**ECONOMY 1 – TEST 02**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Mr. Kurt Spienza appears to be the only person in our team who can finish the survey by \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) he  
(B) him  
(C) his  
(D) himself

**Giải thích:** Cấu trúc by + đại từ phản thân

**Từ vựng:**

- Appear to + V0: dường như

- Survey (n): cuộc khảo sát

**Dịch:** Mr. Kurt Spienza dường như là người duy nhất trong đội chúng ta mà có thể tự mình hoàn thành cuộc khảo sát.

**102.** All the storage rooms are scheduled to undergo renovations and \_\_\_\_\_\_\_ closed for several days next week.  
(A) will be  
(B) was  
(C) are  
(D) has been

**Giải thích:** Cuối câu có trạng từ next week 🡪Hành động bị đóng cửa phải chia thì tương lai.

**Từ vựng:**

- Undergo (v): trải qua, chịu đựng

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

- Several = some (a): vài, một vài

Dịch: Tất cả các nhà kho/phòng lưu trữ đã được lên lịch để nâng cấp và sẽ bị đóng cửa trong vài ngày vào tuần sau.

**103.** Many science majors enter graduate school \_\_\_\_\_\_\_ after completing a bachelor of science degree.  
(A) directly  
(B) direct  
(C) directed  
(D) direction

- Mệnh đề trước after đã đủ thành phần 🡪Điền trạng ngữ để bổ nghĩa cho mệnh đề.

- Trong câu này có sử dụng dạng rút gọn chủ ngữ khi 2 mệnh đề đồng chủ ngữ (…after they complete…🡪 …after completing…) (they = science majors)

- Major (n): người học chuyên ngành

- Bachelor (n): bằng cử nhân

Dịch: Nhiều sinh viên chuyên ngành khoa học học lên cao học sau khi hoàn thành bằng cử nhân khoa học.

**104.** Many companies interviewed plan to \_\_\_\_\_\_\_ more personnel, while 20 percent expect to reduce their payrolls.  
(A) reply  
(B) detect  
(C) construct  
(D) hire

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Reply (v): hồi âm, trả lời, phúc đáp

- Detect (v): phát hiện, khám phá ra

- Construct (v): xây dựng

- Hire (v): thuê, mướn

- Payroll (n): lương

Dịch: Nhiều công ty đã lên kế hoạch thuê nhiều nhân sự hơn, trong khi 20 phần trăm số công ty thì mong đợi cắt giảm lương.

**105.** It seems that laborers in underdeveloped countries would rather have their children help \_\_\_\_\_\_\_ at work than enroll them in school.  
(A) they  
(B) them  
(C) themselves  
(D) their

- Chỗ trống cần tân ngữ của động từ help.

- Them = laborers

- Trong câu này có sử dụng thể truyền khiến/sai khiến (dạng đặc biệt của câu bị động): have sb do sth (…have their children help them at work…)

- It seems (that): dường như

- Laborer (n): người lao động

- Underdeveloped country (n): quốc gia kém phát triển

- Would rather do sth than do sth: thích làm cái này hơn cái kia

- Enroll (v): ghi danh, kết nạp, chiêu nạp

Dịch: Dường như những người lao động ở các nước kém phát triển mong muốn con cái của họ phụ giúp họ làm việc hơn là cho chúng đi học.

**106.** A new approach to information asset protection will be covered in the forthcoming March \_\_\_\_\_\_ of the magazine.  
(A) issue  
(B) condition  
(C) price  
(D) promise

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Issue (n): sự phát hành, số báo phát hành, vấn đề, hậu quả

- Condition (n): điều kiện, hoàn cảnh, tình trạng

- Price (n): giá cả, giá trị

- Promise (n, v): lời hứa, hứa

- Approach (n): cách tiếp cận, phương pháp

- Information asset protection: sự bảo vệ thông tin tài sản

- Forthcoming (a): sắp đến

Dịch: Một phương pháp mới cho việc bảo vệ thông tin tài sản sẽ được đề cập trong ấn phẩm được phát hành vào tháng 3 tới của tờ tạp chí

**107.** Customers who purchase more than 500 dollars worth of items can request an HDTV.  
cable box at no \_\_\_\_\_\_\_ charge.  
(A) additional  
(B) addition  
(C) adding  
(D) additionally

- Sau chỗ trống là danh từ 🡪Điền tính từ hoặc danh từ tạo thành cụm danh từ

- Chọn tính từ bổ nghĩa cho danh từ, vì không có cụm danh từ “addition charge”.

- Purchase (v): mua hàng hoá

- Cable box (n): hộp cáp

Dịch: Khách hàng mua hàng hoá với tổng giá trị trên 500 đô la thì có thể yêu cầu một hộp cáp HDTV mà không mất thêm phí.

**108.** \_\_\_\_\_\_\_ remain complicated economic problems to be resolved, while the economic conditions have been good.  
(A) They  
(B) It  
(C) There  
(D) That

- Cấu trúc there remain = there is/are: vẫn còn, còn, có

- Complicated (a): phức tạp, rắc rối

- Economic problem (n): vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế

- Resolve (v): giải quyết

- Economic condition (n): điều kiện kinh tế

Dịch: Vẫn còn những vấn đề kinh tế phức tạp mà khó để giải quyết, trong khi điều kiện kinh tế đã tốt.

