**ETS 2016 – TEST 01**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Author Ken Yabuki wrote a magazine article based on \_\_\_\_\_\_\_ recent visit to Iceland.  
(A) he  
**(B) his**  
(C) him  
(D) himself

**KEY B  
Giải thích:** Điền một tính từ sở hữu đứng trước cụm danh từ “recent visit” để bổ nghĩa cho cụm danh từ này.  
**Dịch:** Tác giả Ken Yabuki đã viết một bài tạp chí dựa trên chuyến đi gần đây của ông ấy đến Iceland.

**102.** To \_\_\_\_\_\_\_ the Adele’s Apparel store that is nearest to you, select your state or  
country from the pull-down menu.  
(A) afford

(B) create

**(C) locate**

(D) provide

**KEY C**

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

**Từ vựng:**  
Afford (v): đủ (tiền bạc, thời gian) để làm gì đó

Create (v): tạo ra, sáng chế ra

Locate (v): định vị, xác định vị trí, tìm ra vị trí

Provide (v): cung cấp, cung ứng

**Dịch:** Để tìm ra vị trí của cửa hàng Adele Apparel gần khu vực của bạn nhất, vui lòng chọn quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong danh sách.

**103.** The ink cartridge is designed for the SZ2000 laser printer \_\_\_\_\_\_\_ should not be  
used with any other model.  
(A) while

**(B) and**

(C) or

(D) also

**KEY B**  
**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một liên từ để nối hai thành phần vị ngữ “is designed …” và “should not be …” có chung chủ ngữ là “The ink cartridge”. 4 phương án đều là liên từ 🡪 Ta dịch nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**  
While (conj): trong khi, trong lúc; mặc dù (= although); tuy nhiên (= but)

And (conj): và

Or (conj): hoặc, hay

Also (conj): cũng, cũng thế, cũng vậy

Ink cartridge (n): hộp đựng mực trong máy in

Be designed for + Noun / Gerund phrase: được thiết kế cho cái gì/việc gì

**Dịch:** Hộp mực được thiết kế cho máy in la-ze SZ2000 và không nên được dùng với các mẫu máy in khác.

**104.** Lonan Imports will work \_\_\_\_\_\_\_ with any distributor to fulfill a customer request.  
**(A) directly**  
(B) directs  
(C) directed  
(D) directness

**KEY A**  
**Giải thích:**  
Động từ “work” trong câu này là một nội động từ, có nghĩa là “làm việc” 🡪 Ta không điền danh từ làm tân ngữ.  
Sau chỗ trống là một cụm giới từ 🡪 Ta điền một trạng từ để bổ nghĩa cho cụm giới từ này.

**Từ vựng:**

Directness (n): tính thẳng thắn, tính trực tiếp

Distributor (n): nhà phân phối

Fulfill (v): hoàn thành, làm trọn (một công việc nào đó); đáp ứng

Customer request (n): yêu cầu của khách hàng

**Dịch:** Lonan Imports sẽ làm việc một cách trực tiếp với bất kì nhà phân phối nào để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

**105.** Products made by Izmir Vitamins are designed to promote \_\_\_\_\_\_\_ and well-being.  
**(A) health**  
(B) healthy  
(C) healthful  
(D) healthfully

**KEY A**

**Giải thích:**

Chỗ trống nằm trước liên từ “and” và sau “and” là một danh từ. Vậy ta điền danh từ vào chỗ trống để phù hợp cấu trúc song song.

Ngoài ra, tra từ điển ta thấy “promote” là một ngoại động từ – động từ cần có tân ngữ (object) để hoàn thiện nghĩa. Vậy nên ta điền một danh từ để phù hợp nghĩa.

**Dịch:** Các sản phẩm được tạo ra bởi Izmir Vitamins được thiết kế để tăng cường sức khoẻ và sự hạnh phúc.

**106.** \_\_\_\_\_\_\_ graduating from Laccord University, Jing Xiong worked for Osiris Financial Service.  
(A) During  
**(B) After**

(C) Next  
(D) Above

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

During (prep): trong thời gian

After (prep, conj): sau khi

Next (a, adv, pronoun): bên cạnh; tiếp theo, kế tiếp

Above (adv, prep): ở trên, phía trên

**Dịch:** Sau khi tốt nghiệp đại học Laccord, Jing Xiong đã làm việc cho Dịch vụ Tài chính Osiris.

**107.** Gyeong Designs recently changed its marketing strategy to target hotel and restaurant \_\_\_\_\_\_\_.   
(A) to own

(B) owned  
**(C) owners**  
(D) own

**KEY C**  
**Giải thích:** Trước chỗ trống là danh từ “restaurant” – là danh từ đếm được, nó đang ở hình thức số ít nhưng trước nó lại không có từ hạn định. Vậy nó là danh từ nằm trong cụm danh từ ghép, do đó ta điền một danh từ để tạo thành danh từ ghép.

