ECONOMY 1 – TEST 04

Part 5 – Incomplete Sentences

101. Considering the failure of \_\_\_\_\_\_\_ system to offer adequate support, we might have to provide refunds to our customers.  
(A) us  
(B) ours  
(C) ourselves  
(D) our

\*Sau chỗ trống là danh từ 🡪 điền tính từ sở hữu

- Considering (prep/conj): xét về, tính đến

- Adequate (a): đủ, đầy đủ, tương xứng, thích hợp

Dịch: Tính đến sự hư hại của hệ thống để có sự hỗ trợ thích hợp, chúng tôi có thể đã hoàn tiền lại cho khách hàng của mình

102. Some managers are supposed to meet each other at the end of the month to talk \_\_\_\_\_\_\_ their monthly performance reviews.  
(A) under  
(B) about  
(C) along  
(D) into

\*To talk about/of sth: nói về, bàn về cái gì

- To talk to sb: nói chuyện với ai

- To be supposed to do sth: có nhiệm vụ, bổn phận phải làm gì

- Performance review (n): sự đánh giá năng suất/hiệu suất hoạt động

Dịch: Nhiều nhà quản lý có nghĩa vụ phải gặp nhau vào mỗi cuối tháng để bàn về việc đánh giá hiệu suất hoạt động hàng tháng của họ.

103. There's another piece of evidence that there has been enormous \_\_\_\_\_\_\_ in the supply of customized services to customers.  
(A) growth  
(B) grows  
(C) grown  
(D) grower

\*Trước chỗ trống là tính từ enormous, sau chỗ trống là giới từ 🡪 Điền danh từ tạo thành cụm danh từ 🡪 Loại B và C

\*Cụm danh từ không có từ xác định (mạo từ, tính từ sở hữu, từ hạn định) 🡪 danh từ chính là danh từ không đếm được hoặc đếm được số nhiều 🡪 Chỉ có A là phù hợp.

- Evidence (n): chứng cứ, bằng chứng, dấu hiệu, vết tích

- Enormous (a): to lớn, khổng lồ 🡪 Enormously (adv)

- Customized service (n): dịch vụ được làm theo yêu cầu của khách hàng

Dịch: Có một phần chứng cứ khác là đã có sự tăng trưởng mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu khách hàng.

104. Our aim is to increase the efficiency of the rail services both for freight and passengers by providing services on the network and increasing \_\_\_\_\_\_\_ among companies.  
(A) competes  
(B) competitively  
(C) competitive  
(D) competition

\*Sau động từ cần 1 danh từ vừa bổ nghĩa cho động từ, vừa bổ nghĩa cho cụm giới từ phía sau (sự cạnh tranh giữa các công ty)

- Aim (n): mục đích, mục tiêu, ý định, sự nhắm đến

- Efficiency (n): hiệu lực, hiệu quả, năng lực, khả năng 🡪 Efficient (a), efficiently (adv)

- Rail service (n): dịch vụ đường sắt

- Freight (n): hàng hoá chở trên tàu, máy bay, xe lửa; hàng hoá chuyên chở

Dịch: Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao hiệu quả của các dịch vụ đường sắt cho cả hàng hoá chuyên chở lẫn hành khách bằng cách cung cấp các dịch vụ trên mạng và tăng sự cạnh tranh giữa các công ty.

**105.** People can obtain information \_\_\_\_\_\_\_ an article containing several cases of the implementation of the new technology and its impact.  
(A) where  
(B) while  
(C) from  
(D) wherever

\*Sau chỗ trống là danh từ với dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (…an article which/that contains several… 🡪 …an article containing several…) 🡪 Chọn C vì ba phương án kia được theo sau là mệnh đề.

- Article (n): bài báo, điều khoản

- Implementation (n): sự thực thi, sự thực hiện đầy đủ, sự bổ sung

Dịch: Mọi người có thể có được thông tin của một bài báo gồm nhiều trường hợp của việc ứng dụng công nghệ mới và ảnh hưởng của nó.

**106.** \_\_\_\_\_\_\_ we are under a tight deadline on product delivery, we will have to ask for assistance from other departments.  
(A) Moreover  
(B) Because  
(C) Therefore  
(D) Nevertheless

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Moreover (adv): hơn nữa, ngoài ra, vả lại (bổ sung thông tin)

- Because (conj): vì, bởi vì (nêu nguyên nhân của sự việc)

- Therefore (adv): bởi vậy, cho nên, vì thế (nêu kết quả của sự việc)

- Nevertheless (adv): tuy nhiên, tuy vậy (chỉ sự tương phản, trái ngược)

- Tight deadline (n): thời hạn chót gần đến

Dịch: Vì hạn chót vận chuyển sản phẩm đang đến rất gần, chúng tôi sẽ phải nhờ sự giúp đỡ từ các bộ phận khác.

**107.** We are sorry to announce that we will not \_\_\_\_\_\_\_ any credit cards starting next year since a cash deposit is required.  
(A) accepts  
(B) accepting  
(C) accept  
(D) accepted

\*Trước chỗ trống là động từ khiếm khuyết wil 🡪 Điền động từ nguyên mẫu không có to

- Credit card (n): thẻ tín dụng

- Cash deposit (n): khoản tiền gửi bằng tiền mặt

Dịch: Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo rằng kể từ năm sau chúng tôi sẽ không chấp nhận thẻ tín dụng vì một khoản gửi bằng tiền mặt là bắt buộc.

