**ETS 1000 – TEST 09**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

101. The Nevinton Library is open \_\_\_\_\_\_\_ all community residents.  
(A) to  
(B) on  
(C) from  
(D) at

**KEY A**

**Giải thích:** Cụm Be open to sb = mở ra/tạo ra dành cho ai đó

**Dịch:** Thư viện Nevinton mở cửa dành cho tất cả dân cư cộng đồng.

102. For a full refund, please \_\_\_\_\_\_\_ the product in its original packaging.  
(A) returns  
(B) returned  
(C) return  
(D) returning

**KEY C**

**Giải thích:** Câu chưa có chủ ngữ lẫn động từ 🡪 Điền động từ nguyên mẫu để tạo thành dạng câu mệnh lệnh.

**Dịch:** Để được hoàn tiền đầy đủ, vui lòng trả lại sản phẩm trong bao bì nguyên gốc của nó.

103. \_\_\_\_\_\_\_ employee is required to complete the safety program before beginning work on the assembly line.  
(A) Every  
(B) All  
(C) Few  
(D) Other

**KEY A**

**Giải thích:**

- Every + danh từ đếm được số ít = mỗi, từng

- All + danh từ đếm được số nhiều / danh từ không đếm được = tất cả

- Few + danh từ đếm được số nhiều = một số, một vài

- Other + danh từ số nhiều = những cái khác / người khác

- Sau chỗ trống là danh từ đếm được số ít 🡪 Chỉ có Every là phù hợp.

**Dịch:** Mỗi nhân viên được yêu cầu hoàn thành chương trình an toàn trước khi bắt đầu làm việc với dây chuyền lắp ráp.  
104. The Sanderson Company uses premium shipping \_\_\_\_\_\_\_ that can be modified to  
meet the diverse needs of customers.  
(A) contains  
(B) contained  
(C) containing  
(D) containers

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một danh từ chính để tạo thành cụm danh từ hoàn chỉnh. Nếu ta xem Shipping là danh từ chính (để điền rút gọn mệnh đề quan hệ) thì nghĩa không hợp.

- Shipping (n): tàu thuỷ nói chung; sự vận chuyển hàng hoá, sự giao hàng

- Shipping container (n): thùng chứa hàng hoá

**Dịch:** Công ty Sanderson sử dụng các thùng chứa hàng hoá có chất lượng tốt mà có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

105. According to the Harton Fashion Chronicle,many designers \_\_\_\_\_\_\_ green and brown fabrics for their autumn collections this year.  
(A) to use  
(B) are using  
(C) had been used  
(D) are used

**KEY B**

**Giải thích:**

- Chỗ trống cần điền động từ chính của câu 🡪 Loại A.

- Sau chỗ trống có cụm danh từ làm tân ngữ, và dịch nghĩa thì ta điền động từ ở dạng chủ động 🡪 Loại C (bị động của thì quá khứ hoàn thành) và loại D (bị động của thì hiện tại đơn).

**Dịch:** Theo Harton Fashion Chronicle, nhiều nhà thiết kế đang sử dụng các loại vải màu xanh lục và màu nâu cho bộ sưu tập mùa thu của họ trong năm nay.

106. Ms. Choi is not only a good public speaker \_\_\_\_\_\_\_ also a talented writer.  
(A) both  
(B) if  
(C) nor  
(D) but

**KEY D**

**Giải thích:** Not only … but also … : không chỉ…mà còn…

**Dịch:** Cô Choi không chỉ là một diễn giả giỏi mà còn là một nhà văn có tài.

107. The Belnito Waterfall is one of the most popular tourist \_\_\_\_\_\_\_ on the island.  
(A) attracting  
(B) attractive  
(C) attractions  
(D) attracts

**KEY C**

**Giải thích:** Ta thấy có cấu trúc “one of the + N” 🡪 N này phải là danh từ số nhiều (một trong những cái gì đó). Nhưng ta thấy sau “the” chưa có danh từ số nhiều 🡪 Chọn C.

