá trình hoạt động đang tăng nhanh này.

Cô Hayan đã là một thành viên quan trọng của nhóm chúng ta. Ngày cuối cùng cô ấy làm việc tại văn phòng là 15 tháng 5, nhưng chúng tôi hi vọng cô ấy vẫn sẽ giữ liên lạc. Hãy cùng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô ấy cho công việc mới của cô ấy ở Seoul.

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

With our new automatic renewal policy, subscribers to Larson’s Investment Strategies no  
longer have to worry about missing our coverage of business news and analysis. Once  
your subscription \_\_\_\_\_\_\_, it will continue without interruption unless you state otherwise.  
 **147.** (A) began  
 (B) to begin  
 (C) beginning  
 (D) has begun

**KEY D**

**Giải thích:**

- Chỗ trống cần điền động từ chính của mệnh đề trạng ngữ 🡪 Loại B và C (to-V và V-ing không làm động từ chính).

- Mệnh đề chính ở thì tương lai đơn 🡪 Mệnh đề trạng ngữ sẽ chỉ 1 sự việc siễn ra trong tương lai 🡪 Chọn D.

- Loại phương án A vì động từ chia quá khứ.

**Dịch:** Với chính sách tự động gia hạn mới của chúng tôi, người đăng kí Larson’s Investment Strategies sẽ không còn phải lo lắng về việc bỏ lỡ những bài phân tích và tin tức kinh doanh. Một khi việc đăng kí của bạn bắt đầu, nó sẽ tiếp tục mà không có sự gián đoạn nếu như bạn không có yêu cầu nào khác.

If we do not hear from you, the subscription will be renewed for the term that you selected \_\_\_\_\_\_\_ (one, two or three years), and at the same rate, regardless of price changes.  
 **148.** (A) completely

(B) previously  
 (C) steadily  
 (D) readily

**KEY B**

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

**Từ vựng:**

- Completely (adv): hoàn toàn, trọn vẹn

- Previously (adv): trước đây, trước đó

- Steadily (adv) ~ gradually (adv): dần dần, đều đặn; điềm tĩnh, kiềm chế

- Readily (adv): sẵn sàng, nhanh chóng, tức thì

**Dịch:** Nếu chúng tôi không nghe tin gì từ bạn, thì việc đăng kí sẽ được gia hạn bằng với thời hạn mà bạn đã chọn trước đó (1, 2 hoặc 3 năm), và với cùng mức giá, bất kể giá cả có thay đổi.

To cancel at any time, call our customer service department at 780-555-0190, and you  
will be given a full refund for the remaining \_\_\_\_\_\_\_.  
 **149.** (A) issues  
 (B) tickets  
 (C) services  
 (D) boxes

Please contact us if your credit card information changes at any time.

**KEY A**

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

**Từ vựng:**

- Issue (n): ấn bản; sự phát hành, sự ban hành; vấn đề, chủ đề; (v): ban hành, phát hành, đưa ra

- Ticket (n): vé

- Service (n): dịch vụ

- Box (n): hộp, thùng

**Dịch:** Để huỷ bỏ vào bất cứ lúc nào, hãy họi cho bộ phận dịch vụ khách hàng tại số máy 780-555-0190, và bạn sẽ được hoàn tiền đầy đủ cho các ấn bản còn lại.

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu thông tin thẻ tín dụng của bạn có thay đổi bất cứ lúc nào.***Questions 150-152 refer to the following advertisement.***

At the Goerlitz Institute, we analyze the performance of advertisements. We also decide  
whether advertising campaigns are effective.  
In short, we \_\_\_\_\_\_\_ the impact an advertising campaign has on the public’s spending  
habits.  
 **150.** (A) reduce  
 (B) examine  
 (C) challenge  
 (D) create

**KEY B**

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

**Từ vựng:**

- Reduce (v): làm giảm, giảm bớt

- Examine (v): kiểm tra, thẩm tra, khám xét; sát hạch

- Challenge (v): thử thách, thách thức

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

**Dịch:** Tại Goerlitz Institute, chúng tôi phân tích hiệu suất cưa các quảng cáo. Chúng tôi cũng quyết định xem là các chiến dịch quảng cáo có hiệu quả hay không.

Nói ngắn gọn là, chúng tôi xem xét sự tác động mà một chiến dịch quảng cáo gây ra đối với các thói quen chi tiêu của cộng đồng.

We are able to determine how \_\_\_\_\_\_\_ respond to advertisements for a wide range of  
 **151.** (A) consumers

(B) consume  
 (C) consumed  
 (D) consuming

products and services.

**KEY A**

**Giải thích:**

- Mệnh đề danh ngữ How + S + V đứng sau động từ “determine” còn thiếu một chủ ngữ vì sau chỗ trống là động từ “respond”. Do đó ta điền danh từ làm chủ ngữ.

- Dịch nghĩa ta điền danh từ chỉ người vì người mới có thể “respond” (phản hồi).

**Dịch:** Chúng tôi có thể xác định cách mà người tiêu dùng phản ứng với các quảng cáo về nhiều loại sản phẩm và mặt hàng.

Data obtained from our research has helped our clients determine which advertising  
methods are likely to generate income and which may need to be revised. Having  
reviewed this information, companies can then refine their advertising strategies \_\_\_\_\_\_\_.  
 **152.** (A) otherwise  
 (B) almost  
 (C) instead  
 (D) accordingly

Among the clients who have benefited from our services are food producers,  
pharmaceutical companies, and household equipment manufacturers. To learn more,  
visit our Web site at www.goerlitzinstitute.com.

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

- Otherwise (adv): khác, cách khác, mặt khác; (conj) nếu không thì

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

- Instead (adv): thay vào đó

- Accordingly (adv): theo đó, một cách phù hợp

**Dịch:** Những dữ liệu được thu thập từ các nghiên cứu của chúng tôi đã giúp khách hàng của chúng tôi xác định được những phương pháp quảng cáo nào có thể tạo ra doanh thu và những phương pháp quảng cáo nào thì cần được điều chỉnh. Sau khi xem qua các thông tin này, các công ty sẽ có thể trau chuốt các chiến lược quảng cáo của họ một cách phù hợp.

Trong số những khách hàng nhận lợi ích từ các dịch vụ của chúng tôi thì có các nhà sản xuất thực phẩm, các công ty dược, và các nhà sản xuất thiết bị gia đình. Để thêm chi tiết, truy cập vào trang web www.goerlitzinstitute.com.