**108.** The chairperson was trying to curtail a lengthy, heated discussion \_\_\_\_\_\_\_ the merits of work ethics due to the time constraint.  
(A) on  
(B) by  
(C) with  
(D) to

- Discussion on/about sth: thảo luận, bàn luận về việc gì

- Chairperson (n) = chairman/chairwoman (n): chủ tịch, chủ toạ

- Curtail (v): cắt bớt, rút ngắn, lấy đi, tước đi

- Heated discussion (n): cuộc thảo luận, bàn luận sôi nổi

- Merit (n): sự xứng đáng, sự xuất sắc, phẩm chất xứng đáng

- Ethics (Ucount. N) = moral philosophy (n): đạo đức, đạo đức học, luân thường đạo lý

- Constraint (n): sự ép buộc, sự ràng buộc, sự cưỡng ép, sự thúc ép

Dịch: Do sự hạn chế về thời gian, vị chủ tịch đang cố gắng rút ngắn cuộc thảo luận dài dòng, căng thẳng về phẩm chất đạo đức công việc.

**109.** Many on-line retailers state that it is \_\_\_\_\_\_\_ than they expected to set prices that attract more customers while boosting their profit margins.  
(A) difficult  
(B) difficulty  
(C) more difficult  
(D) much difficult

\*Có than 🡪 So sánh hơn

- So sánh hơn với tính từ dài (2 âm tiết trở lên): more + adj + than

- Retail (n, v): sự bán lẻ , việc bán lẻ, bán lẻ 🡪 Retailer (n): nhà bán lẻ

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

- Boost (v): tăng cường, nâng lên, đẩy mạnh

- Profit margin (n): lợi nhuận, lãi suất

Dịch: Nhiều nhà bán lẻ trực tuyến cho rằng việc thiết lập mức giá vừa thu hút nhiều khách hàng vừa làm tăng lợi nhuận là khó hơn so với họ dự tính.

**110.** Enclosed is a \_\_\_\_\_\_\_ of the company's current activities and future plans, so read it carefully and leave your comments on it.  
(A) total  
(B) product  
(C) registration  
(D) summary

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Total (n): tổng số, toàn bộ số lượng

- Product (n): sản phẩm

- Registration (n): sự đăng kí, sự ghi vào sổ

- Summary (n): bản tóm tắt

Dịch: Kèm theo đây là một bản tóm tắt các hoạt động hiện tại và các kế hoạch tương lai của công ty, vì vậy hãy đọc nó cẩn thận và để lại ý kiến của bạn về nó.

**111.** The revised version of an unpublished manuscript \_\_\_\_\_\_\_ due to arrive this morning at 10 o'clock, but unexpected problems delayed the shipping.  
(A) was  
(B) were  
(C) is  
(D) are

\*Chủ ngữ của câu là version, danh từ đếm được số ít 🡪 loại B và D

\*Trong câu có trạng từ this morning và vế sau của câu chia ở quá khứ 🡪 Loại C

- Revise (v): xem lại, duyệt lại (có chỉnh sửa)

- Manuscript (n): bản viết tay, bản thảo

- Due (a): đến kì, đến hạn

- To be due to sb: mang ơn ai, mắc nợ ai, có nghĩa vụ với ai

Dịch: Phiên bản chỉnh sửa của một bản thảo chưa được phát hành có hạn nộp vào sáng nay lúc 10 giờ, nhưng một vài sự cố bất ngờ đã khiến việc vận chuyển bị hoãn lại.

**112.** \_\_\_\_\_\_\_ searching for long-term economic growth, the government intends to study immediate solutions to avoid severe criticism from the public.  
(A) According to  
(B) Future  
(C) However  
(D) Instead of

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- According to + N/V-ing: theo, theo như

- Future (n): tương lai

- However + clause: tuy nhiên (chỉ sự đối lập)

- Instead of + N/Ving: thay vì, thay cho

🡪 Loại B và C vì sau chỗ trống là cụm V-ing, dịch nghĩa ta thấy chọn D là phù hợp

- Long-term (a): dài hạn, lâu dài

- To intend to do sth: có ý định, có ý muốn làm gì

- Immediate solution (n): giải pháp trước mắt, giải pháp lập tức

- Severe (a): khắc khe, gay gắt, mãnh liệt, dữ dội

- Criticism (n): sự/lời phê bình, sự/lời phê phán, sự/lời chỉ trích

Dịch: Thay vì tìm kiếm sự tăng trưởng kinh tế lâu dài, chính phủ dự định sẽ nghiên cứu các giải pháp tức thời để tránh sự chỉ trích gay gắt từ dư luận.

**113.** The company you work for is willing to take advantage of new technology, but \_\_\_\_\_\_\_ are concerned about adverse consequences.  
(A) other  
(B) others  
(C) the other  
(D) another

- The other: cái còn lại trong 2 cái đã được đề cập đến

- Others = other + danh từ đếm được số nhiều: những cái khác ngoài cái đã được đề cập.

Trong câu này, others = other companies: những công ty khác.

- Another + danh từ đếm được số ít: một cái khác chưa xác định ngoài cái đã được đề cập

- Ta thấy động từ to be được chia theo chủ ngữ số nhiều 🡪 Chỉ có phương án B là đúng.

\*Trong câu có sử dụng dạng lược bỏ đại từ quan hệ làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ (The company (which/that) you work for…)

- To be willing to do sth: sẵn lòng, sẵn sàng làm việc gì

- To take advantage of sb/sth: lợi dụng ai, tận dụng cái gì

- To take sb at advantage: bất ngờ, thình lình chộp được ai

- To be concerned about/for sth/that: lo lắng, lo âu về điều gì

- Adverse (a): bất lợi, có hại, đối địch, chống đối

- Consequence (n): hậu quả, kết quả, hệ quả

Dịch: Công ty mà bạn đang làm việc muốn tận dụng công nghệ mới, nhưng các công ty khác thì lo lắng về các hậu quả bất lợi.