**Dịch:** Thác nước Belnito là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng trên hòn đảo.

108. Candidates for the position of assistant manager must be \_\_\_\_\_\_\_ of assuming a  
wide range of responsibilities.  
(A) capable  
(B) enclosed  
(C) selected  
(D) ready

**KEY A**

**Giải thích:** Cấu trúc Be capable of + (doing) sth = có khả năng làm gì đó.

**Dịch:** Các ứng viên cho vị trí trợ lí quản lí phải có khả năng đảm nhiệm nhiều loại trách nhiệm công việc khác nhau.

**109.** The Mirkis Corporation \_\_\_\_\_\_\_ fifteen different magazines about health and travel to subscribers across the nation.  
(A) produces  
(B) distributes  
(C) orders  
(D) notes

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Produce (v): sản xuất, làm ra

- Distribute (v): phân phối

- Order (v): đặt hàng, gọi món

- Note (v): ghi chú

- Trong câu có cụm “across the nation” = khắp cả nước 🡪 Điền Distribute là hợp nghĩa.

**Dịch:** Tập đoàn Mirkis phân phối 15 loại tạp chí khác nhau về sức khoẻ và du lịch cho những người đăng kí tạp chí khắp cả nước.

**110.** Over the years, businesses have developed and tested various methods to measure  
employee \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) performer  
(B) performs  
(C) performed  
(D) performance

**KEY D**

**Giải thích:**

- Xét về ngữ pháp: ta thấy sau động từ “measure” (đo đạc), ta cần điền một danh từ làm tân ngữ (đo đạc cái gì đó). Ta thấy có danh từ “employee” nhưng nó là danh từ đếm được, do đó nó không thể đứng một mình mà không có từ hạn định phía trước. Vậy nó không phải là danh từ chính 🡪 Cần điền một danh từ chính.

- Xét về nghĩa: Nếu employee là danh từ chính là ta dịch “measure employee” = đo đạc nhân viên 🡪 Ko hợp nghĩa.

🡪 Điền một danh từ chính, danh từ này phải là danh từ đếm được số nhiều hoặc không đếm được 🡪 Chọn D (danh từ không đếm được).

**Dịch:** Sau nhiều năm, các doanh nghiệp đã phát triển và thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để đo năng suất lao động của nhân viên.

**111.** Unfortunately, \_\_\_\_\_\_\_ of the two venues has the capacity needed to host Tsai  
Technology’s annual banquet.  
(A) most  
(B) several  
(C) neither  
(D) some

**KEY C**

**Giải thích:**

- Cụm Neither of the two sb/sth = không ai trong số 2 người / không cái gì trong số 2 cái.

- Các từ kia có thể đi với of nhưng sau đó không có từ chỉ số lượng cụ thể như two trong câu trên. Dịch nghĩa ta cũng thấy C là phù hợp.

**Dịch:** Không may thay, cả 2 địa điểm đều không đủ sức chứa cần thiết để tổ chức tiệc thường niên của Tsai Technology.

**112.** Today, methods of fuel conservation are being discussed more \_\_\_\_\_\_\_ in industry  
publications.  
(A) frequented  
(B) frequenting  
(C) frequently  
(D) frequent

**KEY C**

**Giải thích:** Ta thấy câu đã đủ thành phần và đủ nghĩa. Động từ chính “are being discussed” còn được chia bị động 🡪 Điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Ngày nay, các phương pháp bảo quản nhiên liệu đang được thảo luận một cách thường xuyên hơn trong các ấn phẩm xuất bản nói về nhiên liệu.

**113.** The commuter train will provide convenient \_\_\_\_\_\_\_ to the central shopping district.  
(A) access  
(B) effect  
(C) advance  
(D) position

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

- Access (n, v): sự ra vào, sự lui tới (một nơi nào đó), sự truy cập, quyền sử dụng

- Effect (n): hiệu quả, kết quả, hiệu lực

- Advance (n): sự tiến lên, sự tiến bộ, sự thăng tiến

- Position (n): vị trí, chỗ, địa điểm

**Dịch:** Tàu hoả dành cho người đi làm sẽ cung cấp việc thuận tiện ra vào khu trung tâm mua sắm.

**114.** Supervisors \_\_\_\_\_\_\_ have questions about the new expense report process should  
contact the budget office for assistance.  
(A) what  
(B) whose  
(C) which  
(D) who

**KEY D**

**Giải thích:** Điền một đại từ quan hệ làm chủ ngữ của mệnh đề quan hệ vì sau chỗ trống là động từ “have”. Đại từ quan hệ thay thế cho tiền ngữ chỉ người “supervisor” 🡪 WHO.