**109.** Mr. Garry Noxon in accounting was \_\_\_\_\_\_\_ warned about having too many numerical errors in the budget report.  
(A) repeat  
(B) repeatedly  
(C) repeater  
(D) repetition

- Điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ warn vì chỗ trống đứng gần động từ này

- Accounting (n): phòng kế toán

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

- To warn about/of sth: cảnh báo, báo trước, khiển trách, rầy la, quở trách

- Numerical error (n): lỗi tính toán các con số

- Budget report (n): báo cáo ngân sách

Dịch: Ông Garry Noxon ở phòng kế toán đã được khiển trách nhiều lần về việc có quá nhiều lỗi tính toán trong báo cáo ngân sách.

**110.** Employers \_\_\_\_\_\_\_ in obtaining information concerning grants for technician certification may contact us at the e-mail address below.  
(A) interested  
(B) listed  
(C) hopeful  
(D) enclosed

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động (Employers who are interested in… 🡪 Employers interested in…), động từ chính của câu là may contact

- Interested in: quan tâm tới…

- Listed (a): được ghi vào danh sách

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

- Enclosed (a): được bao bọc, được đính kèm

- Obtain (v): đạt được; thu được, giành được

- Grant (n): phần thưởng trợ cấp vì mục đích đặt biệt, sự tài trợ, sự trợ cấp

- Technician certification (n): chứng chỉ/chứng nhận về kĩ thuật

Dịch: Những nhà tuyển dụng quan tâm tới việc có được thông tin có liên quan tới việc cấp phát chứng nhận kĩ thuật có thể liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ e-mail bên dưới.

**111.** According to many \_\_\_\_\_\_\_ of the industry, the majority of small-sized firms are hoping to enter into lucrative businesses.  
(A) survey  
(B) surveys  
(C) surveying  
(D) surveyed

- Sau chỗ trống là giới từ, trước chỗ trống là many 🡪Điền danh từ đếm được số nhiều.

- Majority (n): đa số

- Small-sized firm: các công ty, doanh nghiệp nhỏ

- To enter into sth: tham gia vào…

- Lucrative (a): có lợi, sinh lợi 🡪 Lucratively (adv)

Dịch: Theo nhiều cuộc khảo sát của ngành công nghiệp, đa số các công ty nhỏ đang hi vọng được tham gia vào việc kinh doanh sinh lợi.

**112.** During the one-week promotional period, we offer all the visitors and customers 10 dollars worth of kitchen appliances \_\_\_\_\_\_\_ free of charge.  
(A) extremely  
(B) exclusively  
(C) continually  
(D) completely

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Extremely: cực kì, rất

- Exclusively: độc quyền, riêng lẻ

- Continually: liên tục, không ngừng

- Completely: hoàn toàn

- Promotional period (n): khoảng thời gian khuyến mãi

- Kitchen appliances: thiết bị, đồ dùng nhà bếp

- To be free of charge = free: miễn phí

Dịch: Trong suốt tuần lễ khuyến mãi, chúng tôi cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả khách hàng và khách tham quan những thiết bị nhà bếp có giá 10 đô la.

**113.** The first step in preparing a fairly \_\_\_\_\_\_\_ presentation is to do your research thoroughly on your topic.  
(A) informative  
(B) inform  
(C) information  
(D) informer

- Chỗ trống nằm trong cụm danh từ có dạng Adv+…+N

🡪Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ, và cũng để cho trạng từ đứng trước có thể bổ nghĩa

- Fairly (adv): kha khá

- To do research: tiến hành/thực hiện nghiên cứu

- Thoroughly (adv): kĩ lưỡng, thấu đáo, triệt để

Dịch: Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị một bài thuyết trình khá nhiều thông tin là phải nghiên cứu kĩ lưỡng về chủ đề của bạn

**114. \_\_\_\_\_\_\_** understaffed and under tight budget, 911 centers are struggling to adequately provide emergency assistance to the citizens.  
(A) Yet  
(B) Meanwhile  
(C) But  
(D) Although

- Yet + clause: tuy nhiên

- Meanwhile + clause: trong lúc đó, trong khi đó

- But + clause: Tuy nhiên

- Although + clause: Mặc dù

- Trong câu này có sử dụng dạng rút gọn chủ ngữ khi 2 mệnh đề đồng chủ ngữ.

- Understaffed (a): thiếu nhân viên, thiếu người, không đầy đủ (biên chế)

- To be under tight budget: thiếu ngân sách, ngân sách hạn hẹp

- To struggle against/with sb/sth for sth (I.v): đấu tranh, vật lộn với ai/cái gì vì điều gì

- Adequate (a): đầy đủ, tương xướng, thích đáng 🡪Adequately (adv)

- Emergency assistance (n): sự hỗ trợ khẩn cấp

- Citizen (n): người dân thành thị, cư dân, công dân

Dịch: Mặc dù thiếu nhân lực và ngân sách eo hẹp, trung tâm 911 đang đấu tranh để cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ khẩn cấp đến người dân.

**115.** Applicants for the managerial position \_\_\_\_\_\_\_ to possess high levels of motivation along with basic computer skills.  
(A) are required  
(B) require  
(C) requires  
(D) has required

- Chủ ngữ là applicants ở dạng số nhiều nên loại C và D.

- Require là một ngoại động từ nên bắt buộc phải có tân ngữ, nhưng sau chỗ trống là 1 giới từ nên ta chọn dạng bị động của require.