**114.** The renovated French restaurant next to the post office attracted more customers as a result of its \_\_\_\_\_\_\_ priced, various food selections.  
(A) reasonably  
(B) thoroughly  
(C) gratefully  
(D) virtually

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Reasonably (adv): hợp lý, vừa phải, chấp nhận được

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

- Gratefully (adv): với vẻ biết ơn, bằng thái độ biết ơn

- Virtually (adv): gần như, hầu như

- As a result of = because of: vì, bởi vì

Dịch: Nhà hàng Pháp vừa được tu sửa nằm cạnh bưu điện đã thu hút nhiều khách hơn vì giá cả hợp lí và có nhiều loại thực phẩm phong phú.

**115.** The elegant hotel known for its fabulous amenities is \_\_\_\_\_\_\_ located near the local  
airport.  
(A) convenience  
(B) convenient  
(C) conveniently  
(D) conveniences

\*Chỗ trống nằm sau to be và trước tính từ (quá khứ phân từ của động từ có thể được xem như tính từ) 🡪 Điền trạng từ

\*Trong câu có sử dụng dang rút gọn mệnh đề quan hệ bị động (The elegant hotel which/that is known for… 🡪 The elegant hotel known for…)

- Convenience (n): sự thuận tiện, thuận lợi, tiện lợi 🡪 Convenient (a), conveniently (adv)

- Conveniences (n): tiện nghi

- Elegant (a): thanh lịch, tao nhã, lịch lãm, ngắn gọn, súc tích

- To be known for sth: được biết đến nhờ cái gì/điều gì

- To be known to sb: quen thuộc với ai, quen biết ai

- Fabulous (a): khó tin, phóng đại, quá cao

- Amenities (n) = conveniences (n): tiện nghi

Dịch: Khách sạn thanh lịch được biết đến với những tiện nghi tuyệt vời, nó toạ lạc ở một nơi thuận lợi gần sân bay địa phương.

**116.** The launch of new software programs has been under the \_\_\_\_\_\_\_ of Mr. Lopez, who's famous for his dedication to the company.  
(A) attendance  
(B) sight  
(C) provision  
(D) supervision

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Attendance (n): sự tham dự, sự có mặt, số người tham dự

- To be in attendance at sth: tham dự, có mặt tại

- Sight (n): khả năng nhìn, tầm nhìn, sự nhìn

- Provision (n): sự cung cấp, sự đem cho, điều khoản (của hợp đồng)s

- Supervision (n): sự giám sát, sự trông nom

- Launch (n, v): sự phát hành, sự ra mắt (sản phẩm); sự phát động, mở màn (chiến dịch); sự hạ thuỷ (tàu); sự phóng (tên lửa, tàu vũ trụ)

- To be famous for sth: nổi tiếng, nổi danh về cái gì

- To dedicate sth to sth: cống hiến, hiến dâng, tận tuỵ 🡪 Dedication (n), dedicative (a)

Dịch: Sự ra mắt của chương trình phần mềm mới được giám sát bởi ông Lopez, người nổi tiếng vì sự cống hiến của mình cho công ty.

**117.** Emma Jean, \_\_\_\_\_\_\_ was nominated for an Employee of the Month Award for her  
exceptional work performance, will deliver a speech this evening.  
(A) who  
(B) anyone  
(C) whose  
(D) whichever

\*Sau chỗ trống là to be + bổ ngữ cho to be 🡪 Vị trí cần điền là chủ ngữ của mệnh đề

\*Trước chỗ trống là danh từ riêng chỉ người 🡪 Điền đại từ quan hệ chỉ người (who)

- Nominate (T.v): chỉ định, bổ nhiệm, ấn định, đề nghị 1 người nào đó nhận thưởng

- Exception (n): ngoại lệ, biệt lệ, sự khác thường 🡪 Exceptional (a): khác thường, đặc biệt, hiếm có

- Work performance (n): sự thể hiện trong công việc, thành tích làm việc

Dịch: Emma Jean, người được đề cử giải nhân viên xuất sắc của năm vì thành tích làm việc nổi bật của cô ấy, sẽ có một bài phát biểu tối nay.

**118.** Our policy guarantees that any damaged products incurred in transit will be \_\_\_\_\_\_\_  
immediately with new ones, or a full refund will be issued.  
(A) prepared  
(B) consumed  
(C) revised  
(D) replaced

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To prepare sb/sth for sb/sth: chuẩn bị ai/cái gì cho ai/cái gì; bắt ai phải chờ đợi cái gì

- To be prepared to do sth: sẵn sàng làm gì

- To be prepared for sth: sẵn sàng cho cái gì (nhất là cái gì khó chịu)

- Consume (v): ăn uống, tiêu thụ (thực phẩm)

- Revise (v): xem lại, duyệt lại (có chỉnh sửa)

- To replace sb/sth with sb/sth: thay thế ai bởi ai, thay thế cái gì bằng cái gì

- To guarantee (to do sth/that): cam đoan, đảm bảo (rằng)

- Incur (v): gánh, chịu, mắc

- Transit (n, v): sự đi qua, sự vượt qua, sự quá cảnh

Dịch: Chính sách của chúng tôi đảm bảo rằng bất cứ hàng hoá nào bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển đều sẽ được thay thế bằng hàng mới ngay lập tức, hoặc sẽ được hoàn trả toàn bộ.