**Dịch:** Những người giám sát mà có câu hỏi về quy trình báo cáo chi tiêu mới thì nên liên hệ văn phòng ngân quỹ để được hỗ trợ.

**115.** The Internet has made it easier for vehicle buyers to \_\_\_\_\_\_\_ for banks that offer the  
best loans.  
(A) search  
(B) purchase  
(C) find  
(D) figure

**KEY A**

**Giải thích:**

- Search for sb/sth = tìm kiếm ai, cái gì.

- Những động từ còn lại không đi với for.

**Dịch:** Internet đã giúp những người mua xe dẽ dàng tìm kiếm các ngân hàng mà cung cấp những khoản vay tốt nhất.

**116.** Delemarke’s profits are expected to rise \_\_\_\_\_\_\_ over the next ten years as the  
company begins to offer new services abroad.  
(A) closely  
(B) lately  
(C) cheaply  
(D) steadily

**KEY D**

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

- Closely (adv): gần gũi, thân thiết; chặt chẽ, sít sao; tỉ mỉ, kĩ lưỡng

- Lately (adv) ~ recently: gần đây, mới đây

- Cheaply (adv): rẻ tiền

- Steadily (adv) ~ gradually: dần dần, đều đều

🡪 Rise steadily = tăng dần đều

**Dịch:** Lợi nhuận của Delemarke được kì vọng là sẽ tăng đều trong 10 năm tới vì công ty sẽ bắt đầu cung cấp các dịch vụ mới ở nước ngoài.

**117. \_\_\_\_**\_\_\_ rigorous coursework, the certificate program also includes 100 hours of hands-on training with a mentor.  
(A) Since

(B) Along  
(C) Besides  
(D) Resulting

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Since (prep, conj): kể từ khi, vì

- Along (prep): dọc theo

- Besides (prep, adv): bên cạnh, ngoài ra

- Result in: dẫn đến kết quả

- Result from: nguyên nhân là

**Dịch:** Ngoài những khoá học nghiêm ngặt, chương trình cấp chứng chỉ còn bao gồm 100 giờ đào tạo trực tiếp với người cố vấn.

**118.** To learn more about safe ways to control garden pests using \_\_\_\_\_\_\_ household  
chemicals, visit our Web site.  
(A) preventable  
(B) ordinary  
(C) fellow  
(D) mutual

**KEY B**

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

- Preventable (a): có thể ngăn chặn, có thể ngăn ngừa

- Ordinary (a): thông thường

- Fellow (a): đồng chí, bạn hữu

- Mutual (a); qua lại lẫn nhau

🡪 Ordinary household chemical = hoá chất thường dùng trong nhà

**Dịch:** Để biết thêm về những cách an toàn để kiểm soát những sinh vật phá hoại vườn bằng cách sử dụng những hoá chất thường dùng trong nhà, hãy ghé thăm trang web của chúng tôi.

**119.** Not long \_\_\_\_\_\_\_ leaving the Nisklen company, Mr. Saito began working at a  
government agency.  
(A) around  
(B) off  
(C) over  
(D) after

**KEY D**

**Giải thích:** Not long after = không lâu sau khi

**Dịch:** Không lâu sau khi rời công ty Nisklen, ông Saito đã bắt đầu làm việc tại một cơ quan chính quyền.

**120. \_\_\_\_**\_\_\_ desks and chairs have been ordered for the four newest staff members.  
(A) Adding  
(B) Additive  
(C) Addition  
(D) Additional

**KEY D**

**Giải thích:** Động từ là “have been ordered” 🡪 Chủ ngữ là “desks and chairs” (danh từ số nhiều. Nếu ta điền A (V-ing làm chủ ngữ) thì động từ phải chia số ít để hoà hợp với

V-ing. Vậy ta chỉ có thể điền tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Thêm nhiều bàn ghế làm việc đã được đặt cho 4 nhân viên mới.

