**ETS 2016 – TEST 07**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** In recognition of Elaine Tang’s exceptional service to \_\_\_\_\_\_\_ company, the human resources director will honor her at tonight’s employee awards ceremony.  
(A) ours  
**(B) our**  
(C) us  
(D) we

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau giới từ và trước danh từ nên ta điền tính từ sở hữu.

**Dịch:** Để công nhận công việc nổi bật của Elaine Tang dành cho công ty chúng ta, trưởng bộ phận nhân sự sẽ vinh danh cô ấy tại lễ trao giải nhân viên tối nay.

**102.** Randy Waters will be doing a product demonstration \_\_\_\_\_\_\_ the electronics

convention in Atlanta.  
(A) out  
**(B) at**   
(C) into   
(D) across

**KEY B**

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

**Dịch:** Randy Waters sẽ có một phần trình bày về sản phẩm tại hội nghị điện tử ở Atlanta.

**103.** The clothing shop is \_\_\_\_\_\_\_ because it sells quality uniforms at competitive prices.  
**(A) successful**  
(B) success

(C) succeed  
(D) successfully

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau “be” nên ta điền một tính từ làm bổ ngữ cho chủ ngữ (Subject complement).

**Dịch:** Cửa hàng quần áo thì thành công bởi vì họ bán đồng phục chất lượng với mức giá cạnh tranh.

**104.** Tomorrow we will meet with a \_\_\_\_\_\_\_ of consultants who specialize in staff  
training and team building.  
**(A) group**  
(B) supply  
(C) measure  
(D) fraction

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Ngày mai chúng tôi sẽ gặp một nhóm cố vấn chuyên về đào tạo nhân viên và xây dựng đội nhóm.

**105.** Before using your savings \_\_\_\_\_\_\_ borrowing money to start a business, you should carefully evaluate the financial risks involved.  
(A) either  
(B) so that  
**(C) or**  
(D) nor

**KEY C**

**Giải thích:** Điền liên từ có nghĩ phù hợp nối 2 thành phần trước và sau chỗ trống.

**Dịch:** Trước khi sử dụng tiền tiết kiệm hay mượn tiền để bắt đầu kinh doanh, thì bạn nên cẩn thận tính trước những rủi ro tài chính có liên quan

**106.** Liza Baley recently \_\_\_\_\_\_\_ positive reviews for her performance in Mike Keric’s  
new drama, Nightfall.  
(A) receives  
(B) was receiving  
(C) is received  
**(D) received**

**KEY D**

**Giải thích:** Ta thấy có trạng từ “recently” 🡪 Thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.

**Dịch:** Gần đây Liza Baley đã nhận được những nhận xét tích cực về màn trình diễn của cô ấy trong vở kịch mới của Mike Keric, tên là Nightfall.

**107.** The success of a product depends on \_\_\_\_\_\_\_ factors.  
(A) organized   
(B) useful   
(C) assembled   
**(D) various**

**KEY D**

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

**Từ vựng:**

Organized (a): được sắp xếp, được tổ chức; có kế hoạch, có sắp xếp; có trật tự, ngăn nắp

Useful (a): hữu ích, có ích

Assemble (a): được lắp ráp

Various (a): nhiều thứ khác nhau, đa dạng, nhiều loại

**Dịch:** Sự thành công của sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

**108.** Costs for building materials, such as cement, steel, and wood, rose \_\_\_\_\_\_\_ last  
quarter, lowering the profits of most construction companies.  
(A) sharp  
(B) sharpness  
**(C) sharply**  
(D) sharpen

**KEY C**

**Giải thích:** Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ “rose”. Vì “rose” là nội động từ nên nó không cần tân ngữ.

**Dịch:** Chi phí cho các vật liệu xây dựng, chẳng hạn như xi măng, thép, và gỗ, đã tăng đột ngột vào quý trước, làm giảm lợi nhuận của hầu hết các công ty xây dựng.  
  
**109.** Our overseas branch office is \_\_\_\_\_\_\_ to open in Taipei next month.  
**(A) scheduled**  
(B) advanced  
(C) informed  
(D) maintained

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Schedule (v): lên lịch, sắp xếp lịch, lên kế hoạch, dự định

Advance (v): tiến lên, đi lên, tiến về phía trước; đề xuất, đưa ra ý tưởng; trả tiền trước

Inform (v): báo tin, cho biết, nói cho ai biết

Maintain (v): duy trì, bảo rì, bảo dưỡng

**Dịch:** Văn phòng chi nhánh nước ngoài của chúng tôi được lên lịch khai trương tại Đài Bắc vào tháng tới.

**110.** International experience is the main \_\_\_\_\_\_\_ that separates Mr. Sloan from the other candidates for the position.  
(A) qualified  
**(B) qualification**  
(C) qualify  
(D) qualifying

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ + tính từ nên ta điền danh từ.