- Managerial position (n): vị trí quản lý

- Possess (v): sở hữu, có

- Motivation (n): động lực, sự thúc đẩy

Dịch: Những ứng viên cho vị trí quản lý được yêu cầu phải có động lực cao cùng với kĩ năng tin học cơ bản.

**116.** The applications submitted will be accepted \_\_\_\_\_\_\_ accompanied by photo identification.  
(A) only if  
(B) until  
(C) not only  
(D) since

- Only if: chỉ khi

- Until: cho đến khi

- Not only: không chỉ

- Since: kể từ khi, vì

- Trong câu này có sử dụng dang rút gọn mệnh đề quan hệ bị động (The applications which are submitted will be…🡪 The applications submitted will be…)

- Vế sau liên từ có dạng rút gọn chủ ngữ

- Accept (v): chấp nhận

- To be accompanied by: đi cùng, đi theo, đi kèm với

Dịch: Những đơn ứng tuyển mà được nộp sẽ được chấp nhận chỉ khi nó được đính kèm với bản sao chứng minh thư.

**117.** It is likely that \_\_\_\_\_\_\_ of the annual conference will reach an all-time high this year, with more than 1,000 people planning to attend.  
(A) attendant  
(B) attendance  
(C) attended  
(D) attendee

KEY B

Giải thích:

- Vị trí cần điền là một danh từ làm chủ ngữ của mệnh đề sau that 🡪 Loại C.

- Vì trước chỗ trống không có từ hạn định (mạo từ, tính từ sở hữu, từ chỉ định) nên ta điền danh từ không đếm được. A và D là danh từ đếm được, B là danh từ không đếm được.

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (…1,000 people who plan to attend 🡪 …1,000 people planning to attend)

- It is likely (that)…: có thể là, có khả năng là

- Annual (a): hằng năm, thường niên, mỗi năm một lần

- All-time (a): mọi thời đại, từ trước đến nay

Dịch: Có thể là số lượng người tham dự của hội nghị thường niên sẽ đạt con số cao nhất trong năm nay, với hơn 1000 người tham dự.

**118.** Despite \_\_\_\_\_\_\_ efforts and partial success for the last few years, the unemployment rate is still on the rise.  
(A) proficient  
(B) considerable  
(C) secondary  
(D) present

**Dịch nghĩa để chọn phương án đúng**

- To be proficient in sth: thành thạo, tài giỏi trong việc gì

- Considerable: đáng kể

- Secondary: thứ yếu (không phải chủ yếu)

- Present: hiện tại, hiện hành

- Effort (n): sự nỗ lực, cố gắng

- Partial (a): một phần

- Unemployment rate: tỉ lệ thất nghiệp

- To be on the rise:tăng, gia tăng, trên đà tăng

Dịch: Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể và thành công một phần trong vài năm trước, tỉ lệ thất nghiệp vẫn tăng.

**119.** A detailed quotation on the ongoing \_\_\_\_\_\_\_ will be provided for free any time upon request.  
(A) maintaining  
(B) maintenance  
(C) maintained  
(D) maintains

- Trước chỗ trống là the+adj 🡪 Điền danh từ để tạo thành cụm danh từ

- Quotation (n): bảng báo giá, câu/đoạn trích dẫn

- Ongoing (a): đang xảy ra

- Maintenance (n): Sự bảo trì, bảo dưỡng

Dịch: Một bảng báo giá chi tiết của việc bảo dưỡng đang xảy ra sẽ được cung cấp miễn khi bất cứ khi nào có yêu cầu.

**120.** Attempts to \_\_\_\_\_\_\_ congestion during peak hours are being made, but seem to prove unfruitful at the moment.  
(A) demonstrate  
(B) decline  
(C) face  
(D) ease

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Demonstrate: chứng minh, giải thích, bày tỏ, biểu thị

- Decline: từ chối, khước từ

- Face: đối mặt, đương đầu

- Ease: làm dịu, làm dễ chịu, làm giảm (mức độ)

- Attempt to do sth/at doing sth: sự cố gắng, sự thử làm gì

- Congestion (n): sự tắc nghẽn

- Peak hour = rush hour (n): giờ cao điểm (giao thông)

- Unfruitful (a): không có kết quả, không thành công

Dịch: Những nỗ lực để làm giảm tắc nghẽn trong giờ cao điểm đang được tiến hành, nhưng dường như không có kết quả gì vào lúc này

**121.** All the important files were organized first by color and \_\_\_\_\_\_\_ alphabetized by title and name.  
(A) since  
(B) then  
(C) here  
(D) much

- Ta thấy 2 hành động organize và alphabetize được nối nhau bởi and (cấu trúc song song), hành động trước có trạng từ first bổ nghĩa 🡪 hành động sau chọn trạng từ then để bổ nghĩa.

- Alphabetize (v): xếp theo bảng chữ cái

Dịch: Tất cả các tệp tin quan trọng đã được tổ chức đầu tiên là bằng màu sắc và sau đó là được xếp theo thứ tự tiêu đề và tên

**122.** Pedestrians and motorists are advised to obey the traffic signs posted \_\_\_\_\_\_\_ Blackroad.  
(A) against  
(B) except  
(C) upon  
(D) throughout

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Against (prep): chống lại, ngược lại, tương phản

- Except (prep): ngoại trừ

- Upon (prep): theo, với, ở trên

- Throughout (prep, adv): khắp nơi, xuyên suốt

- Pedestrian (n): người đi bộ

- Obey (v): tuân thủ, tuân lệnh

- Traffic sign: biển báo giao thông

Dịch: Người đi bộ và người đi mô tô được khuyên là phải tuân thủ biển báo giao thông được đặt dọc đường.