**121.** The museum has had to \_\_\_\_\_\_\_ the opening of the Tropo photography exhibit  
until further notice.  
(A) respond  
(B) detach  
(C) postpone  
(D) transmit

**KEY C**

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

- Respond (v): (+ to) phản hồi, phản ứng lại, đáp lại

- Detach (v): gỡ ra, tách ra

- Postpone (v): hoãn lại, tạm hoãn

- Transmit (v): truyền, chuyển giao

**Dịch:** Bảo tàng đã phải hoãn buổi khai trương của triểm lãm nhiếp ảnh Tropo cho đến khi có thông báo thêm.

**122.** The new Boulin sports car has several \_\_\_\_\_\_\_ that distinguish it from last year’s  
model.  
(A) feature  
(B) features  
(C) featuring  
(D) feature

**KEY B**

**Giải thích:** Several + danh từ số nhiều 🡪 Chọn B (những tính năng, những đặc điểm).

**Dịch:** Xe hơi thể thao Boulin mới có nhiều tính năng làm cho nó khác biệt so với mẫu xe năm ngoái.

**123.** Admission is free for children three years of age and \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) until  
(B) through  
(C) between  
(D) under

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa: three years of age and under = 3 tuổi và dưới / nhỏ hơn 3 tuổi.

**Dịch:** Phí vào cửa là miễn phí dành cho trẻ em 3 tuổi và dưới 3 tuổi.

**124.** Lawton Airways has announced that it will \_\_\_\_\_\_\_ increase its nonstop service from Cransen to Hopley City.  
(A) exactly  
(B) finely  
(C) importantly  
(D) substantially

**KEY D**

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

- Exactly (adv): một cách chính xác, đúng

- Finely (adv): một cách tinh tế, chính xác

- Importantly (adv): một cách quan trọng

- Substantially (adv): một cách đáng kể

🡪 Substantially increase = tăng một cách đáng kể

**Dịch:** Hãng hàng không Lawton đã thông báo rằng họ sẽ tăng đáng kể dịch vụ bay thẳng từ Cransen đến thành phố Hopley.

**125.** The use of flash photography is \_\_\_\_\_\_\_ in this building.  
(A) prohibited  
(B) to have prohibited  
(C) been prohibiting  
(D) to prohibit

**KEY A**

**Giải thích:**

- Điền một V-ed đứng sau to be để tạo thành câu bị động.

- Sau to be có thể điền to-V nhưng cấu trúc đó không hợp nghĩa trong câu này, cũng như phương án B và D nếu điền vào thì câu sẽ thành dạng chủ động 🡪 không phù hợp.

**Dịch:** Không được phép chụp ảnh có đèn flash bên trong toà nhà này.

**126.** According to Lederer Financial Consultants, a strategy to minimize borrowing is part of good debt \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) registration  
(B) management  
(C) signature  
(D) invoice

**KEY B**

**Giải thích:** Điền một danh từ hợp nghĩa làm danh từ chính.

- Registration (n): sự đăng kí, sự ghi danh

- Management (n): sự quản lý

- Signature (n): chữ kí

- Invoice (n): hoá đơn

🡪 Debt management = quản lý nợ

**Dịch:** Theo Công ty Cố vấn Tài chính Lederer, một chiến lược nhằm tối thiểu việc vay mượn là một phần của việc quản lý nợ tốt.  
**127.** For the most current timetables, please contact the transit authority \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) directly  
(B) direction  
(C) directs  
(D) directed

**KEY A**

**Giải thích:** Câu đã đầy đủ thành phần S V O và đủ nghĩa nên ta điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “contact”.

**Dịch:** Để nhận được bảng kế hoạch làm việc mới nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với chuyên gia vận chuyển.

**128.** The Silvau Division is now \_\_\_\_\_\_\_ a full line of steel products at a new modern facility just outside the city.  
(A) manufacturer  
(B) being manufactured  
(C) manufactured  
(D) manufacturing

**KEY D**

**Giải thích:**

- Sau chỗ trống có cụm danh từ làm tân ngữ 🡪 Điền động từ ở dạng chủ động.

- Trước chỗ trống có to be “is” nên điền một V-ing để tạo thành thì hiện tại tiếp diễn.

**Dịch:** Silvau Division hiện đang sản xuất một dòng đầy đủ các sản phẩm thép tại cơ sở hiện đại mới ngay bên ngoài thành phố.

**129.** The owner of Pergini Builders estimates that the construction in downtown Erlton  
will take \_\_\_\_\_\_\_ eighteen months to complete.  
(A) approximately  
(B) slowly  
(C) eagerly  
(D) spaciously

**KEY A**

**Giải thích:** Điền trạng từ bổ nghĩa cho từ chỉ số lượng “eighteen”

- Approximately (adv): xấp xỉ, gần, khoảng

- Slowly (adv): một cách chậm rãi

- Eagerly (adv): một cách háo hức, tha thiết

- Spaciously (adv): có nhiều không gian, rộng rãi

**Dịch:** Chủ sở hữu Pergini Builders ước tính rằng việc xây dựng ở trung tâm Erlton sẽ mất khoảng 18 tháng để hoàn thành.