**Dịch:** Kinh nghiệm quốc tế là năng lực chính làm cho anh Sloan khác biệt so với những ứng viên khác cho vị trí này.

**111.** Our marketing strategy will be \_\_\_\_\_\_\_ influenced by the feedback we receive from  
the customer satisfaction survey.  
(A) legibly   
(B) blankly  
(C) loudly  
**(D) strongly**

**KEY D**

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

**Từ vựng:**

Legibly (adv): rõ ràng, dễ đọc

Blankly (adv): hoàn toàn, tuyệt đối; không hứng thú, không cảm xúc, ngây ra, thất thần

Loudly (adv): ồn ào, ầm ĩ, inh ỏi

Strongly (adv): mạnh mẽ, bển bỉ, kiên cường, bất khuất

**Dịch:** Những phản hồi từ cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng sẽ có ảnh hưởng mạnh đến chiến lược tiếp thị của chúng tôi.

**112.** The hotel’s quiet mountain setting provides a \_\_\_\_\_\_\_ change for visitors who live in a crowded city.  
**(A) refreshing**  
(B) refreshment  
(C) refreshed  
(D) refresh.

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ “change” nên ta điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ này. Dịch nghĩa ta thấy tính từ này chỉ bản chất của “change – sự thay đổi”, không phải do tác động bên ngoài nên ta điền tính từ có dạng một present participle.

**Dịch:** Sự bài trí khách sạn theo phong cách núi non yên tĩnh tạo ra sự thay đổi mới mẻ cho khách tham quan, những người sống trong đô thị đông đúc.

**113.** The building manager has informed us that the west entrance elevators will be out  
of \_\_\_\_\_\_\_ for the remainder of the week.  
(A) work  
(B) aid   
**(C) service**  
(D) help

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Người quản lý toà nhà đã thông báo cho chúng tôi là thang máy ở lối vào phía Tây sẽ không hoạt động cho đến hết tuần.

**114.** New employees \_\_\_\_\_\_\_ wish to receive benefits should complete the necessary  
forms before the 10:00 A.M. orientation session.  
(A) whose  
(B) whom  
**(C) who**  
(D) which

**KEY C**

**Giải thích:** Điền đại từ quan hệ thay thế cho tiền ngữ chỉ người “employees”. Phần từ chỗ trống đến “benefits” là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “employees”, mệnh đề này thiếu chủ ngữ vì sau chỗ trống là động từ “wish” nên ta điền đại từ quan hệ “who”.

**Dịch:** Những nhân viên mới mà mong muốn nhận thêm trợ cấp thì nên hoàn thành những mẫu đơn cần thiết trước buổi hướng dẫn vào 10 giờ sáng.

**115.** Ms. Brown is best suited for the posting because she speaks \_\_\_\_\_\_\_ Mandarin and  
has lived in Beijing.  
(A) experienced   
**(B) fluent**  
(C) running  
(D) prolonged

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Experienced (a): có kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, từng trải, lão luyện

Fluent (a): trôi chảy, lưu loát

Running (a): đang chạy, đang vận hàng, đang trong tiến trình

Prolonged (a): kéo dài, nối dài, tiếp tục trong một khoảng thời gian

**Dịch:** Cô Brown là người phù hợp nhất cho vị trí công việc vì cô ấy nói trôi chảy tiêng phổ thông Trung Quốc và cô đã sống ở Bắc Kinh.

**116.** Thank you for taking the time to meet with me, and I look forward to \_\_\_\_\_\_\_ from you soon.  
(A) hear  
(B) hears  
(C) heard  
**(D) hearing**

**KEY D**

**Giải thích:** Cấu trúc Look forward to (doing) sth: mong đợi, mong muốn, hi vọng làm gì

**Dịch:** Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian gặp tôi, và tôi hi vọng nghe tin từ bạn sớm.

**117.** The afternoon flight from Tokyo has been canceled \_\_\_\_\_\_\_ a mechanical problem.  
(A) as much as   
**(B) due to**   
(C) because  
(D) in case

**KEY B**

**Giải thích:**

Dịch nghĩa ta loại được phương án A vì không có sự so sánh trong câu này.