**Dịch:** Gyeong Designs gần đây đã thay đổi chiến lược tiếp thị của họ để nhắm đến các chủ nhà hàng và khách sạn.

**108.** Ulrich Electronics will provide free \_\_\_\_\_\_\_ of any entertainment system purchased by June 30.  
(A) assistance  
(B) contract

(C) market

**(D) installation**

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

**Từ vựng:**

Assistance (n) ~ help: sự trợ giúp, sự giúp đỡ, sự hỗ trợ

Contract (n): hợp đồng

Market (n): thị trường, chợ

Installation (n): sự lắp đặt, sự cài đặt

**Dịch:** Ulrich Electronics sẽ cung cấp sự lắp đặt miễn phí đối với bất kì hệ thống giải trí nào được mua trước ngày 30 tháng Sáu.

**109.** Jane Turngate was elected chairperson of the board of directors at Stellmann  
Corporation by a \_\_\_\_\_\_\_ margin.  
**(A) narrow**  
(B) narrows  
(C) narrowly  
(D) narrowness

**KEY A**

**Giải thích:** Điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ phía sau.

**Dịch:** Jane Turngate đã được bầu chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn với sự chênh lệch sít sao.

**110.** The Keenview television is \_\_\_\_\_\_\_ selling well, even though the advertising  
campaign just started.  
**(A) already**

(B) often

(C) once

(D) previously

**KEY A**  
**Giải thích:** Điền một trạng từ có nghĩa phù hợp.

**Từ vựng:**

Already (adv): đã, rồi

Often (adv): thường xuyên, thông thường

Once (adv): đã từng

Previously (adv): trước đây

**Dịch:** Ti-vi của Keenview đã bán chạy rồi, dù cho chiến dịch quảng cáo chỉ mới bắt đầu.

**111.** Today, Wichner Industries announced that it \_\_\_\_\_\_\_ opening an office in Kuala  
Lumpur to coordinate its overseas operations.  
(A) be  
**(B) will be**  
(C) is being

(D) been

**KEY B**  
**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ làm động từ chính của mệnh đề sau that 🡪 Chỉ có B là phương án đúng, điền vào ta sẽ được thì tương lai tiếp diễn “Will + be + present participle”.

**Dịch:** Hôm nay, Wichner Industries đã thông báo rằng họ sẽ mở một văn phòng tại Kuala Lumpur để phối hợp hoạt động ở nước ngoài.

**112.** This is a \_\_\_\_\_\_\_ to renew your Chamber of Business membership, which expires on August 30.  
(A) purpose

(B) conclusion

(C) question

**(D) reminder**

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

**Từ vựng:**

Purpose (n): mục đích, ý định

Conclusion (n): sự kết luận, phần kết luận; sự kết thúc, sự chấm dứt

Question (n): sự nghi vấn, câu hỏi

Reminder (n): sự nhắc nhở, lời nhắc

**Dịch:** Đây là lời nhắc về việc gia hạn tư cách thành viên của bạn ở Chamber of Business, nó sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng Tám.

**113.** Grove Canoes’ prices may \_\_\_\_\_\_\_ vary depending on changes in the cost of raw materials.  
(A) occasion  
(B) occasions  
(C) occasional

**(D) occasionally**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa trợ động từ tình thái “may” và động từ thường “vary” 🡪 Ta chỉ có thể điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Giá ca-nô Groves đôi khi có thể thay đổi tuỳ vào nhưng thay đổi trong giá nguyên vật liệu.

**114.** The Estes Museum explores the life and work of artist Mariella Estes and is located just \_\_\_\_\_\_\_ of Valparaiso, Chile.  
**(A) outside**

(B) through

(C) next

(D) beyond

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

Outside (a, adv, prep): bên ngoài, ở ngoài, phía ngoài

Through (adv, prep): suốt, từ đầu đến cuối, qua, xuyên qua

Next (a, adv, pronoun): bên cạnh; tiếp theo, kế tiếp

Beyond (adv, prep): quá, vượt xa hơn, ở bên kia

**Dịch:** Bảo tàng Estes nghiên cứu về cuộc sống và việc làm của nghệ sĩ Mariella Estes và toạ lạc ngay bên ngoài Valparaiso, Chile.