**130.** Keyomon restaurants can be \_\_\_\_\_\_\_\_ in a wide variety of locations, from urban  
centers to coastal towns.  
(A) finding  
(B) found  
(C) having found  
(D) find

**KEY B**

**Giải thích:** Sau “Can + Be” thì ta điền một V-ed để tạo thành dạng bị động (có thể được làm gì đó).

**Dịch:** Nhà hàng Keyomon có thể được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau, từ trung tâm thành phố đến các thị trấn ven biển.

**131.** If Oyola Machines merges with the Menji Corporation, the resulting conglomerate will be \_\_\_\_\_\_\_ of the largest technology companies in the world.  
(A) much  
(B) some  
(C) those  
(D) one

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa và cụm “one of the + danh từ số nhiều” 🡪 Chọn D là phù hợp.

**Dịch:** Nếu Oyola Machines sáp nhập với Menji Corporation, công ty hợp thành sẽ là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới.

**132.** The coffee makers we compared \_\_\_\_\_\_\_ in terms of price, size, and durability.  
(A) varies  
(B) vary  
(C) variable  
(D) varying

**KEY B**

**Giải thích:**

- Ta thấy có cụm danh từ “The coffee makers” đứng đầu câu, mà ngay sau cụm danh từ lại có một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ “we” 🡪 Ta nhận thấy rằng “we” này làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ đứng sau cụm danh từ “The coffee makers”. Câu đầy đủ là: *The coffee makers (which / that) we compared \_\_\_\_\_\_\_ in terms of price, size, and durability.* Mệnh đề quan hệ

- Vậy ta thấy chỗ trống còn thiếu động từ chính của câu, hoà hợp với chủ ngữ “The coffee makers” 🡪 Điền động từ số nhiều 🡪 Chọn B.

**Dịch:** Những chiếc máy pha cà phê mà chúng tôi đã so sánh thì có nhiều loại tuỳ theo giá cả, kích thước và độ bền.

**133.** The president of Girou Electronics stated that the financial performance of the  
company was a personal responsibility of \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) his  
(B) himself  
(C) he  
(D) him

**KEY A**

**Giải thích:**

- Các bạn dịch câu này sẽ là: “…một trách nhiệm cá nhân của anh ấy”. Nó hợp nghĩa, tuy nhiên trong tiếng anh thì cụm vừa dịch ở trên phải là “his personal responsibility” chứ không dùng “ a personal responsibility of him”, vì trong tiếng Anh ta không dùng đại từ nhân xưng làm tân ngữ đứng sau giới từ mang nghĩa sở hữu. Vd: a friend of ~~me~~, work of ~~them~~…

- Giới từ “of” trong câu này dịch là “trong số”, giống như cấu trúc “Of all + N số nhiều” = trong số những…

- Phương án A thích hợp vì nó được xem là đại từ sở hữu chứ không phải từ sở hữu: his = his responsibilities.

- Lúc này ta sẽ dịch cụm: “a personal responsibility of his (responsibilities)” = Một trách nhiệm cá nhân trong số những trách nhiệm của anh ấy.

**Dịch:** Chủ tịch của Girou Electronics đã nói rằng hiệu suất tài chính của công ty là một trách nhiệm cá nhân trong số những trách nhiệm của ông ấy.

**134.** \_\_\_\_\_\_\_ he arrives at the airport in the next ten minutes, Mr. Santini is going to have to take a later flight.  
(A) Regardless  
(B) While  
(C) Unless  
(D) Rather

**KEY C**

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

- Regarless of (prep): bất kể, không kể đến

- While (conj): trong khi, dù

- Unless (conj): nếu…không

- Rather (adv): khá là, thà rằng

**Dịch:** nếu ông Santini không đến sân bay trong 10 phút nữa, thì ông ấy sẽ phải đi chuyến bay trễ hơn.

**135.** The latest line of Rookling soft drinks is performing \_\_\_\_\_\_\_ in most overseas markets.  
(A) admire  
(B) admirably  
(C) admires  
(D) admirable

**KEY B**

**Giải thích:**

- Câu đã có động từ chính “is performing” 🡪 Loại A (động từ số nhiều) và loại C (động từ số ít).