Ta cũng loại D vì “in case” là một liên từ (conjunction), sau nó là một mệnh đề nhưng sau chỗ trống trong câu trên là một cụm danh từ.

Còn B và C cùng nghĩa nhưng vì sau chỗ trống trong câu trên là một cụm danh từ nên ta chọn due to vì nó là giới từ. Còn Because là liên từ.

**Dịch:** Chuyến bay buổi chiều từ Tokyo đã bị huỷ do sự cố kĩ thuật.

**118.** Following Ms. Agio’s appointment to the board of directors, the firm’s investment  
strategy was \_\_\_\_\_\_\_ reevaluated.  
**(A) thoroughly**  
(B) thorough  
(C) thoroughness  
(D) more thorough

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau “be” và trước động từ ở hình thức quá khứ phân từ nên ta điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ này.

**Dịch:** Sau khi bổ nhiệm cô Agio vào hội đồng quản trị, chiến lược đầu tư của công ty đã được đánh giá lại một cách kĩ lưỡng.

**119.** Every summer, Brighton store owners create unique window displays \_\_\_\_\_\_\_ an  
effort to attract more tourists.  
(A) of  
(B) by  
**(C) in**  
(D) from

**KEY C**

**Giải thích:** Cụm In an effort + to-infinitive: trong một nỗ lực làm gì, nhằm nỗ lực làm gì

**Dịch:** Cứ mỗi hè, các chủ cửa hàng ở Brighton sáng tạo ra cách trưng bày tủ kính độc đáo nhằm nỗ lực thu hút khách du lịch.

**120.** Improvements in the manufacturing process resulted in greater \_\_\_\_\_\_\_ in the production of wood furniture.  
**(A) consistency**  
(B) consisting  
(C) consistently  
(D) consistent

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau giới từ + tính từ nên ta điền danh từ.

**Dịch:** Những cải tiến trong quy trình sản xuất đã dẫn đến tính nhất quán hơn trong việc sản xuất đồ nội thất bằng gỗ.

**121.** After the president’s welcoming remarks, sales manager Tonya Nero will lead  
a \_\_\_\_\_\_\_ on product promotion strategies.  
(A) situation  
**(B) discussion**  
(C) selection   
(D) delivery

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Situation (n): tình huống, tình thế, hoàn cảnh; vị trí, địa thế, nợi toạ lạc

Discussion (n): cuộc thảo luận, cuộc tranh luận; sự thảo luận, sự tranh luận

Selection (n): sự lựa chọn, sự chọn lọc, sự tuyển chọn

Delivery (n): sự giao hàng, sự phân phối hàng hoá

**Dịch:** Sau bài phát biểu chào mừng của chủ tịch, quản lý bán hàng Tonya Nero sẽ chủ trì một cuộc thảo luận về các chiến lược quảng bá sản phẩm.

**122.** In order to keep prices \_\_\_\_\_\_\_, Kim’s Bakery will begin making its breads and  
cakes on the premises.  
**(A) reasonable**  
(B) reasonably  
(C) reasoning  
(D) reason

**KEY A**

**Giải thích:** Cấu trúc Keep + O + Adj (Object complement): giữ cho cái gì như thế nào

Trước chỗ trống đã có Keep + O (prices) nên ta điền tính từ.

**Dịch:** Để giữ cho giá cả hợp lý, tiệm bánh của Kim sẽ bắt đầu làm bánh mì và bánh kem của họ ngay tại lò bánh.

**123.** After all resumes have been reviewed, selected candidates will be \_\_\_\_\_\_\_ for  
interviews.  
(A) signaled  
(B) stated  
**(C) invited**  
(D) produced

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Signal (v): ra hiệu, báo hiệu

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

Invite (v): mời

Produce (v): sản xuất, chế tạo

**Dịch:** Sau khi tất cả lý lịch được duyệt qua, thì những ứng viên được chọn sẽ được mời phỏng vấn.

**124.** Our contact information is printed on the back cover of the manual so that you may \_\_\_\_\_\_\_ refer to it.  
(A) ease  
(B) easy  
(C) easiest  
**(D) easily**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau trợ động từ tình thái và trước động từ thường nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Thông tin liên hệ của chúng tôi được in ở mặt sau của cuốn cẩm nang để bạn có thể dễ dàng thảm khảo.