**115.** A 20 percent increase in revenue makes this the \_\_\_\_\_\_\_ year yet for the Sorvine  
Hotel Group.  
(A) more profitable

**(B) most profitable**  
(C) profiting  
(D) profitably

**KEY B**  
**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ và trước danh từ. Vậy ta điền một tính từ 🡪 Loại C và D. Trước chỗ trống là mạo từ “the” nên ta chọn dạng so sánh nhất của tính từ.

**Dịch:** Doanh thu tăng 20 phần trăm làm cho năm nay là năm có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của tập thể khách sạn Sorvine.

**116.** The information you provide on this questionnaire is strictly \_\_\_\_\_\_\_ and will not  
be shared with any other vendors.  
(A) potential

(B) concentrated

(C) dedicated  
**(D) confidential**

**KEY D  
Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Potential (a, n): tiềm năng, tiềm lực, tiềm tàng

Concentrated (a): tập trung

Dedicated (a): cống hiến, dành cho; tận tuỵ, tận tâm

Confidential (a): bí mật, riêng tư, kín đáo

**Dịch:** Thông tin mà bạn cung cấp trong bảng câu hỏi này là hoàn toàn bí mật và sẽ không được chia sẻ cho bất kì nhà cung cấp nào khác.

**117.** Remove all items from your desk in preparation for the office reorganization, but  
do not attempt to move heavy furniture by \_\_\_\_\_\_\_.  
**(A) yourself**  
(B) yours  
(C) your  
(D) you

**KEY A**  
**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau giới từ “by” nên chỉ có thể điền đại từ phản thân.

By oneself ~ alone

**Dịch:** Di chuyển tất cả đồ đạc khỏi bàn của bạn để chuẩn bị sắp xếp lại văn phòng, nhưng đừng cố gắng di chuyển đồ nặng một mình.

**118.** Dhyana Home Improvement routinely offers discounts to local nonprofit organizations that are \_\_\_\_\_\_\_ new buildings.  
(A) addressing

**(B) constructing**

(C) investing

(D) centering

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

**Từ vựng:**

Address (v): nói chuyện với ai, viết cho ai; lưu tâm, để tâm, giải quyết; ghi địa chỉ.

Construct (v): xây dựng

Invest (v): đầu tư; trao quyền, dành quyền

Center (v): đặt vào giữa

**Dịch:** Dịch vụ phát triển nhà ở Dhyana thường xuyên giảm giá cho các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương mà đang xây dựng các toà nhà mới.

**119.** By the time Ms. Okada \_\_\_\_\_\_\_ in Incheon for the sales meeting, she had already completed preliminary negotiations by telephone.  
(A) arrives  
**(B) arrived**  
(C) has arrived  
(D) will arrive

**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 trạng ngữ, vậy ta xem mệnh đề chính ở thì quá khứ hoàn thành. Vậy ta điền động từ ở thì quá khứ đơn.

**Dịch:** Trước lúc cô Okada đến Incheon để tham dự cuộc họp bán hàng, thì cô ấy đã hoàn tất cuộc đàm phán sơ bộ qua điện thoại.

**120.** \_\_\_\_\_\_\_ the terms of the contract, Mulz Janitorial Service will clean all offices in  
the Lundquist Building daily.  
(A) As long as

(B) Because   
**(C) According to**  
(D) In order that

**KEY C**  
**Giải thích:** Sau chỗ trống là một cụm danh từ. Trong 4 phương án chỉ có C là giới từ – theo sau nó là một danh từ. Còn lại đều là liên từ – theo sau là mệnh đề.

**Dịch:** Theo điều khoản của hợp đồng, Mulz Janitorial Service sẽ làm sạch tất cả văn phòng tại toà nhà Lundquist hằng ngày.

**121.** At Hemdom Beds, our goal is to design \_\_\_\_\_\_\_ furniture while maintaining comfort and function.  
(A) innovatively  
(B) innovations  
(C) innovates  
**(D) innovative**

**KEY D**  
**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Tại Hemdom Beds, mục tiêu của chúng tôi là thiết kế những đồ nội thất tiên tiến mà vẫn duy trì các chức năng và sự thoải mái.