**119.** The planning officer was struggling to get a permit to \_\_\_\_\_\_\_ a residential area, which can easily cost a billion dollars even before the expense of buying the land.  
(A) develop  
(B) revise  
(C) achieve  
(D) contribute

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Develop (v): phát triển, mở mang

- Revise (v): xem lại, duyệt lại (có chỉnh sửa)

- Achieve (v): giành được, đạt được (do nỗ lực, cố gắng); hoàn thành, hoàn tất

- Contribute (v): đóng góp, góp phần

- Struggle (n, I.v): đấu tranh, vật lộn

- Residental area (n): khu dân cư

- Expense (n): chi phí, phí tổn

Dịch: Các nhà hoạch định đang đấu tranh để giành quyền phát triển một khu dân cư, việc này có thể tốn 1 tỷ đô la trước khi mua đất.

**120.** The chief executive officer is obligated to retain all the information of a \_\_\_\_\_\_\_ nature in relation to negotiations.  
(A) limited  
(B) former  
(C) confidential  
(D) mandatory

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Limited (a): hạn chế, có giới hạn

- Former (a): trước, cũ, xưa

- Confidential (a): kín, riêng, bí mật; thân tín, tâm phúc

- To be confidential with sb: tâm sự với ai

- Mandatory (a): có tính bắt buộc, ép buộc

- Chief Executive Officer (CEO): giám đốc điều hành

- To be obligated to do sth: bị bắt buộc, ép buộc, cưỡng ép

- Retain (v): giữ lại, ngăn lại

- Negotiate (v): đàm phán, thương lượng, dàn xếp 🡪 Negotiation (n), negotiator (n)

Dịch: Vị giám đốc điều hành bắt buộc phải lưu trữ các thông tin có tính chất bí mật liên quan đến các cuộc đàm phán.

**121.** Service occupations are prevalent in all sectors of the economy, such as in manufacturing as \_\_\_\_\_\_\_ as in the service sector.  
(A) far  
(B) well  
(C) good  
(D) near

- Trước chỗ trống có dạng liệt kê “such as…” 🡪 Chọn cấu trúc as well as: cũng như

- Occupation (n): sự chiếm giữ, sự chiếm đóng, sự cư ngụ, thời hạn cư ngụ; nghề nghiệp, công việc, việc làm

- Prevalent (a): phổ biến, thịnh hành, thông dụng, thường thấy

Dịch: Các ngành nghề phục vụ rất phổ biến trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, như là sản xuất hàng hoá cũng như là lĩnh vực dịch vụ.

**122.** Those individuals who want to gain automatic access to the information are advised to \_\_\_\_\_\_\_ the password that was sent to them by phone.  
(A) enter  
(B) place  
(C) offer  
(D) create

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Enter password: nhập mật khẩu

- Automatic access (n): sự truy cập tự động

Dịch: Những ai muốn được tự động truy cập thông tin đều được khuyên nên nhập mật khẩu được gửi qua điện thoại.

**123.** The newly appointed vice president is expected to earn the \_\_\_\_\_\_\_ trust of employees despite all indications to the contrary.  
(A) completely  
(B) completed  
(C) completing  
(D) complete

\*Chỗ trống nằm giữa the và danh từ 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ

\*Ưu tiên chọn tính từ gốc (không phải tính từ đuôi –ed hoặc –ing và có trong từ điển)

- To appoint sb to sth: bổ nhiệm, chọn một người nào đó vào một công việc có trách nhiệm

- To appoint sth for sth: định, hẹn ngày giờ cho việc gì

- Trust (n, v): sự tín nhiệm, sự tin cậy, lòng tin, sự hi vọng, kì vọng

- Indication (n): dấu chỉ, dấu hiệu, sự biểu thị, sự biểu lộ

- Contrary (n): điều trái ngược, sự trái lại

Dịch: Phó chủ tịch mới được bổ nhiệm gần đây được kì vọng sẽ nhận được sự tín nhiệm của nhân viên mặc dù tất cả các dấu chỉ đều ngược lại.

**124.** The board of directors will \_\_\_\_\_\_\_ a regular employment session next Monday  
September 16th at 10 a.m. in the board room.  
(A) close  
(B) hold  
(C) wait  
(D) meet

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Close (v): đóng lại, khép lại, kết thúc, chấm dứt

- Hold (v): tổ chức, sắp xếp (sự kiện)

- Wait (v): chờ đợi

- Meet (v): gặp gỡ

- Board of directors (n): hội đồng quản trị

- Employment session (n): cuộc họp về công việc

- Board room (n): phòng hội đồng

Dịch: Hội đồng quản trị sẽ tổ chức một buổi họp công việc thường xuyên vào thứ Hai tới, ngày 16 tháng 9 lúc 10 giờ sáng tại phòng hội đồng

**125.** Many financial specialists \_\_\_\_\_\_\_ predicted that industries might encounter a decline in manufacturing investment in 2007 by almost 15 percent.  
(A) mistook  
(B) mistake  
(C) mistaken  
(D) mistakenly

\*Chỗ trống nằm sau cụm danh từ hoàn chỉnh và nằm trước động từ thường 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

- Financial specialist (n): chuyên gia về tài chính

- Predict (v): dự đoán, dự báo

- Encounter (n, T.v): cuộc chạm trán, cuộc đọ sức, cuộc gặp gỡ bất ngờ

- Decline (n): sự suy tàn, suy sụp, tàn tạ

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

Dịch: Nhiều chuyên gia tài chính đã sai lầm khi sự đoán rằng các ngành công nghiệp có thể gặp phải một sự suy giảm gần 15 phần trăm trong sự đầu tư sản xuất vào năm 2007.