**125.** Mr. Martin has decided to \_\_\_\_\_\_\_ the planning meeting because of a scheduling  
conflict.  
(A) evaluate  
**(B) postpone**  
(C) refer  
(D) identify

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Evaluate (v): ước lượng, đánh giá, định giá

Postpone (v): hoãn, hoãn lại

Refer (v): tham khảo; ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến;

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

**Dịch:** Ông Martin đã quyết định hoãn cuộc họp dự kiến do trùng lịch.

**126.** A conservative investment strategy seems \_\_\_\_\_\_\_ in light of the company’s current financial situation.  
(A) recognized  
**(B) appropriate**  
(C) alternative  
(D) collective

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Recognized (a): được công nhận, được thừa nhận, được chấp nhận

Appropriate (a): thích hợp, phù hợp, thích đáng, thoả đáng

Alternative (a, n): để thay thế, để thay cho nhau; cái để lựa chọn, cái để thay thế

Collective (a): chung, tập thể

**Dịch:** Một chiến lược đầu tư thận trọng có vẻ là phù hợp do tình hình tài chính hiện tại của công ty.

**127.** The company handbook \_\_\_\_\_\_\_ the topics of compensation, bonuses, and overtime.  
(A) has been covered  
(B) covering  
(C) is covered  
**(D) covers**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một động từ chính (conjugated verb) cho câu vì câu thiếu động từ chính 🡪 Loại B (là một dạng Verbal nên không thể làm động từ chính). Dịch nghĩa ta thấy cần điền động từ ở thể chủ động. Ngoài ra có thể giải thích là “cover” là động từ có 1 tân ngữ, và phía sau chỗ trống có cụm danh từ “the topics of…” làm tân ngữ cho động từ “cover” nên ta điền động từ này ở thể chủ động.

**Dịch:** Cuốn sổ tay của công ty bao gồm những chủ đề về việc đền bù, thưởng thêm, và làm việc ngoài giờ.

**128.** The goal of our publication is to provide \_\_\_\_\_\_\_ to students who want to study  
overseas.  
(A) effort   
(B) engagement  
**(C) assistance**  
(D) attraction

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Effort (n): nỗ lực, cố gắng

Engagement (n): sự hứa hẹn, sự cam kết; sự liên quan, sự dinh líu; sự đính hôn

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

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

**Dịch:** Mục tiêu của sự công bố của chúng tôi là để cung cấp sự hỗ trợ cho sinh viên có mong muốn du học nước ngoài.

**129.** \_\_\_\_\_\_\_ budget constraints, all full-time employees will receive a 3 percent salary increase.  
**(A) Despite**  
(B) When  
(C) Even if  
(D) Besides

**KEY A**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là một cụm danh từ nên ta điền một giới từ 🡪 Loại B và C vì đều là liên từ (theo sau liên từ là một mệnh đề). Còn lại ta dịch nghĩa để chọn.

**Dịch:** Mặc dù ngân sách hạn chế, nhưng tất cả nhân viên làm việc toàn thời gian sẽ được nhận mức tăng lương 3 phần trăm.

**130.** During the hotel renovation, special \_\_\_\_\_\_\_ was given to the lighting fixtures and decorations.  
(A) introduction   
(B) attempt  
(C) conference   
**(D) attention**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Introduction (n): sự giới thiệu, lời giới thiệu; phần mở đầu

Attempt (n): sự nỗ lực, cố gắng

Conference (n): hội thảo; sự bàn bạc, sự hội ý

Attention (n): sự chú ý, sự để ý, sự để mắt đến; sự quan tâm, sự chăm sóc

**Dịch:** Trong quá trình nâng cấp khách sạn, những thiết bị chiếu sáng và đồ trang trí được chú ý đặc biệt.

**131.** The inventory should be completed by the end of the week if everything goes \_\_\_\_\_\_\_ plan.  
(A) in addition to   
(B) agreeing with   
(C) relating to   
**(D) according to**

**KEY D**

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

**Từ vựng:**

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

Agreeing with: đồng ý với, tán thành với

Relating to: liên quan đến

According to (prep): theo như

**Dịch:** Việc kiểm kê hàng hoá nên được hoàn thành trước cuối tuần nếu mọi thư theo đúng kế hoạch.

**132.** Commuters can help reduce pollution by occasionally leaving \_\_\_\_\_\_\_ cars at  
home and using public transportation.  
(A) them  
**(B) their**  
(C) theirs  
(D) they

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ nên ta điền tính từ sở hữu.