**122.** Despite several setbacks, the restoration of the Pratt Theater will be completed  
\_\_\_\_\_\_\_ of schedule.  
(A) soon

(B) front

(C) early

**(D) ahead**

**KEY D**

**Giải thích:** cụm “ahead of”: trước (về thời gian).

**Dịch:** Dù cho có vài sự đình trệ, nhưng việc tu sửa nhà hát Pratt sẽ được hoàn thành trước kì hạn.

**123.** The visiting diplomat spoke only \_\_\_\_\_\_\_ at the international conference before  
returning to Johannesburg.  
(A) constantly  
(B) frequently   
(C) usually   
**(D) briefly**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Constantly (adv): luôn luôn, liên miên

Frequently (adv) ~ often: thường xuyên

Usually (adv): thường xuyên

Briefly (adv): ngắn gọn, vắn tắt

**Dịch:** Các nhà ngoại giao chỉ nói ngắn gọn tại cuộc hội thảo quốc tế trước khi trở lại Johannesburg.

**124.** The Moore Landmark Society has asked that city council members \_\_\_\_\_\_\_ the  
demolition of the historic library.  
**(A) reconsider**  
(B) to reconsider  
(C) reconsidering  
(D) reconsidered

**KEY A**  
**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ chính của mệnh đề sau that (that-clause)

🡪 Loại B và C vì chúng đều là các Verbals (hình thức thuộc động từ), không thể làm động từ chính trong câu.

Trước liên từ that là động từ “has asked” 🡪 That-clause theo sau động từ này phải ở thể giả định 🡪 Chọn A.

**Dịch:** Moore Landmark Society đã yêu cầu các thành viên trong hội đồng thành phố cân nhắc lại việc phá dỡ thư viện lịch sử.

**125.** As stated in the company guidelines, sales agents receive \_\_\_\_\_\_\_ for time spent  
traveling to meet with clients.  
(A) automation

(B) interruption

**(C) compensation**

(D) distribution

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Automation (U.n): sự tự động hoá

Interruption (n): sự gián đoạn, sự ngắt quãng; sự ngắt lời

Compensation (n): sự đền bù, sự bồi thường, vật đền bù, tiền bồi thường

Distribution (n): sự phân phối, sự phân bố, sự phân phát

**Dịch:** Như đã được đề cập trong hướng dẫn của công ty, các nhân viên đại lý bán hàng nhận được tiền bồi thường cho khoảng thời gian di chuyển để gặp mặt khách hàng.

**126.** The well-known legal firm of Peterson, Wong, and Lundgren, Inc., is \_\_\_\_\_\_\_ referred to as PWL.  
(A) common  
(B) commonness  
**(C) commonly**  
(D) commonality

**KEY C**  
**Giải thích:** Sau chỗ trống là một động từ ở hình thức quá khức phân từ 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ này.

**Dịch:** Công ty luật nổi tiếng của Peterson, Wong và Lundgren thường được biết đến với cái tên PWL.

**127.** Restaurant critic Pierre Dunn remarked that the food served at Druss’ Kitchen has  
never been anything \_\_\_\_\_\_\_ superb.  
(A) given  
**(B) but**  
(C) against  
(D) by

**KEY B**

**Giải thích:** Trước và sau chỗ trống là 2 từ diễn tả ý đối lập 🡪 Điền liên từ but

**Dịch:** Nhà phê bình ẩm thực Pierre Dunn nhận định rằng đồ ăn tại nhà hàng Druss không có gì ngoài quá tuyệt vời.

**128.** Based on the \_\_\_\_\_\_ number of advance ticket sales, we expect to see record attendance levels at this year’s festival in Donegal.  
(A) overwhelm  
(B) overwhelms  
**(C) overwhelming**  
(D) overwhelmingly

**KEY C**

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

**Dịch:** Dựa trên số lượng lớn vé được bán trước, chúng tôi mong đợi số lượng tham dự kỉ lục tại lễ hội năm nay tại Donegal.

**129.** Sassen Motors’ newest car features a stylish dashboard design and a \_\_\_\_\_\_\_ interior.  
(A) widespread  
(B) plenty

(C) prevalent

**(D) spacious**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

**Từ vựng:**

Widespread (a): lan rộng, rộng khắp, phổ biến

Plenty (n, adv): sự dồi dào, sự có nhiều

Prevalent (a): thường thấy, thịnh hành, đang lưu hành

Spacious (a): rộng rãi, có nhiều không gian

**Dịch:** Xe hơi mới nhất của Sassen Motor nổi bật với bảng điều khiển kiểu cách và không gian nội thất rộng rãi.

**130.** Civil engineer Lorenzo Raspallo \_\_\_\_\_\_\_ as the guest speaker at the fifth annual  
Bridge Conservation Colloquium next month.  
(A) to confirm  
(B) to be confirmed

**(C) has been confirmed**  
(D) having been confirmed

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ chính cho câu. Trong 4 phương án chỉ có C là động từ ở hình thức được chia (conjugated verb) theo chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít. CÒn 3 phương án kia đều là các hình thức thuộc động từ (Verbal), không thể làm động từ chính.