- Vị trí chỗ trống không phù hợp với tính từ nên ta cũng loại D.

🡪 Chọn B – trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Dòng nước ngọt mới nhất của Rookling đang cho thấy sự tuyệt vời ở hầu hết các thị trường nước ngoài.

**136.** Kriski Corn Cereal is made from only the \_\_\_\_\_\_\_ of ingredients and contains no  
artificial flavorings.  
(A) freshest  
(B) freshen  
(C) fresh  
(D) freshly

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa ta thấy chỗ trống cần điền dạng so sánh nhất của tính từ trong cấu trúc “the + tính từ so sánh nhất + of + N” 🡪 Chọn A.

**Dịch:** Kriski Corn Cereal được làm từ chỉ thành phần tốt nhất và không chứa các gia vị nhân tạo.

**137.** Employment figures confirm that the nation’s economy is growing at its fastest  
\_\_\_\_\_\_\_ in five years.  
(A) payment  
(B) strategy  
(C) pace  
(D) data

**KEY C**

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

- Payment (n): sự thanh toán, tiền thanh toán

- Strategy (n): chiến lược

- Pace (n): tốc độ phát triển

- Data (n): dữ liệu

**Dịch:** Số liệu việc làm khẳng định rằng nền kinh tế quốc gia đang tăng trưởng ở tốc độ nhanh nhất trong 5 năm.

**138.** Perhaps \_\_\_\_\_\_\_ their greater flexibility, smaller companies may be able to react  
more quickly to economic fluctuations than larger companies.  
(A) even if  
(B) owing to  
(C) not  
(D) as

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Even if (conj): thậm chí, ngay cả khi

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

- Not (adv): không

- As (prep, conj): như là, vì

**Dịch:** Có lẽ do sự quá linh hoạt của họ, mà những công ty nhỏ có thể phản ứng với những sự biến động kinh tế nhanh hơn so với những công ty lớn hơn.

**139.** The stated objective is to\_\_\_\_\_\_\_ a compensation plan that will attract, retain,  
and motivate employees.  
(A) participate  
(B) devise  
(C) subtract  
(D) count

**KEY B**

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

- Participate (v): (+ in) tham gia, góp mặt

- Devise (v): phát minh, nghĩ ra, bày ra, tạo ra

- Subtract v(v): trừ

- Count (v): đếm

**Dịch:** Mục tiêu đề ra là tạo ra một kế hoạch chi trả mà sẽ thu hút, giữ chân và động viên nhân viên.

**140.** Several famous pieces of sculpture are displayed in the \_\_\_\_\_\_\_ of City Hall.  
(A) surrounding  
(B) standing  
(C) vicinity  
(D) condition

**KEY C**

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

- Surrounding (a): xung quanh, bao quanh

- Standing (n): danh tiếng, chỗ đứng, vị thế

- Vicinity (n): sự lân cận, vùng lân cận

- Condition (n): điều kiện, tình trạng

**Dịch:** Nhiều phần điêu khắc nổi tiếng được trưng bày trong khu lân cận của City Hall.

**Part 6 – Text Completion**

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

For most shoppers, looking for the ideal gift can be a challenge. So why not simplify the process by choosing a Mayweather gift card? Cards are perfect for any \_\_\_\_\_\_\_, and   
 141. (A) attention  
 (B) question  
 (C) occasion  
 (D) influence  
they can be pre-loaded with the euro amount of your choice.

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Attention (n): sự chú ý, sự để ý, sự quan tâm

- Question (n): sự thắc mắc, câu hỏi

- Occasion (n): lúc, dịp

- Influence (n): ảnh hưởng, tác dụng

**Dịch:** Đối với hầu hết người mua sắm, việc tìm kiếm một món quà lý tưởng có thể là một thử thách. Vì thế tại sao lại không đơn giản hoá quá trình bằng việc lựa chọn một thẻ quà tặng Mayweather? Thẻ thì hoàn hảo cho bất kì dịp nào, và chúng có thể được nạp tiền trước với số tiền tuỳ ý bạn.