**126.** \_\_\_\_\_\_\_ months of tough negotiations, it was announced this morning that an agreement had finally been reached.  
(A) Following  
(B) Except  
(C) Upon  
(D) At

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Following (prep): sau, theo sau

- Except (prep): ngoài ra, trừ ra, không kể (thường đi với for)

- Upon (prep): khi, theo

- At (prep): tại, ở (nơi nào đó)

- Tough (a): khó khăn, bền bỉ, cứng rắn, khắc nghiệt

Dịch: Sau nhiều tháng thương lượng khó khăn, sáng nay một thoả thuận cuối cùng cũng đạt được.

**127.** Our skilled and experienced service representatives will be able to resolve any problems you might encounter by \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) himself  
(B) herself  
(C) itself  
(D) themselves

\*Chủ ngữ của câu là representatives, danh từ số nhiều nên chọn đại từ phản thân chỉ số nhiều.

\*Trong câu có sử dụng dạng lược bỏ đại từ quan hệ làm tân ngữ của mệnh đề quan hệ (…any problem (which/that) you might encounter…)

- Service representative (n): người đại diện dịch vụ

- To be able to do sth: có thể làm được việc gì; có đủ tư cách, phẩm chất để làm gì

- Resolve (v): giải quyết (vấn đề)

Dịch: Những người đại diện dịch vụ giàu kinh nghiệm và có tay nghề có khả năng tự giải quyết bất kì vấn đề nào mà bạn gặp phải.

**128.** All employees should be informed explicitly of their responsibilities in relation to \_\_\_\_\_\_\_ client information.  
(A) sensitive  
(B) competitive  
(C) affordable  
(D) courteous

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Sensitive (a): nhạy cảm

- Competitive (a): tính cạnh tranh

- Affordable (a): phải chăng, vừa phải, có thể đáp ứng được (nói về giá cả)

- Courteous (a): lịch sự, nhã nhặn

- Explicitly (adv): một cách rõ ràng, một cách dứt khoát

- Responsibility for sb/sth: trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm

- Client information (n): thông tin khách hàng

Dịch: Tất cả nhân viên nên được thông báo rõ về những trách nhiệm của họ mà có liên quan đến thông tin nhạy cảm của khách hàng.

**129.** Much of the expected boost in revenue is related to a transaction tax which has yet to receive final \_\_\_\_\_\_\_ from Congress.  
(A) approving  
(B) approved  
(C) approval  
(D) approves

\*Chỗ trống nằm sau tính từ và trước giới từ 🡪 Điền danh từ tạo thành cụm danh từ làm tân ngữ của động từ receive (ngoại động từ)

- Approve (v): chấp thuận, phê chuẩn, phê duyệt 🡪 Approval (n)

- To approve of sb/sth: tán thành, ưng thuận, bằng lòng

- Boost (v): tăng cường, nâng lên, đẩy mạnh

- Revenue (n): lợi nhuận, thu nhập, lợi tức

- Transaction tax (n): thuế giao dịch

- To have yet to do sth: vẫn chưa làm gì

Dịch: Nhiều sự kì vọng trong việc thúc đẩy lợi nhuận có liên quan đến thuế giao dịch, thuế này vẫn chưa nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ Quốc hội.

**130.** Since the corporate system has a \_\_\_\_\_\_\_ structured daily schedule, it would be nearly impossible to impair the work efficiency.  
(A) hopefully  
(B) highly  
(C) probably  
(D) rarely

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Hopefully (adv): đầy hi vọng, phấn khởi, hi vọng rằng

- Highly (adv): hết sức, vô cùng, ở mức độ cao

- Probably (adv): hầu như chắc chắn

- Rarely (adv) = seldom (adv): ít khi, hiếm khi

- Structured (a): có trật tự, có tổ chức, định rõ, vạch rõ

- Impair (v): làm suy yếu, làm sút kém, làm hư hỏng, làm hư hại

- Work efficiency (n): hiệu quả công việc

Dịch: Kể từ khi hệ thống công ty có một lịch trình hằng ngày có trật tự cao, thì việc hiệu quả công việc bị suy giảm là không thể xảy ra.

**131.** In an effort \_\_\_\_\_\_\_ customers with respect we have changed our hours to accommodate customer needs.  
(A) treating  
(B) has treated  
(C) treated  
(D) to treat

- Effort to do sth: sự nỗ lực làm gì

- Treat (v): đối xử, đối đãi

- Respect for sb/sth: sự tôn trọng, sự kính trọng

- Accommodate (v): giúp đỡ, cung cấp, thích nghi

Dịch: Trong một nỗ lực cư xử với khách hàng với sự tôn trọng, chúng tôi đã thay đổi giờ làm để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng

**132.** The local government is planning to construct \_\_\_\_\_\_\_ performing arts facilities in  
order to meet the cultural needs of the population.  
(A) infrequent  
(B) additional  
(C) ongoing  
(D) incidental

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Infrequent (a): ít khi xảy ra, không thường xuyên

- Additional (a): thêm vào, cộng vào

- Ongoing (a): đang xảy ra, đang diễn ra

- Incidental (a) = Accidental (a): ngẫu nhiên, tình cờ, bất ngờ

- Construct (v): xây dựng (nhà cửa)

- Art facilities (n): tiện nghi, thiết bị chức năng

- Population (n): dân số, mật độ dân số

Dịch: Chính quyền địa phương đang lên kế hoạch xây dựng thêm những tiện nghi cho nghệ thuật biểu diễn để đáp ứng nhu cầu văn hoá của người dân.