**Dịch:** Người đi làm có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm bằng cách thỉnh thoảng để xe của họ ở nhà và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

**133.** Following her \_\_\_\_\_\_\_ to sales director, Ms. Lin assumed responsibility for the  
firm’s marketing activities.  
(A) development  
(B) delivery  
**(C) promotion**  
(D) acceptance

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Development (n): sự phát triển, sự mở rộng

Delivery (n): sự giao hàng, sự phân phối hàng hoá

Promotion (n): sự thăng tiến, sự thăng chức, sự đề bạt; sự khuyến khích mua hàng, sự chào mời mua hàng

Acceptance (n): sự chấp nhận, sự thừa nhận, sự công nhận

**Dịch:** Sau khi được thăng chức lên làm giám đốc bán hàng, cô Lin đã tiếp nhận trách nhiệm cho các hoạt động tiếp thị của công ty.

**134.** Local manufacturers have been \_\_\_\_\_\_\_ to hire additional employees until productivity improves.  
(A) hesitate  
(B) hesitation  
(C) hesitated  
**(D) hesitant**

**KEY D**

**Giải thích:** Cấu trúc Be hesitant + to-infinitive: do dự, đắn đo, lưỡng lự làm gì.

Không điền động từ ở hình thức quá khứ phân từ “hesitated” vì động từ “hesitate” làm ột nội động từ nên nó không được chia hình thức bị động.

**Dịch:** Các nhà sản xuất tại địa phương đã do dự trong việc thuê thêm nhân công cho đến khi năng suất được cải thiện.

**135.** The company \_\_\_\_\_\_\_ computer training to ensure that employees have the latest  
computer knowledge and skills.  
**(A) provides**  
(B) regrets  
(C) convinces   
(D) proceeds

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Công ty dung cấp sự đào tạo về máy tính để đảm bảo rằng nhân viên có được những kì năng và kiến thức mới nhất về máy tính.

**136.** Recent data indicate that the \_\_\_\_\_\_\_ of water in Orlova Valley has dropped over  
the last two years.  
(A) consume  
(B) consumer  
**(C) consumption**  
(D) consumed

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ và trước giới từ nên ta điền danh từ 🡪 Loại A và D (động từ). Còn B và C thì ta dịch nghĩa để chọn.

**Dịch:** Dữ liệu gần đây cho thấy sự tiêu thụ nước ở Orlova Valley đã giảm trong 2 năm qua.

**137.** If fuel costs rise \_\_\_\_\_\_\_, the terms of our contract may have to be renegotiated.  
(A) mainly   
(B) sincerely   
(C) freshly   
**(D) significantly**

**KEY D**

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

**Từ vựng:**

Mainly (adv): chính, chủ yếu, phần lớn

Sincerely (adv): một cách chân thành

Freshly (adv): mới mẻ, mới làm, mới thực hiện

Significantly (adv): đáng kể, to lớn; có tầm quan trọng

**Dịch:** Nếu giá nhiên liệu tăng đáng kể, thì các điều khoản trong hợp đồng của chúng ta có lẽ nên được thoả thuận lại.

**138.** It is imperative that computer passwords \_\_\_\_\_\_\_ kept confidential.  
(A) were  
**(B) be**  
(C) being  
(D) had been

**KEY B**

**Giải thích:** Câu giả định với tính từ “imperative”, động từ chính trong mệnh đề sau that (that-clause) ở thể nguyên mẫu (bare infinitive).

**Dịch:** Việc giữ bí mật mật khẩu máy tính là điều cực kì quan trọng.

**139.** Sitting through long presentations can make the audience \_\_\_\_\_\_\_, so speakers  
should limit their talks to 30 minutes.  
(A) remarkable   
**(B) restless**  
(C) concise   
(D) excessive

**KEY B**

**Giải thích:** Ta thấy trước chỗ trống có cấu trúc Make + O, và chỗ trống cần điền một tính từ (4 phương án đều là tính từ) nên đây là cấu trúc Make + O + Adj (Object complement). Vậy tính từ cần điền là bổ ngữ cho tân ngữ “audience”.