**Dịch:** Kĩ sư dân dụng Lorenzo Raspallo đã được xác nhận sẽ là khách mời phát biểu tại Hội nghị Thảo luận về cầu thường niên lần thứ 5 vào tháng tới.

**131.** Dr. Chan’s groundbreaking research on hospital services has effectively redefined  
the basic \_\_\_\_\_\_\_ of patient care.  
(A) conceptualize  
(B) conceptually  
**(C) concept**  
(D) conceptual

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ “the” + tính từ và trước giới từ 🡪 Điền danh từ.

**Dịch:** Nghiên cứu mang tính đột phá của tiến sĩ Chan về dịch vụ bệnh viện đã định nghĩa lại khái niệm cơ bản về chăm sóc bệnh nhân một cách thành công.

**132.** The environmental protection plans submitted to the council were developed by  
various organizations working \_\_\_\_\_\_\_ of each other,  
(A) closely

(B) collaboratively   
(C) primarily  
**(D) independently**

**KEY D**

**Giải thích:** Trong 4 trạng từ chỉ có D là đi với giới từ “of”

**Từ vựng:**

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

Collboratively (adv): (+ with) một cách cộng tác, hợp tác

Primarily (adv) ~ mainly: chủ yếu

Independently (adv): (+ of) một cách độc lập, không phụ thuộc

**Dịch:** Các kế hoạch bảo vệ môi trường được trình lên hội đồng đã được phát triển bởi nhiều tổ chức làm việc độc lập với nhau.

**133.** Ms Yao’s final performance marks \_\_\_\_\_\_\_ only the end of an extraordinary career, but also her twentieth anniversary with the Rebelo Dance Company.  
**(A) not**  
(B) none

(C) neither

(D) nothing

**KEY A**  
**Giải thích:** Cấu trúc Not only … but also …: không những … mà còn …

**Dịch:** Phần trình diễn cuối cùng của cô Yao không chỉ đánh dấu kết thúc của một sự nghiệp phi thường, mà còn là kỉ niệm 20 năm của cô ấy với công ty Khiêu vũ Rebelo.

**134.** Only candidates with extensive leadership experience will be considered for the \_\_\_\_\_\_\_ position to the president.

(A) responsible

**(B) advisory**

(C) elementary

(D) apparent

**KEY B**

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

**Từ vựng:**

Responsible (a): (+ for) chịu trách nhiệm, có trách nhiệm; đáng tin cậy, có uy tín

Advisory (a) ~ giving advice: cố vấn, cho ý kiến, đưa ra ý kiến

Elementary (a) ~ basic: cơ bản, sơ yếu

Apparent (a): rõ ràng, thấy rõ, rành rành, hiển nhiên

**Dịch:** Chỉ những ứng viên với kinh nghiệm lãnh đạo sâu rộng sẽ được cân nhắc cho vị trí cố vấn cho chủ tịch.

**135.** Tallis Engineering is awaiting \_\_\_\_\_\_\_ that its new water tank designs meet legal  
specifications.  
(A) verify  
(B) verifies  
(C) verified

**(D) verification**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau động từ “await” – là ngoại động từ nên ta điền một danh từ làm tân ngữ cho động từ này.

**Dịch:** Tallis Engineering đang đợi sự xác nhận rằng thiết kế bể chứa nước mới của họ đáp ứng được các đặc điểm kĩ thuật pháp lý.

**136.** Glasstown’s mayor, Edward Raston, will \_\_\_\_\_\_\_ at the opening ceremony for the new Compton Bridge on May 18.  
(A) encounter

**(B) officiate**

(C) generate

(D) experience

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

**Từ vựng:**

Encounter (T.v) ~ meet/experience: gặp bất ngờ; đương đầu, chạm trán

Officiate (I.v): cử hành, làm lễ, chủ trì (một buổi lễ)

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

Experience (T.v): trải qua, trải nghiệm, nếm mùi

**Dịch:** Thị trưởng của Glasstown, Edward Raston, sẽ cử hành buổi lễ khánh thành cầu Compton vào ngày 18 tháng Năm.

**137.** \_\_\_\_\_\_\_ interested in purchasing group tickets for a Clovett Theater production  
should contact Miriam Miller.