**133.** The appointment of Mr. Murphy as prime minister was intended to accelerate the  
proposed economic \_\_\_\_\_\_\_ without any hesitation.  
(A) reformed  
(B) reformer  
(C) reforms  
(D) reformatory

\*Chỗ trống nằm sau tính từ và trước giới từ 🡪 Điền danh từ tạo thành cụm danh từ làm tân ngữ cho ngoại động từ accelerate 🡪 Loại A

\*Dịch nghĩa ta thấy cần phải điền danh từ chỉ sự vật 🡪 Loại D vì nghĩa không phù hợp, B là danh từ chỉ người

- Reformer (n): nhà cải cách

- Reform (n, v): sự sửa đổi, sự cải cách

- Reformatory (n): trại cải tạo, trại giáo dưỡng; (a): có ý định cải tạo, nhằm cải tạo

- Appointment (n): sự bổ nhiệm, sự sắp xếp để gặp mặt, cuộc hẹn

- Prime minister (n): thủ tướng

- To intend to do sth: có ý định, có ý muốn làm gì

- Accelerate (v): làm nhanh thêm, thúc giục

- Hesitation (n): sự do dự, sự ngập ngừng, sự lưỡng lự

Dịch: Việc bổ nhiệm ông Murphy làm thủ tướng là nhằm thúc đẩy sự cải cách kinh tế được đề xuất mà không có chút do dự nào.

**134.** Even though Peterson Group Inc. is one of the largest automobile manufacturing  
companies, it has yet to see any profits as a result of \_\_\_\_\_\_\_ market conditions.  
(A) unfavorable  
(B) unwilling  
(C) opposing  
(D) reluctant

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Unfavorable (a): không thuận lợi, bất lợi, không tốt, không tán đồng

- To be unwilling to do sth: không muốn, không sẵn lòng làm điều gì, miễn cưỡng làm gì

- Opposing (a): đối lập, chống lại

- To be reluctant to do sth: miễn cưỡng, bất đắc dĩ, không tự nguyện

- To have yet to do sth: vẫn chưa làm gì

- Profit (n): lợi ích, bổ ích, lợi nhuận, tiền lời

- As a result of = because of: vì, bởi vì

Dịch: Cho dù Peterson Group Inc. là một trong những công ty sản xuất ô tô lớn nhất, công ty này vẫn chưa cho thấy lợi nhuận nào, nguyên nhân là do điều kiện thị trường bất lợi.

**135.** When I closed the window, all of the files and folders on my desktop computer \_\_\_\_\_\_\_ except for the icon.  
(A) are disappearing  
(B) will have disappeared  
(C) had disappeared  
(D) disappear

\*Thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất trước một hành động khác trong quá khứ.

\*Trong câu này, hành động “had disappeared” (biến mất) xảy ra và hoàn tất trước khi hành động “closed the window” (đóng cửa sổ máy tính) diễn ra.

- Except for (adv): ngoại trừ

Dịch: Khi tôi đóng cửa sổ máy tính, tất cả các tệp tin và thư mục trên máy tính bàn của tôi đều đã biến mất ngoại trừ biểu tượng.

**136.** Mr. Conner's remarks concerning the results of last year's declining sales were  
concise and to the \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) grade  
(B) feet  
(C) point  
(D) spot

\*Cụm to the point: đi thẳng vào vấn đề

\*Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (…remarks which/that concern the results… 🡪 …remarks concerning the result…)

- Remark (n, T.v): sự để ý, sự chú ý; sự nhận xét, sự nhận định, sự bình luận

- Concise (a): ngắn gọn, súc tích

Dịch: Những nhận định của ông Corner về kết quả của sự suy giảm doanh số năm ngoái thì ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

**137.** Can-Do Engineering is searching for creative, \_\_\_\_\_\_\_ people who can produce excellent quality work that goes beyond customer expectations.  
(A) motivate  
(B) motivator  
(C) motivated  
(D) motivation

\*Sau chỗ trống là danh từ 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ

\*Động từ ở dạng quá khứ phân từ được xem như tính từ.

- Motivated (a): hứng thú, thích thú, nhiệt tình

- Quality work (n): chất lượng công việc

- Beyond (prep): xa hơn, vượt quá, vượt hơn, quá mức

Dịch: Can-Do Engineering đang tìm kiếm những người sáng tạo, nhiệt tình có thể tạo ra chất lượng công việc tuyệt vời vượt xa mong đợi của khách hàng.

**138.** We want you to be aware that we're doing our utmost, \_\_\_\_\_\_\_ we will not be able to provide you with a personalized experience on our website.  
(A) in spite of  
(B) so as  
(C) despite  
(D) though

- In spite of + N/V-ing: mặc dù

- So as + clause: như vậy

- Despite + N/V-ing: mặc dù

- Though + clause: mặc dù

- Ta thấy sau chỗ trống là 1 mệnh đề 🡪 Loại A và C

\*Dịch nghĩa ta thấy D là phương án phù hợp

- To be aware that…: nhận thức rằng, chú ý rằng

- To do sb’s utmost: làm hết sức mình

Dịch: Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi đang làm hết sức mình, cho dù chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân trên trang web của chúng tôi.

**139.** A new innovative program is \_\_\_\_\_\_\_ to be released, though some system failures  
happened at the beginning of the inspection.  
(A) expecting  
(B) expected  
(C) expects  
(D) expect

\*Chủ ngữ là vật, hành động chỉ ý thức con người 🡪 Điền động từ ở dạng bị động.

- Release (v): phát hành, tung ra thị trường

- System failure (n): lỗi hệ thống

- Inspection (n): sự kiểm tra, sự thanh tra

Dịch: Một chương trình tiên tiến mới được kì vọng sẽ được phát hành, mặc dù nhiều lỗi hệ thống đã xảy ra vào lúc bắt đầu kiểm duyệt.