**123.** The customer service department is responsible for fulfilling \_\_\_\_\_\_\_ from the public and has to forward them to the chief financial officer.  
(A) requests  
(B) request  
(C) requesting  
(D) requested

- Trước chỗ trống là động từ fulfill ở dạng V-ing, là một ngoại động từ nên cần tân ngữ.

- Sau chỗ trống là giới từ

🡪 Điền danh từ làm tân ngữ cho động từ fulfill

- Customer service department (n): bộ phận/phòng ban về dịch vụ khách hàng

- To be responsible for: chịu trách nhiệm về

- To forward sth to sb: chuyển/đưa cái gì đến cho ai

- Chief Financial Officer: Giám đốc quản lý tài chính

Dịch: Bộ phận dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm cho việc đáp ứng các yêu cầu từ công chúng và phải chuyển các yêu cầu đó đến giám đốc quản lý tài chính.

**124.** Editors are extremely busy proofreading, editing and compiling materials \_\_\_\_\_\_\_ to publication date.  
(A) suited  
(B) conductive  
(C) forward  
(D) prior

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Suited (a): phù hợp, thích hợp

- Conductive (a): dẫn truyền

- Forward (a): về phía trước, tiên tiến

- Prior (a): phía trước (thời gian)

- Edit (v): chỉnh sửa, biên tập 🡪 Editor (n): biên tập viên, người biên tập

- Be busy doing sth: bận bịu làm việc gì

- Proofread (v): đọc duyệt lại

- Compile (v): sưu tập, biên soạn

- Publication date (n): ngày xuất bản

Dịch: Những biên tập viên đang cự kì bận bịu trong việc hiệu chỉnh, chỉnh sửa và biên soạn tài liệu trước ngày xuất bản.

**125.** Customers have the right to \_\_\_\_\_\_\_ the order within 5 business days from the delivery of the product without providing reasons for the cancellation.  
(A) weaken  
(B) invalidate  
(C) verify  
(D) weigh

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Weaken (v): làm suy yếu, làm loãng, trở nên yếu

- Invalidate (v): làm mất hiệu lực

- Verify (v): xác minh, xác thực

- Weigh (v): nặng…cân

- To have the right to do sth: có quyền làm gì

- Business day (n): ngày làm việc hành chính

- Cancellation (n): sự huỷ bỏ

Dịch: Khách hàng có quyền huỷ đơn đặt hàng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng mà không cần phải đưa ra lí do cho việc huỷ đó.

**126.** As health care becomes \_\_\_\_\_\_\_ than it was a decade ago, companies are forced to spend more on benefits.  
(A) as expensive  
(B) more expensive  
(C) so expensively  
(D) most expensively

- Có than 🡪 so sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ.

- Become là một linking verb 🡪 ta dùng tính từ để bổ nghĩa 🡪Chọn B

- Decade (n): thập kỉ

- Force sb to do sth: bắt ai làm việc gì

Dịch: Vì việc chăm sóc sức khoẻ trở nên đắt đỏ hơn so với thập kỉ trước, các công ty bị buộc phải chi tiêu nhiều hơn để đạt lợi nhuận.

**127.** The report on existing home sales showed an unexpected \_\_\_\_\_\_\_ in sales last year, but the number of unsold homes has increased.  
(A) extension  
(B) production  
(C) grade  
(D) rise

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Extension (n): sự mở rộng (không gian), sự gia hạn (thời gian)

- Production (n): sự sản xuất

- Grade (n): mức độ, cấp bậc

- Rise (n): sự tăng, sự đi lên

- Existing home sales (n): doanh số bán nhà hiện có

- Unexpected (a): bất ngờ, đột ngột

Dịch: Bản báo cáo về doanh số bán nhà hiện tại đã cho thấy một sự gia tăng đột biến trong doanh số năm ngoái, nhưng số lượng nhà chưa bán được vẫn tăng lên.

**128.** Many researchers are doing research on how to reduce the time it takes \_\_\_\_\_\_\_ and forget an accident.  
(A) will overcome  
(B) be overcome  
(C) to overcome  
(D) has overcome

- Cấu trúc take time to do sth: mất bao lâu để làm gì

- Trong câu có sử dụng dạng lược bỏ đại từ quan hệ làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ (…reduce the time (that/which) it takes…)

- To do research on sth: tiến hành nghiên cứu về…

Dịch: Nhiều nhà nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu việc làm thế nào để giảm thời gian cần để vượt qua và quên đi một tai nạn.

**129.** Accommodation costs and living \_\_\_\_\_\_\_ will vary, depending on individual requirements and work locations.  
(A) budget  
(B) prices  
(C) credits  
(D) expenses

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (…, which depends on… 🡪 …, depending on…)

- Budget: ngân sách, ngân quỹ

- Price: giá cả, giá trị

- Credit: tín dụng

- Expense: chi phí, chi tiêu

- Accommodation (n): sự ăn ở

- Vary (v): khác nhau, thay đổi, biến đổi

- Individual (n, a): cá nhân, từng người

Dịch: Chi phí ăn ở và chi phí sinh hoạt sẽ khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân và địa điểm làm việc.