(A) Whoever

(B) Another

**(C) Anyone**

(D) Either

**KEY C**

**Giải thích:** Rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ.

Câu đầy đủ:

Anyone (who is) interested in purchasing group tickets for a Clovett Theater production  
should contact Miriam Miller.

Whoever cũng có nghĩa phù hợp nhưng không đúng về mặt ngữ pháp. Whoever = Any person who, sau whoever phải là một động từ được chia (conjugated verb) chứ không phải là động từ ở hình thức rút gọn. Nếu điền Whoever thì câu đúng phải là: Whoever is interested in…

Có bạn sẽ thắc mắc: “nếu interested là dạng quá khứ đơn của động từ interest thì theo phân tích như trên, điền whoever là đúng”. Thì câu trả lời là interest có hình thức động từ nhưng nó là ngoại động từ, vậy nó cần có tân ngữ (Interest sb (in sth)). Tuy nhiên trong câu trên, sau interested là giới từ in, vậy interested không phải là dạng quá khứ đơn của động từ interest, mà nó là tính từ gốc đi với giới từ in “Be interested in sb/sth/doing sth”.

**Dịch:** Bất kì ai quan tâm đến việc mua vé theo nhóm cho tác phẩm của Nhà hát Clovett thì nên liên hệ Miriam Miller.

**138.** The unseasonably cold weather has \_\_\_\_\_\_\_ affected the availability of some fruits and vegetables in local supermarkets.  
(A) adversely

(B) faithfully

(C) consciously  
(D) accurately

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Adverserly (adv): bất lợi, xấu

Faithfully (adv): một cách chân thành, đáng tin cậy; một cách chính xác

Consciously (adv): một cách tỉnh táo, có ý thức

Accurately (adv): Một cách chính xác

**Dịch:** Thời tiết lạnh trái mùa đã ảnh hưởng xấu đến sự sẵn có của một số loại trái cây và rau quả trên thị trường.

**139.** Rigon Communications, a leading telephone service provider, is \_\_\_\_\_\_\_ the most  
notable businesses featured in this month’s edition of Best Enterprises.  
(A) especially  
(B) primarily

**(C) among**

(D) considered

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Especially (adv) ~ particularly: cụ thể là, đặc biệt là, nhất là

Primarily (adv) ~ mainly: chủ yếu

Among (prep): trong số, giữa những

Considered (a): được xem như, được xem là

**Dịch:** Rigon Communications, một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hàng đầu, nằm trong số những doanh nghiệp đáng chú ý nhất được đăng trên ấn bản tháng này của Best Enterprises.

**140.** Great \_\_\_\_\_\_\_ in tourism levels have had a significant impact on the success of  
Darling Beach’s small businesses.  
**(A) fluctuations**  
(B) perceptions

(C) narrations

(D) obligations

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

**Từ vựng:**

Fluctuation (n): sự dao động, sự biến động, sự thay đổi lên xuống

Perception (n): sự nhận thức; tri giác

Narration (n): sự kể chuyện, sự tường thuật

Obligation (n): nghĩa vụ, bổn phận; sự bắt buộc

**Dịch:** Sự biến động lớn trong lượng khách du lịch đã có tác động đáng kể đến sự thành công của các doanh nghiệp nhỏ của Darling Beach.

**Part 6 – Text Completion**

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

Cesar Jimenez  
11 Greenway Court, Apt. 4G  
Franklin, WI 53133

Dear Mr. Jimenez,  
Your supervisor and \_\_\_\_\_\_\_ have reviewed your request to extend your hours from 20  
 **141.** (A) mine  
 (B) theirs  
 (C) they  
 **(D) I**

hours to 40 hours per week.

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước động từ nên ta điền một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ 🡪 Loại A và B vì chúng đề là đại từ sở hữu. Còn C và D thì ta thấy “they” không thay thế cho ai được nên ta cũng loại. Đại từ “I” ở đây ám chỉ người viết thư.

**Dịch:** Người giám sát của anh và tôi đã xem qua yêu cầu của anh muốn tăng thời gian làm việc từ 20 giờ lên 40 giờ / tuần.