**140.** Milky Cookies \_\_\_\_\_\_\_ enters into a contract with a third party vendor in order to fulfill its business operations.  
(A) occasionally  
(B) prematurely  
(C) marginally  
(D) uncommonly

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Occasionally (adv) = sometimes (adv): thỉnh thoảng, đôi khi

- Prematurely (adv): sớm, xảy ra trước thời gian mong đời

- Marginally (adv): vừa đủ, vừa vặn, ở mức độ đáng kể

- Uncommonly (adv): đặc biệt, khác thường

- Third party vendor (n): người bán dạo được xem như bên thứ ba trong hợp đồng

Dịch: Thỉnh thoảng Milky Cookies tham gia vào một hợp đồng với bên bán dạo thứ ba để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình.

**Part 6 – Text Completion**

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

**State Department of Health**

Dear Parents,  
I am writing this letter to notify you of the change in a checkup schedule which has been moved up to Friday October 19, instead of Wednesday October 17. If this day \_\_\_\_\_\_\_   
 **141.** (A) has not been  
 (B) was not  
 (C) will not be  
 (D) would have not been

convenient for you, please speak with our coordinator.

\*Mệnh đề chính có dạng câu mệnh lệnh 🡪 mệnh đề if chia theo cấu trúc điều kiện loại 1

- Coordinator (n): điều phối viên

Dịch: Tôi viết thư này để thông báo cho bạn về sự thay đổi trong lịch kiểm tra sức khoẻ, lịch trình sẽ thay đổi sang thứ Sáu ngày 19 tháng 10, thay vì thứ Tư ngày 17 tháng 10. Nếu ngày hôm đó không thuận tiện với bạn, hãy cho điều phối viên của chúng tôi biết.

In addition, please note that the office phone number has also been changed. It is \_\_\_\_\_\_\_

**142.** (A) here  
 (B) now  
 (C) why  
 (D) still  
(518) 437-8329.

Dịch: Thêm vào đó, hãy chú ý rằng số điện thoại của văn phòng cũng được thay đổi. Số điện thoại bây giờ là (518) 437-8329.

We are trying our best to respond with timely \_\_\_\_\_\_\_ and accuracy.  
 **143.** (A) advice  
 (B) deliver  
 (C) clearing  
 (D) reminders  
Sorry again for the inconvenience. For more information, please contact Donna Maser, the program coordinator, at (518) 437-5961.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Advice (n): lời khuyên, sự khuyên nhủ

- Deliver (T.v): phân phối, vận chuyển, giao (hàng)

- Clearing (n): sự thanh toán, sự trả (nợ)

- Reminder (n): vật làm nhớ lại, vật gợi nhớ

- Timely (a): đúng lúc, kịp thời

- Accuracy (n): sự chính xác, độ chính xác

Dịch: Chúng tôi đang cố gắng hết sức để phản hồi với sự tư vấn kịp thời và chính xác

Chúng tôi một lần nữa xin lỗi vì sự bất tiện. Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Donna Maser, điều phối viên của chương trình, số điện thoại (518) 437-5961.

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

Luis Hawkins  
105 Mt. Wellington Lane Auckland, New Zealand  
March 2, 2007  
Mr. Berman  
Ave. Simon Bolivar 359 Monterrey 6400  
Mexico

Dear Mr. Berman,

The other day, I attended a seminar where you gave a presentation entitled "Ideal Renovation." I found your talk very \_\_\_\_\_\_\_.  
 **144.** (A) interested  
 (B) interest  
 (C) interesting  
 (D) interestingly

- Cấu trúc find sb/sth + adj: nhận thấy, thấy rằng

- Sau chỗ trống không có cụm giới từ 🡪 Điền tính từ mang nghĩa chủ động

Dịch: Hôm trước, tôi đã tham dự buổi hội nghị chuyên đề mà ông có bài thuyết trình với nhan đề “Đổi mới lý tưởng”. Tôi thấy bài thuyết trình của ông rất thú vị

Our company has been selected to renovate the Hempha Library, which is one of the biggest libraries scheduled to be \_\_\_\_\_\_\_ renovations soon, to enhance library services

**145.** (A) finishing  
 (B) undergoing  
 (C) postponing  
 (D) displaying

for the community.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Finish (v): hoàn thành, hoàn tất, làm xong

- Undergo (v): trải qua, chịu đựng

- Postpone (v): hoãn lại, trì hoãn

- Display (v): trưng bày, bày ra, phô ra

- Enhance (v): làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật

Dịch: Công ty chúng tôi đã được lựa chọn để tu sửa thư viện Hempha, một trong những thư viện lớn nhất thế giới được lên lịch để trải qua đợt tu sửa, nhằm nâng cao dịch vụ của thư viện cho cộng đồng.

It would be of much help to have your ideas and suggestions as a consultant on the project from the outset, \_\_\_\_\_\_\_ we are considering how to best meet the needs of the   
 **146.** (A) why  
 (B) that  
 (C) unless  
 (D) as  
prominent library. We are looking forward to doing business with you.  
Sincerely,  
Luis Hawkins

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Why + clause: tại sao, lý do mà

- That + clause: rằng…

- Unless + clause: nếu… không…

- As + clause: vì

- Consultant (n): người tư vấn, người cố vấn

- Outset (n): sự bắt đầu

- Prominent (a): nổi bật, xuất chúng, lỗi lạc, dễ thấy

Dịch: Sẽ rất là có ích khi có các ý tưởng và đề xuất của bạn như là một người tham vấn cho dự án từ lúc bắt đầu, vì chúng tôi đang xem xét làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của thư viện mới một cách tốt nhất.