**130.** Speakers should be prepared \_\_\_\_\_\_\_ their findings to the audience and be able to answer questions regarding them.  
(A) has presented  
(B) presenting  
(C) present  
(D) to present

- To be prepared to do sth: sẵn sàng/chuẩn bị để làm việc gì

- To prepare sb/sth for sb/sth: chuẩn bị ai/cái gì cho ai/cái gì

- To prepare sb for sth: bắt ai phải chờ cái gì/điều gì

- Audience (n): khán giả, thính giả

- Regarding (prep): về, đối với

Dịch: Diễn giả nên chuẩn bị để trình bày nghiên cứu của mình cho khán giả và có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến nghiên cứu đó.

**131.** As real estate prices have \_\_\_\_\_\_\_ dramatically in recent years, buyers have cancelled new-home contracts.  
(A) fallen  
(B) refused  
(C) performed  
(D) acquired

- Fall (v): giảm, rơi, rụng, sụp

- Refuse (v): từ chối; cự tuyệt

- Perform (v): thể hiện, biểu hiện

- Acquire (v): giành được, đạt được, thu được

- Real estate (R.E.) = real property: bất động sản

- Dramatically (adv): đáng kể

- New-home contract (n): hợp đồng nhà mới, hợp đồng mua nhà

Dịch: Do giá bất động sản những năm gần đây đã giảm mạnh, nhiều người mua đã huỷ các hợp đồng nhà mới.

**132.** For years, domestically produced movies have been gaining \_\_\_\_\_\_\_ among people of all ages.  
(A) elevation  
(B) mobility  
(C) belief  
(D) popularity

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Elevation (n): phẩm giá, sự nâng cao, sự đề bạt lên vị trí cao

- Mobility (n): tính di động

- Belief (n): lòng tin, niềm tin

- Popularity (n): sự phổ biến

- Domestically (adv): nội địa

- Domestically produced movie (n): phim được sản xuất trong nước

- Gain (v): thu được, lấy được

- Of all ages: ở mọi lứa tuổi

Dịch: Trong nhiều năm qua, những bộ phim được sản xuất trong nước đã trở nên phổ biến trong người dân ở mọi lứa tuổi.

**133.** They are required to inform the human resources department when resigning due \_\_\_\_\_\_\_ a disagreement over company policy.  
(A) to  
(B) by  
(C) on  
(D) for

- Due to + N/V-ing: vì, do

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn chủ ngữ khi 2 mệnh đề cùng chủ ngữ, sử dụng hiện tại phân từ (…when they resign due to… 🡪 …when resigning due to…)

- Inform sb of/about sth: cho ai biết về cái gì, nói cho ai biết

- Inform against/on sb: đưa ra bằng chứng tố cáo ai, khai báo

- Human resources department (n): bộ phận nhân sự

- Resign (v): từ chức, từ bỏ

- Company policy: chính sách của công ty

Dịch: Họ được yêu cầu phải thông báo cho bộ phận quản lý nhân sự khi từ chức do sự bất đồng với chính sách của công ty.

**134.** No matter how drastically you revise your book, you must include photos of an artwork that you want to \_\_\_\_\_\_\_ from the previous edition.  
(A) practice  
(B) persist  
(C) cooperate  
(D) retain

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Practice (v): thực hành, luyện tập, rèn luyện

- Persist (with sth): khăng khăng, cố chấp, kiên trì

- Cooperate (v): cộng tác, hợp tác

- Retain (v): giữ lại, ngăn lại

- No matter how (adj/adv) + clause: dù cho, bất kể

- Drastically (adv): quyết liệt, triệt để, trầm trọng

- Revise (v): xem lại, duyệt lại

- Edition (n): phiên bản, ấn bản được phát hành

Dịch: Cho dù bạn có duyệt lại cuốn sách của bạn kĩ lưỡng như thế nào đi chăng nữa, thì bạn phải đính kèm các bức ảnh của tác phẩm nghệ thuật mà bạn muốn giữ lại từ ấn bản trước đó.

**135.** Employees will be given bonuses and incentives \_\_\_\_\_\_\_ depending on their performance achievements, not based on their relationship with supervisors.  
(A) exclusive  
(B) excluding  
(C) exclusively  
(D) excluded

- bonuses và incentives là danh từ làm tân ngữ cho động từ give nên câu này đã đủ thành phần 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho câu

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (…bonuses and incentives that depend on… 🡪 …bonuses and incentives depending on…)

- Bonus (n): tiền thưởng

- Incentive (n): sự khích lệ, động viên

- Achievement (n): thành tích, thành tựu

- Supervisor (n): người giám sát

Dịch: Các nhân viên sẽ được nhận tiền thưởng và lời động viên đặc biệt phụ thuộc vào thành tích của họ, không phải dựa vào vào mối quan hệ với cấp trên.

**136.** The internal audit is going to identify operational and financial risks our company is \_\_\_\_\_\_\_ at the moment.  
(A) facing  
(B) progressing  
(C) playing  
(D) dealing

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Trong câu có sử dụng dạng lược bỏ đại từ quan hệ làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ (…operational and financial risks (that) our company is…)

- Face (v): đối mặt, đương đầu

- Progress (v): tiến bộ, phát triển

- Play (v): chơi, đóng vai

- Deal (with) (v): đối phó, giải quyết, xử lý

- Internal (a): thuộc bên trong

- Audit (n): kiểm toán

- Risk (n): rủi ro, sự mạo hiểm

Dịch: Kiểm toán viên nội bộ sẽ xác định các rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính mà công ty chúng ta hiện tại đang đối mặt.