**Từ vựng:**

Remarkable (a): đáng chú ý; rõ rệt; nổi trội, xuất sắc, đặc biệt

Restless (a): bồn chồn, lo lắng, áy náy, nôn nao, thao thức; đứng ngồi không yên

Concise (a): ngắn gọn, súc tích

Excessive (a): vượt quá, quá mức; quá thể, quá đáng

**Dịch:** Việc ngồi lâu trong những buổi thuyết trình có thể khiến cho người nghe cảm thấy bồn chồn, vì thế các diễn giả nên giới hạn bài diễn thuyết của họ trong vòng 30 phút.

**140.** Insurance specialists at Datweiler & Associates receive three months of intensive  
training \_\_\_\_\_\_\_they begin working with clients.  
(A) rather  
(B) whereas  
**(C) before**  
(D) nearly

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa 2 mệnh đề nên ta điền liên từ phù hợp nghĩa.

**Dịch:** Các chuyên viên bảo hiểm tại Datweiler & Associates được đào tạo chuyên sâu 3 tháng trước khi họ bắt đầu làm việc với khách hàng.

**Part 6 – Text Completion**

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

**Information About Your Account**

Basic charges for your monthly telephone service are billed 30 days in \_\_\_\_\_\_\_.   
 **141.** **(A) advance**  
 (B) advanced  
 (C) advancement  
 (D) advancing

**KEY A**

**Giải thích:** Cụm In advance: trước một thời điểm hoặc một hành động nào đó.

**Dịch:** Mức phí cơ bản cho dịch vụ điện thoại hàng tháng của bạn phải được thanh toán trước 30 ngày.

The total amount due must be received by the due date, which is printed on the lower lefthand corner of your bill. Please enclose the bottom portion of your bill with your payment. This will \_\_\_\_\_\_\_ that your payment is credited appropriately.  
 **142.** (A) prove  
 **(B) ensure**  
 (C) include  
 (D) clarify

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Vui lòng gửi kèm phần dưới cùng của hoá đơn của bạn cùng với tiền thanh toán. Việc này sẽ đảm bảo rằng khoản thanh toán của bạn được thanh toán một cách đúng đắn.

If you are unable to pay your bill in full, please contact Customer Service immediately at  
555-4849. We will be glad to help you set up an \_\_\_\_\_\_\_ payment plan.  
 **143.** (A) alternates  
 (B) alternated  
 **(C) alternative**  
 (D) alternatively

**KEY C**

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

**Dịch:** Chúng tôi sẽ rất vui khi giúp bạn sắp xếp một phuong thức thanh toán khác để thay thế.

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

Subject: Exercise at Work Program

From: [fitworks@metronnel.com](mailto:fitworks@metronnel.com)

To: Employees

Metronnel invites you to join your colleagues in a free daily exercise program. Each  
morning an experienced trainer will lead you in a 30-minute \_\_\_\_\_\_\_ suitable for all ages  
and levels.  
 **144.** (A) discussion  
 (B) study  
 (C) exchange  
 **(D) routine**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Mỗi sáng, một huấn luyện viên có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn bài thể dục 30 phút phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi trình độ.

Research shows that improved physical conditioning leads to happier workers. \_\_\_\_\_\_\_   
 **145.** (A) Participated  
 **(B) Participating**  
 (C) Participate  
 (D) Participates

in this employer-sponsored program will help you start your day off well! E-mail  
fitworks@metronnel.com for more details.

**KEY B**

**Giải thích:** Câu thiếu chủ ngữ. Vậy ta điền một Gerund để tạo thành Cụm danh động từ (Gerund phrase) làm chủ ngữ.

**Dịch:** Việc tham gia chương trình được nhà tuyển dụng tài trợ sẽ giúp bạn bắt đầu ngày nghỉ của mình thật tốt.

Some of you may have received this e-mail message twice. If this has happened, please  
notify us at the above e-mail address to avoid \_\_\_\_\_\_\_ postings in the future.  
 **146.** **(A) duplicate**  
 (B) missed   
 (C) delayed   
 (D) changed

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Nếu điều này đã xảy ra, vui lòng cho chúng tôi biết tại địa chỉ e-mail phía trên để tránh trùng lặp bài đăng sau này.