Based on the high quality of your performance and the needs of your department, we  
have agreed to the time increase, effective January 2. The enclosed benefits booklet details the compensation that will be available to you as a full-time employee. Be sure to  
read this information \_\_\_\_\_\_\_ and submit the necessary paperwork before January 2.  
 **142.** (A) easily

**(B) carefully**  
 (C) suitably  
 (D) usually

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

Easily (adv): một cách dễ dàng; chắc chắn, rõ ràng; có thể

Carefully (adv): một cách cẩn thận, chu đáo

Suitably (adv): một cách phù hợp

Usually (adv): thường xuyên

**Dịch:** Dựa trên năng suất làm việc chất lượng cao của anh và nhu cầu của bộ phận của anh, chúng tôi đã đồng ý tăng thêm thời gian, có hiệu lực từ ngày 2 tháng Một. Cuốn sách nói về lợi ích được gửi kèm sẽ nêu chi tiết khoản tiền trợ cấp mà sẽ áp dụng cho anh khi là nhân viên toàn thời gian. Hãy đọc thông tin một cách cẩn thận và nộp các giấy tờ cần thiết trước ngày 2 tháng Một.

In the meantime, please meet with your supervisor to discuss how this change \_\_\_\_\_\_\_  
 **143.** **(A) will impact**  
 (B) has impacted  
 (C) is impacting  
 (D) to impact

your job responsibilities.

Should you have any questions regarding your benefits or hours, I am available by phone  
(414-555¬0186) or e-mail ([d\_richards@haroldsonelectric.com](mailto:d_richards@haroldsonelectric.com)).

Sincerely,

Deborah Richards  
Director, Human Resources

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ chính (conjugated verb) trong mệnh đề danh ngữ bắt đầu bằng “how” 🡪 Loại D vì to-infinitive là 1 dạng verbal, không thể làm động từ chính. Còn lại 3 phương án thì ta dịch nghĩa và kết hợp nội dung phía trước, ta thấy sự thay đổi – cụ thể là sự tăng giờ làm đã được đề cập phía trên – vẫn chưa xảy ra 🡪 Dùng thì tương lai.

**Dịch:** Trong lúc đó, vui lòng gặp người giám sát của anh để thảo luận về việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm công việc của anh như thế nào.

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

Get More with Klein!

Klein Mobile gives you \_\_\_\_\_\_\_! Customers can choose that perfect plan from the wide

**144.** (A) change

(B) discounts

(C) quantity

**(D) options**

variety that we offer.

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa kết hợp với câu sau, ta thấy “Customers can choose” 🡪 Điền options.

**Dịch:** Klein Mobile đem đến cho bạn nhiều sự lựa chọn! Khách hàng có thể lựa chọn một phương án hoàn hảo từ rất nhiều phương án mà chúng tôi cung cấp.

Basic calling plans allow customers to choose between unlimited minutes or 200, 400, or  
650 minutes per month. These plans include text message service but not Internet service.  
Premier calling plans, \_\_\_\_\_\_\_, allow customers to use their phones to access e-mail,  
 **145.** (A) provided that  
 **(B) on the other hand**   
 (C) therefore  
 (D) similarly

social networking sites, and more.

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

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

On the other hand (adv): mặt khác

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

Similarly (adv): cũng như thế, cũng như vậy, tương tự

**Dịch:** Những phương án gọi điện cơ bản cho phép khách hàng lựa chọn giữa những số phút gọi không giới hạn hoặc 200, 400 hoặc 650 phút / tháng. Những phương án này bào gồm dịch vụ nhắn tin nhưng không gồm dịch vụ mạng. Mặt khác, phương án gọi điện mới cho phép khách hàng dùng điện thoại của mình để truy cập e-mail.

Though premier plans cost slightly more, they provide enhanced \_\_\_\_\_\_\_ features.  
 **146.** (A) interacts  
 (B) to interact  
 (C) interacted  
 **(D) interactive**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ 🡪 Điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Tuy các phương án mới có tốn kém hơn chút, nhưng chúng cung cấp các tính năng tương tác được tăng cường.

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

**Ramsey Wipers  
Corporate and Residential Window Cleaning**

July 9  
Dear Mr. Tang,  
At Ramsey Wipers, we work hard to provide our customers with superior cleaning

services at reasonable rates. \_\_\_\_\_\_\_, because of advances in our window cleaning   
 **147.** **(A) Fortunately**  
 (B) Globally  
 (C) Temporarily  
 (D) Potentially

technology, we are now able to lower our rates while still providing the same quality  
service.