**137.** \_\_\_\_\_\_\_ inclement weather conditions, employees must arrive at the beginning of their work shift.  
(A) Despite  
(B) Unless  
(C) In order to  
(D) As well as

- Despite + N/V-ing: mặc dù

- Unless + clause: nếu không

- In order to + V: để mà

- As well as + N/V-ing: cũng như

- Sau chỗ trống là cụm danh từ nên loại B và C. Dịch nghĩa ta loại được D

- Inclement (a): khắc nghiệt

- Weather condition (n): điều kiện thời tiết

- Work shift (n): ca làm việc

Dịch: Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các nhân viên vẫn phải đến đúng đầu giờ của ca làm việc.

**138.** Refreshments are arranged in the lobby \_\_\_\_\_\_\_ meals will be served shortly thereafter.  
(A) such  
(B) either  
(C) with  
(D) and

- Chỗ trống cần điền liên từ vì 2 bên là 2 mệnh đề 🡪Loại A và C

- Dịch nghĩa ta thấy D là phương án thích hợp

- Refreshment (n): đồ ăn uống nhẹ

- Lobby (n): tiền sảnh

- Shortly (adv): không lâu, sớm

- Thereafter (adv): sau đó

Dịch: Đồ ăn uống nhẹ được sắp xếp ở tiền sảnh và các bữa ăn chính sẽ được phục vụ ngay sau đó.

**139.** Donations \_\_\_\_\_\_\_ for the purchase of necessities will help provide a brighter holiday season to people in need.  
(A) seek  
(B) seeking  
(C) have sought  
(D) being sought

- Động từ chính của câu là will help 🡪 chỗ trống phải điền một động từ nằm trong mệnh đề quan hệ, ở đây mệnh đề quan hệ không có đại từ quan hệ nên là dạng rút gọn. Donation là vật được tìm kiếm nên chọn câu D là đúng.

- Donation (n): sự quyên góp, tiền quyên góp

- Necessity (n): vật cần thiết

- To help do sth: giúp làm gì

- Holiday season: kì nghỉ

- People in need: người đang cần

Dịch: Các sự quyên góp cho việc mua các mặt hàng thiết yếu sẽ giúp mang lại một kì nghỉ lễ tươi đẹp hơn cho những người đang cần nó

**140.** All the accountants are required to compile a report which \_\_\_\_\_\_\_ annual corporate spending.  
(A) corresponds  
(B) expects  
(C) details  
(D) prepares

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Correspond (v): phù hợp, tương ứng, trao đổi thư từ

- Expect (v): kì vọng, mong đợi

- Detail (v): nêu chi tiết

- Prepare (v): chuẩn bị

- Accountant (n): nhân viên kế toán.

- Compile (v): biên soạn

- Corporate spending (n): chi tiêu của công ty/tập đoàn

Dịch: Tất cả nhân viên kế toán được yêu cầu phải soạn một bản báo cáo mô tả chi tiết các chi tiêu hằng năm của công ty

**Part 6 – Text Completion**

***Questions 141-143 refer to the following business report.***

\_\_\_\_\_\_\_ the economy beginning to slow down, the hourly wage for workers has declined

**141.** (A) Because  
 (B) Therefore  
 (C) When  
 (D) With

a little.

The drop is notable since productivity - the amount that an average worker produces in an hour and the basic source of a nation's living standards - has risen steadily over the same period.

- Because + clause: bởi vì

- Therefore + clause: vì vậy, cho nên

- When + clause: khi

- With + N/V-ing: với

- Sau chỗ trống là cụm từ ở dạng rút gọn MĐQH dạng chủ động “the economy which begins to slow down”

- Hourly wage (n): lương theo giờ, tiền công theo giờ

- Notable (a): đáng kể

- Average (a, n): trung bình, mức trung bình, thông thường

- Steadily (adv): đều đặn

- Standard (n): tiêu chuẩn

- Living standard (n): mức sống

Dịch: Với nền kinh tế đang bắt đầu chậm lại, mức lương theo giờ cho công nhân đã giảm đi một ít.

As a result, wages and salaries now make up the lowest proportion of the nation's gross domestic product, while corporate earnings have climbed to their highest level since the 1990s.  
Over the past few years, stagnating wages were somewhat \_\_\_\_\_\_\_ by the rising value of

**142.** (A) emerged  
 (B) made  
 (C) offset  
 (D) conducted

benefits such as health insurance, which caused overall compensation for workers to continue increasing.

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Emerge (v): nổi lên, hiện ra, xuất hiện, nảy ra

- Make (v): chế tạo, làm, gây ra, thực hiện, hoàn thành

- Offset (v): đền bù, bù đắp

- Conduct (v): tiến hành, chỉ đạo kiểm soát.

- Propotion (n): đề xuất, đề nghị, gợi ý

- Gross Domestic Product (GDP): tổng sản phẩm nội địa

- Stagnate (v): tù đọng, đình trệ, làm tù đọng.

- Somewhat (adv): một chút, hơi

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

Dịch: Trong vài năm qua, tình trạng trì trệ lương được phần nào bù đắp bằng việc tăng giá trị quyền lợi như bảo hiểm y tế, điều này đã gây ra sự tổng bồi thường cho người lao động vẫn tiếp tục tăng.