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

**Audiotimes Reports Strong Profits**  
By Yoshinori Hirakawa

Tokyo – strong sales of digital recording equipment have helped Audiotimes, a Japanese  
electronics maker, achieve its highest profits in ten years.  
The company’s chairman, Masayuki Hirano, told reporters last Friday \_\_\_\_\_\_\_   
 **147.** (A) for  
 (B) as  
 **(C) that**  
 (D) with

Audiotimes’ financial success has “greatly exceeded our expectations.”

**KEY C**

**Giải thích:** Cấu trúc Tell + sb + that-clause: nói / kể cho ai về điều gì

**Dịch:** Chủ tịch công ty, Masayuki Hirano, hồi thứ Sáu tuần trước đã nói với phóng viên rằng sự thàng công về tài chính của Audiotimes đã “vượt quá sự mong đợi của chúng tôi”.

Many economists say Audiotimes is still too small to be a serious competitor in the  
electronics market. Some industry analysts, \_\_\_\_\_\_\_ challenge that assessment.   
 **148.** (A) therefore   
 (B) furthermore   
 (C) likewise   
 **(D) however**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Therefore (adv): do đó, vì thế, cho nên

Furthermore (adv) ~ In addition: hơn nữa, vả lại

Likewise (adv): tương tự như vậy

However (adv): tuy nhiên, tuy vậy, tuy thế

**Dịch:** Nhiều nhà kinh tế học nói rằng Audiotimes vẫn còn quá nhỏ để trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong thị trường điện tử. Tuy nhiên, một vài nhà phân tích kinh doanh đặt ra nghi vấn về đánh giá này.

“The executives at Audiotimes do everything right,” says Russell Takayama, a technology reporter for the Japan Business Times. “\_\_\_\_\_\_\_ invest heavily in research,   
 **149.** **(A) They**  
 (B) Theirs  
 (C) Them  
 (D) Themselves

find creative solutions to problems, and plan down to the last detail.”  
  
**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống đứng trước động từ chính nên ta điền đại từ nhân xưng làm chủ ngữ.

**Dịch:** “Những người điều hành tại Audiotimes làm mọi điều đúng đắn”, Russell Takayama, một phóng viên về công nghệ của tờ báo Japan Business Times cho hay. “Họ đầu tư mạnh vào nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề, và lên kế hoạch đến chi tiết cuối cùng”.

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

Mr. Matt Pinczkowski

1705 Mountain Top Road

Littleton, CO 80165

20 May

Dear Mr. Pinczkowski,  
I am writing in response to the proposal you sent me late last week. Soon \_\_\_\_\_\_\_ I  
 **150.** (A) when  
 (B) upon  
 (C) about  
 **(D) after**

received your proposal, I learned that the patio construction will require a building  
permit.

**KEY D**

**Giải thích:** Cụm Soon after: ngay sau khi

**Dịch:** Tôi viết thư này để phản hồi về đề xuất mà bạn gửi cho tôi tuần trước. Ngay sau khi tôi nhận được đề xuất của bạn, tôi thấy rằng việc xây dựng sân cần phải có giấy phép xây dựng.

In order to apply for the permit, I will need your signature on the enclosed form. Could you please sign the form and return it to me \_\_\_\_\_\_\_ a revised construction schedule?  
 **151.** (A) apart from  
 **(B) along with**   
 (C) up against  
 (D) instead of

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Apart from (prep) ~ except for / not considering: ngoài … ra, không kể đến, ngoại trừ

Along with (prep): cùng với

Up against (prep): chống lại, đối đầu

Instead of (prep): thay vì, thay cho việc

**Dịch:** Bạn có thể vui lòng kí vào mẫu đơn và gửi lại nó cho tôi cùng với bản kế hoạch xây dựng đã được chỉnh sửa không?

As soon as I hear from you, I will send the permit application to the city building inspector. I \_\_\_\_\_\_\_ to have the permit no later than mid-July.  
 **152.** (A) had expected  
 (B) expecting  
 **(C) expect**  
 (D) had been expecting

I apologize for the late notice on this, but I did not know that a permit was necessary until  
I talked to the city inspector earlier this week.  
Many thanks for your assistance, and l hope to hear from you soon.

Sincerely,  
Lauren Rutishauser

**KEY C**

**Giải thích:** Điền động từ chính (conjugated verb) hoà hợp với chủ ngữ “I”. Dịch nghĩa ta thấy câu này thể hiện sự mong đợi của người viết ở hiện tại nên dùng thì hiện tại đơn.

**Dịch:** Tôi mong muốn có giấy phép trước giữa tháng Bảy.