For your convenience, cards may be redeemed in person at any Mayweather store, as well as online or by telephone. They remain \_\_\_\_\_\_\_ for twelve months from the date of issue.   
 142. (A) valid  
 (B) constant  
 (C) safe  
 (D) confidential

**KEY A**

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

- Valid (a): vững chắc, có căn cứ, dựa trên sự thật; hợp lê, có giá trị sử dụng

- Constant (a): không ngớt, liên miên, không dứt; bền lòng, kiên trì, không thay đổi

- Safe (a): an toàn

- Confidential (a): bí mật, riêng tư, thầm kín

**Dịch:** Để thuận tiện cho bạn, thẻ có thể được lấy trực tiếp tại cửa hàng Mayweather, cũng như trực tuyến hoặc qua điện thoại. Chúng có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày phát.

Mayweather cards \_\_\_\_\_\_\_ as full or partial payment for any item available at our stores.  
 143. (A) use  
 (B) using  
 (C) can be used  
 (D) to use

**KEY C**

**Giải thích:**

- Câu thiếu động từ chính 🡪 Điền động từ chính 🡪 Loại B (V-ing) và D (to-V).

- Dịch nghĩa ta điền động từ dạng bị động 🡪 Chọn C

**Dịch:** Thẻ Mayweather có thể được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ cho bất kì mặt hàng nào có sẵn tại các cửa hàng của chúng tôi.

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

Proteam Employees are entitled to reimbursement for all costs incurred during business travel. Prior to travel, employees must submit to the budget office a trip itinerary for \_\_\_\_\_\_\_.  
144. (A) delay  
 (B) authorization  
 (C) maintenance  
 (D) increase

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Delay (n): sự trì hoãn, sự chậm trễ

- Authorization (n): sự uỷ quyền, sự cho phép, sự cấp quyền

- Maintenance (n): sự duy trì, sự bảo trì

- Increase (n): sự gia tăng

**Dịch:** Proteam Employees được phép hoàn tiền cho tất cả chi phí phát sinh trong suốt chuyến đi công tác. Trước khi đi, nhân viên phải nộp bản lịch trình chuyến đi cho văn phòng ngân quỹ để duyệt.

The itinerary should include dates of travel, as well as accommodation information, including hotel dates and locations. An approved itinerary is required for all travel.  
Upon \_\_\_\_\_\_\_, employees should file a report with the budget office. This should be   
 145. (A) starting  
 (B) interviewing  
 (C) contacting  
 (D) returning  
done no later than three weeks after the final day of travel.

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Lịch trình phải bao gồm ngày của chuyến đi, cũng như thông tin nơi ở, bao gồm ngày ra vào khách sạn và địa điểm khách sạn. Một lịch trình được phê duyệt là yêu cầu cho tất cả chuyến đi. Sau khi trở về, nhân viên phải nộp báo cáo cho văn phòng ngân quỹ. Việc này phải hoàn thành không trễ hơn 3 tuần sau ngày cuối cùng của chuyến đi.

Reports should detail all necessary business \_\_\_\_\_\_\_, such as transportation and lodging   
 146. (A) expenses  
 (B) expensive  
 (C) expensively  
 (D) expensed  
costs. Whenever possible, receipts should accompany the report. Please note that only approved charges will be reimbursed.

**KEY A**

**Giải thích:** Cần điền danh từ chính của cụm danh từ 🡪 Business expenses = chi tiêu khi đi công tác.

**Dịch:** Bản báo cáo phải liệt kê tất cả chi tiêu công tác cần thiết, như là chi phí di chuyển và ăn ở. Bất cứ khi nào có thể, biên lai cũng phải đi kèm báo cáo. Vui lòng chú ý rằng chỉ có những chi phí được phê duyệt thì sẽ được trả lại tiền.

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

The Aquaville Fitness Center has begun a new customer-referral program. We \_\_\_\_\_\_\_   
 **147.** (A) would have offered  
 (B)are offering  
 (C) offered  
 (D) had been offering  
our members this special program in October.

**KEY B**

**Giải thích:** Thông báo về sự việc đang diễn ra tại thời điểm thông báo 🡪 Điền động từ ở thì hiện tại tiếp diễn.

**Dịch:** Trung tâm Thể dục Aquaville đã bắt đầu một chương trình hướng dẫn khách hàng mới. Chúng tôi đang cung cấp chương trình đặc biệt này đến cho những thành viên của chúng tôi trong tháng 10.