Since last year, however, the value of a worker's benefits has also failed \_\_\_\_\_\_\_ pace

**143.** (A) keep  
 (B) keeping  
 (C) to keep  
 (D) to be kept

with inflation, according to government data.  
Moreover, polls show that rising house and stock values have lifted the net worth of many families over the last few years, and interest rates remain fairly low.

- To fail to do sth: thất bại trong việc gì

- To keep/hold pace with: theo kịp, bắt kịp, bắt nhịp

- Inflation (n): sự lạm phát

- Poll (n): cuộc tham dò ý kiến, cuộc điều tra dự luận

- Stock (n): cổ phần

- Lift (v): nâng lên, nâng đỡ

- Net worth: tài sản (không tính tài sản nợ)

- Interest rate: lãi suất

Dịch: Tuy nhiên, kể từ năm ngoái, giá trị phúc lợi của người lao động cũng đã không theo kịp sự lạm phát. Theo dữ liệu của chính phủ.

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

To whom it may concern,  
I am writing to inquire about the openings in the help-wanted advertisement that you placed in the China Times for a marketing department manager at West China Supermarkets. I have attached my resume and cover letter \_\_\_\_\_\_\_ you to review. 144. (A) for  
 (B) to  
 (C) on  
 (D) as

- For sb to do sth: …cho ai/đối với ai để làm gì

- To inquire about sb/sth: hỏi để lấy thông tin

- To inquire after sb: hỏi thăm sức khoẻ, đời sống của ai

- To inquire into sth: tìm hiểu, điều tra

- Attach (v): đính kèm, gửi kèm, gán cho, nhập bọn, gắn, buộc

Tôi viết lá thư này để thắc mắc về quảng cáo cần giúp đỡ mà bạn đăng lên tờ China Times cho vị trí quản lý tiếp thị tại Siêu thị Tây Trung Hoa. Tôi đã đính kèm lý lịch cá nhân và thư giới thiệu để bạn xét duyệt.

I recently graduated from Shanghai University, with a degree in marketing. In addition to my solid academic record, I spent the last 3 years working as a marketing consultant and I am ready to draw on my experience to use in a management position.  
I've been involved in retail food sales since I was a child. I \_\_\_\_\_\_\_ work at my parents'

**145.** (A) am used  
 (B) am used to  
 (C) use to  
 (D) used to

fruit stand, where I first became familiar with the food industry.

- Đoạn chỗ trống kể về những việc từng làm trong quá khứ, hiện nay không còn nữa nên ta dùng “used to V”

- To be used to V-ing: quen với việc gì

- To draw on sth to do sth: sử dụng cái gì để làm việc gì

- Stand (n): quầy (sách, báo, trái cây…)

- To be familiar with sth: quen thuộc với cái gì, việc gì

- To be familiar with sb: gần gũi, thân thiết với ai

- To be familiar to sb: quen thuộc, thường nghe nói đến

Dịch: Hồi còn nhỏ tôi đã từng tham gia bán lẻ thực phẩm. Tôi đã từng làm tại quầy trái cây của bố mẹ, kể từ đó tôi đã bắt đầu quen với ngành công nghiệp thực phẩm.

As China's economy has opened and expanded, I have become convinced that the retail food industry has significant potential for development and modernization. I hope that my working experience and education can be of \_\_\_\_\_\_\_ to West China Supermarkets. **146.** (A) using  
 (B) used  
 (C) use  
 (D) to use  
I look forward to meeting with you to discuss how I can contribute to your organization's success in this expanding market.  
Best Regards,  
Poll Hu

- To be of use to sb/sth: hữu ích đối với ai/cái gì

- Ngoài ra ta còn có thể dựa vào dấu hiệu: trước và sau chỗ trống là giới từ 🡪Điền danh từ.

- Expand (v): mở rộng, giãn ra, nở ra, phồng ra (về kích thước)

- Convinced (a): cam đoan, tin chắc rằng

- Significant (a): quan trọng, đáng kể, đầy ý nghĩa

- Modernization (n): sự hiện đại hoá

- To contribute sth to sth: đóng góp, góp phần

Dịch: Tôi hi vọng là kinh nghiệm làm việc và trình độ giáo dục của mình sẽ hữu ích khi làm việc tại Siêu thị Tây Trung Hoa

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

Beginning at 10 a.m. on Monday, October 8, 2007 the Walnut County Road Committee will \_\_\_\_\_\_\_ a lane closure on Witt Road, from Ellido Street to Jean Paul Avenue, for utility installation.  
**147.** (A) attract  
 (B) arrive  
 (C) confirm  
 (D) impose

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To attract sb/sth: thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn ai/cái gì

- To be attracted to sb: bị thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn bởi ai đó

- Arrive (v): đến 1 nơi nào đó

- Confirm (v): xác nhận, chứng thực, phê chuẩn

- To impose sth on/upon sb/sth: áp đặt cái gì lên ai/cái gì

- To impose on/upon sb/sth: lạm dụng, lợi dụng ai/cái gì

Dịch: Bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày thứ Hai, 8 tháng 10 năm 2007, Uỷ ban Đường bộ Hạt Walnut sẽ áp đặt một lệnh đóng cửa đường vào Witt Road, từ phố Ellido đến đại lộ Jean Paul, để lắp đặt tiện ích.

There could be significant delays. Therefore, motorists are advised to seek an alternate route.