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Fortunately (adv): may mắn thay

Globally (adv): toàn cầu

Temporarily (adv): một cách tạm thời

Potentially (adv): một cách tiềm năng, có khả năng

**Dịch:** Tại Ramsey Wipers, chúng tôi làm việc chăm chỉ để cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ vệ sinh cao cấp. May mắn thay, do những tiến bộ trong công nghệ vệ sinh cửa kính, giờ đây chúng tôi đã có thể hạ giá thành mà vẫn cung cấp dịch vụ có cùng chất lượng.

You will see a 5 percent \_\_\_\_\_\_\_ in your bill from now on, beginning August 1.  
 **148.** (A) tax

(B) supplement

**(C) reduction**

(D) loss

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa và kết hợp nội dung ở trên, ta thấy có “lower our rates” = hạ giá thành 🡪 Chọn “reduction” = sự giảm bớt, sự rút gọn.

**Từ vựng:**

Tax (n): thuế

Supplement (n): phần phụ, phần bổ sung

Reduction (n): sự giảm bớt, sự rút gọn.

Loss (n): sự mất, sự thua lỗ, sự thất bại

**Dịch:** Từ giờ trở đi, bạn sẽ thấy giảm giả 5 phần trăm trên hoá đơn, bắt đầu từ ngày 1 tháng Tám.

Thank you for supporting your neighborhood cleaners. We look forward to \_\_\_\_\_\_\_ our  
 **149.** (A) continue  
 (B) continued  
 **(C) continuing**  
 (D) have continued

outstanding relations with your company.

Sincerely,  
Janet Green  
Office Manager, Ramsey Wipers

**KEY C**

**Giải thích:** Look forward to + Danh từ / danh động từ (Gerund): mong chờ, mong đợi điều gì

**Dịch:** Cảm ơn vì đã ủng hộ những người làm vệ sinh khu phố. Chúng tôi hi vọng tiếp tục giữ được mối quan hệ tốt đẹp với công ty bạn.

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

**Azmah, Inc., Hits a Record**

1 May – Azmah, Inc., one of Malaysia’s leading electronics manufacturers, announced  
yesterday that it achieved record sales in the last quarter. Azmah’s revenue jumped 18  
percent to RM 144 million, with the increase largely \_\_\_\_\_\_\_ by television sales.  
 **150.** (A) driving  
 **(B) driven**  
 (C) drives  
 (D) is driving

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trong một cụm danh từ làm tân ngữ cho giới từ “with” nên ta không thể điền hình thức động từ được chia (conjugated verb) 🡪 Loại C và D.

Sau chỗ trống có “By + O”, kết hợp với dịch nghĩa, ta điền động từ ở dạng bị động.

Trong đoạn này sử dụng hình thức rút gọn mệnh đề quan hệ bị động.

Cụm đầy đủ: …with the increase (which/that is) largely driven by television sales.

**Dịch:** Ngày 1 tháng Năm – Tập đoàn Azmah, một trong những nhà sản xuất điện tử hàng đầu của Mã Lai, hôm qua đã thông báo rằng họ đã đạt được doanh số kỉ lục trong quý cuối. Doanh thu của Azmah đã tăng 18 phần trăm lên 144 triệu RM, sự tăng này chủ yếu là do doanh thu truyền hình.

Sales of flat-screen models alone rose nearly 30 percent over sales figures from the previous quarter. \_\_\_\_\_\_\_, production costs also reached record highs.   
 **151.** (A) In other words  
 (B) Consequently  
 (C) For example  
 **(D) However**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

In other words: nói cách khác

Consequently (adv) ~ as a result: kết quả là, dó đó, vì vậy

For example (adv): ví dụ là

However (adv): tuy nhiên, tuy vậy; dù thế nào, dù làm gì

**Dịch:** Chỉ riêng doanh số bán ra của các mẫu màn hình phẳng đã tăng gần 30 phần trăm so với doanh số quý trước. Tuy nhiên, chi phí sản xuất cũng đã đạt mức cao kỉ lục.

Azmah reports its profit margins have been reduced by 20 percent because of the rising prices of computer chips and other electronic \_\_\_\_\_\_\_.

**152.** (A) compositions

(B) combinations

**(C) components**

(D) compartments

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

**Từ vựng:**

Composition (U.n): sự hợp thành, sự cấu thành; những phần hợp thành, cấu tạo

Combination (n): sự kết hợp, sự phối hợp

Component (n): thành phần, bộ phận

Compartment (n): gian, ngăn

**Dịch:** Azmah báo cáo rằng mức chênh lệch lợi nhuân của họ đã giảm 20 phần trăm do sự tăng giá của các con chip máy tính và các linh kiện điện tử khác.