As a special \_\_\_\_\_\_\_ , we will give current members one free month of membership  
 **148.** (A) interest  
 (B) retail  
 (C) incentive  
 (D) appearance  
when one of their friends purchases a one-year membership.

**KEY C**

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

- Interest (n): sự quan tâm

- Retail (n): bán lẻ

- Incentive (n): sự khuyến khích

- Appearance (n): diện mạo, vẻ bề ngoài

**Dịch:** Như là một sự khuyến khích đặc biệt, chúng tôi sẽ tặng các thành viên hiện tại một tháng thành viên miễn phí khi một trong những người bạn của họ đăng kí thành viên trong 1 năm.

\_\_\_\_\_\_\_ qualify for this program, you must refer a first-time Aquaville member. This   
**149.** (A) In spite of  
 (B) As soon as  
 (C) Instead of  
 (D) In order to  
offer is good until the end of the month, and all members are eligible to participate. Members may pick up customer-referral forms at the front desk.

**KEY D**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là cụm TO V 🡪 Điền cụm từ chỉ mục đích “in order to”. Những cụm còn lại là liên từ / giới từ, theo sau phải là mệnh đề / cụm danh từ.

**Dịch:** Để đủ điêu kiện tham gia chương trình, bạn phải giới thiệu thành viên mới cho Aquaville. Sự cung cấp này có giá trị cho đến cuối tháng, và tất cả thành viên đề đủ điều kiện tham gia. Các thành viên có thể lấy mẫu đơn giới thiệu khách hàng tại bàn lễ tân.

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

Do you have an idea for a new business? Let representatives from the Glanston Association of Small Businesses help you turn it into a successful \_\_\_\_\_\_\_ at their   
 **150.** (A) enterprise  
 (B) revenue  
 (C) purchase  
 (D) expertise

annual workshop on June 3.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

- Enterprise (n): doanh nghiệp.

- Revenue (n): lợi nhuận

- Purchase (n): sự mua hàng

- Expertise (n); chuyên môn.

**Dịch:** Bạn có ý tưởng khởi nghiệp? Hãy để những người đại diện đến từ Glanston Association of Small Businesses híup bạn biến ý tưởng đó thàng doanh nghiệp thành công tại hội thảo thường niên vào ngày 3 tháng 6.

There, experts in management, marketing, and finance will lead group discussions on issues related to the launching of a new business. After the discussions, workshop participants \_\_\_\_\_\_\_ with speakers one-on-one for advice about business planning.   
 **151.** (A) met (B) will meet  
 (C) meeting  
 (D) have met

**KEY B**

**Giải thích:** Câu đang kể về những sự việ trong tương lai 🡪 Điền động từ ở thì tương lai.

**Dịch:** Tại đó, các chuyên gia về quản lý, tiếp thị và tài chính sẽ dẫn dắt các nhóm thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc khởi nghiệp. Sau các buổi thảo luận, những người tham gia hội thảo sẽ gặp gỡ các diễn giả 1v1 để được khuyên về lập kế hoạch kinh doanh.

Speakers include Logan Wilshire, the owner of Wilshire’s Inn and a leading figure in the Glanston small business community.  
Past workshops have resulted in several successful local business ventures, such as Wheels Now in downtown Glanstone and Lia’s Jams, a popular online food store. \_\_\_\_\_\_\_, workshop space is expected to be limited, so visit our Web site at  
**152.** (A) Likewise  
 (B) For example  
 (C) Afterward  
 (D) As a result  
http://glanstonbusiness.org/workshop to register today!

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Likewise (adv): cũng vậy, tương tự

- For example (adv): ví dụ, chẳng hạn

- Afterward (adv): sau đó

- As a result (adv): vì thế, vì vậy, do đó

**Dịch:** Các diễn giả bao gồm Logan Wilshire, chủ sở hữu của Wilshire’s Inn và một nhân vật đứng đầu cộng đồng doanh nghiệp nhỏ ở Glanston.

Những hội thảo trước đây đã mang lại nhiều sự đầu cơ kinh doanh thành công, ví dụ như Wheels Now ở trung tâm Glanstone and Lia’s Jams, một cửa hàng thực phẩm nổi tiếng. Do đó, chỗ ngồi trong hội thảo sẽ có giới hạn, vì thế hãy ghé thăm trang web của chúng tôi để đăng kí trong hôm nay.