It is anticipated that this project \_\_\_\_\_\_\_ and all lanes will be reopened to traffic by   
 **148.** (A) will be completed  
 (B) was completed  
 (C) has completed  
 (D) will complete

approximately 5 a.m. on Friday, October 12, 2007.

- Ta thấy mệnh đề phía sau and chia ở thì tương lai đơn 🡪 mệnh đề phía trước cũng phải chia tương lai đơn

- Alternate route: lộ trình khác, đường đi khác

- It is anticipated that…: người ta dự đoán rằng…

- To be opened to traffic: mở lại để xe cộ lưu thông

Dịch: Có thể có những sự trì hoãn đáng kể. Do đó, người đi mô tô được khuyên là nên tìm một đường khác để đi. Người ta cho rằng tất cả làn đường sẽ được mở lại cho xe cộ lưu thông vào khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007.

However, please note that all dates are tentative and \_\_\_\_\_\_\_ to change.

**149.** (A) official  
 (B) equivalent  
 (C) attractive  
 (D) subject

To maintain the safety of road crews, please reduce speed and drive cautiously when you pass through the work zone. The Road Committee thanks you in advance for your patience.  
If you have any questions concerning this project, please contact Nick Estrin, Project Engineer at 555-802-2547 or via email at [nickssn@roads.com](mailto:nickssn@roads.com).

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Official (a): chính thức, chính thống, thuộc chính quyền

- Equivalent (a): tương đương, bằng nhau, như nhau

- Attractive (a): thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn

- To be subject to: lệ thuộc, phụ thuộc, tuỳ vào…

- Tentative (a): ngập ngừng, thăm dò, dự kiến, chưa chắc chắn

- Road crews: đội ngũ làm đường

- Work zone: khu vực thi công, công trường

- To thank in advance: cảm ơn trước

Dịch: Tuy nhiên, hãy chú ý rằng tất cả các ngày là dự kiến và phụ thuộc vào sự thay đổi.

Để duy trì sự an toàn của đội ngũ thi công, hãy giảm tốc độ và lái xe cẩn thận khi đi qua khu vực thi công. Uỷ ban Đường bộ cảm ơn trước vì sự kiên nhẫn của bạn.

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào liên quan đến dự án này, hãy liên lạc với Nick Estrin, kĩ sư của dự án.

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

As the largest and fastest \_\_\_\_\_\_\_ community development group,

**150.** (A) evaluating  
 (B) concentrating  
 (C) expanding  
 (D) significant

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Evaluate (v): đánh giá

- To concentrate sth on sth/doing sth: tập trung cái gì vào cái gì/ việc gì

- Expand (v): mở rộng

- Significant (a): đáng kể

Dịch: Theo nhóm phát triển cộng đồng mở rộng lớn nhất và nhanh nhất,

we invite qualified professionals for our urban \_\_\_\_\_\_\_ project. Your mandate is to set

**151.** (A) renew  
 (B) renewed  
 (C) renewal  
 (D) renewing

the overall strategic direction for housing development, including sales and marketing. The ideal candidate must have a passion to deliver results in a dynamic market environment.

- Chỗ trống nằm trong cụm danh từ có dạng Adj+…+N 🡪Điền tính từ hoặc danh từ

- Ta có cụm danh từ urban renewal project: dự án cho sự đổi mới đô thị. Urban bổ nghĩa cho renewal (n)

- Mandate (n): sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác, sự uỷ quyền

- Housing development (n): sự phát triển nhà ở

- Passion (n): đam mê, say mê

- Dynamic market environment: thị trường năng động

Dịch: Chúng tôi mời những chuyên gia có trình độ cho dự án đổi mới đô thị. Bạn được uỷ quyền để thiết lập sự chỉ đạo chiến lược tổng thể cho sự phát triển nhà ở. Ứng viên lí tưởng phải có sự đam mê để giao thương trong thị trường năng động.

You must have at least 5 years of relevant industry experience. You will be able to demonstrate an excellent record of successful implementation and sustainable growth.  
This leadership position is expected to attract candidates of the highest \_\_\_\_\_\_\_.

**152.** (A) caliber  
 (B) sought  
 (C) statue  
 (D) factor

Successful candidates will live in Indonesia and enjoy a highly competitive remuneration package, including traveling allowances.  
To apply for the position, please submit your resume along with a cover letter by November 17,  
2007 to [hodevelop@attg.com](mailto:hodevelop@attg.com).

- Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Caliber (n): phẩm chất, tính chất, năng lực, khả năng

- Sought (PP of seek): tìm kiếm

- Statue (n): bức tượng

- Factor (n): nhân tố, yếu tố

- Relevant (a): có liên quan

- Record (n): hồ sơ, sổ sách

- Implementation (n): sự thi hành, sự bổ sung

- Sustainable (a): có thể chịu đựng được, có thể chống đỡ được

- Leadership (n): sự lãnh đạo, cương vị lãnh đạo, ban lãnh đạo

- Remuneration (n): tiền thù lao, tiền công, sự trả công

- Allowance (n): tiền trợ cấp, phụ cấp, sự thừa nhận

Dịch: Bạn phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành có liên quan.

Vị trí lãnh đạo được kì vọng sẽ thu hút các ứng viên với phẩm chất tốt nhất. Những ứng viên được chọn sẽ sống ở Indonesia và hưởng một gói thù lao rất cạnh trạnh, bao gồm các phụ cấp đi lại.