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

**Parking policy and regulations**

NATOKA has sufficient parking for all employees, on-site contractors and visitors to our site. To ensure the effect of our parking privileges and safety of the workers and visitors, NATOKA's parking policy has been modified to better monitor on-site parking.  
All employees and on-site contractors are now required to register their \_\_\_\_\_\_\_.  
 **147.** (A) claims  
 (B) purchases  
 (C) vehicles  
 (D) companies

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Claim (n, v): sự đòi hỏi 1 số tiền, số tiền đòi hỏi; đòi, thỉnh cầu; quả quyết, khẳng định

- Purchase (n, v): sự mua hàng hoá, vật được mua; điểm tựa, chỗ dựa

- Vehicle (n): xe cộ

- Company (n): công ty; nhóm bạn, nhóm người đi cùng với nhau

Failure to display a parking permit might \_\_\_\_\_\_\_ your vehicle being towed.  
 **148.** (A) pose  
 (B) affect  
 (C) start on  
 (D) result in  
For individuals who may use more than one vehicle for transportation to NATOKA, a separate permit for each vehicle is required.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Pose (v): đưa ra (yêu sách), đề ra (luận điểm), đặt (câu hỏi)

- Affect (v): ảnh hưởng, tác động đến ai/cái gì; làm xúc động, làm mủi lòng

- Start on (T.v): bắt đầu tiến hành

- Result in: dẫn đến, đưa đến, kết quả là

- Parking permit (n): quyền đậu xe, giấy phép được đậu xe

- Transportation (n): sự vận tải, sự chuyên chở

Dịch: Việc không trình được giấy phép đậu xe có thể dẫn đễn việc xe của bạn bị kéo đi.

Với những ai sử dụng 2 phương tiện trở lên để đến NATOKA, mỗi phương tiện phải có giấy phép riêng.

The procedure of obtaining additional permits is the same as for registering the first permitted vehicle.  
Permits must be renewed quarterly in accordance with the expiration date on each permit, so people who use the parking area \_\_\_\_\_\_\_ to read all the regulations on parking policies carefully.  
 **149.** (A) encouraged  
 (B) are encouraged  
 (C) had encouraged  
 (D) to be encouraged

\*Động từ encourage là ngoại động từ 🡪 Cần tân ngữ là N/V-ing nhưng sau chỗ trống là cụm giới từ chỉ mục đích 🡪 Phải chia động từ ở dạng bị động

\*Ngoài ra, dịch nghĩa ta cũng thấy chọn bị động là phù hợp.

- Procedure (n): thủ tục (trong kinh doanh, chính trị, pháp lý)

- Quarterly (adv): ba tháng một lần, hằng quý

- In accordance with sth: phù hợp với cái gì, theo đúng cái gì

- Expiration date (n): ngày hết hạn, ngày mãn hạn

- Regulation (n): quy định, quy tắc, điều lệ; sự điều chỉnh, sự điều khiển

- Parking policy (n): chính sách về việc đậu xe

Dịch: Thủ tục nhận thêm giấy phép cũng giống như khi đăng kí làm giấy phép lần đầu.

Các giấy phép phải được gia hạn mỗi ba tháng một lần theo quy định về ngày hết hạn ghi trên giấy phép, vì vậy những ai sử dụng bãi đỗ xe đều được khuyến khích nên đọc kĩ các quy định đỗ xe.

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

To: Employees <nkos@assoc.wc.edu>  
From: Dax Shepard <Dax@tpl.zs.us>  
Date: Tue.12. June 2007 14:58:23  
This message is being posted to all employees. First of all, I'm pleased to announce that Dale Spencer was appointed as the district manager.  
As you know, it's fairly common for our employees to receive positive feedback from coworkers, but Dale's case is \_\_\_\_\_\_\_.  
 **150.** (A) unique  
 (B) predictable  
 (C) common  
 (D) desirable

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Unique (a): duy nhất, độc nhất, chỉ có một

- To be unique to sb/sth: chỉ liên quan đến một người, một nhóm, một vật

- Predictable (a): có thể dự đoán, có thể đoán trước

- Common (a): chung, thông thường, phổ biến

- Desirable (a): đáng ao ước, đang khao khát, đáng thèm muốn

Dịch: Thông điệp này được gửi đến tất cả nhân viên. Trước hết, tôi rất hân hạnh thông báo rằng Dale Spencer đã được bổ nhiệm làm người quản lý quận.

Như các bạn đã biết, việc nhân được phản hồi tích cực từ các đồng nghiệp là thường thấy ở nhân viên của chúng tôi, nhưng trường hợp của Dale là duy nhất.

For the past few weeks, we have received many letters from customers expressing their \_\_\_\_\_\_\_.  
**151.** (A) disappointment  
 (B) importance  
 (C) appreciation  
 (D) concern  
They often said that Dale is exceptionally patient, courteous and quick to respond to special requests from his customers.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Disappointment (n): sự thất vọng, sự chán ngán; điều thất vọng

- Importance (n): sự quan trọng, tầm quan trọng, ý nghĩa quan trọng

- Appreciation (n): sự đánh giá cao, sự biết thưởng thức, sự biết đánh giá, sự cảm kích

- Concern (n): lợi lộc, cổ phần; sự chu đáo; sự dính líu, liên quan; sự lo lắng, mối bận tâm

- Express (v): bày tỏ, biểu lộ, bộc lộ, thể hiện

- Express (n): người đưa thư hoả tốc, công văn hoả tốc, tàu hoả tốc hành

- Express (a): dứt khoát, rõ ràng, cụ thể, rạch ròi; nhanh chóng, hoả tốc, tốc hành

- Patient (n, a): bệnh nhân; kiên nhẫn, nhẫn nại

- Courteous (a): lịch sự, nhã nhặn

Dịch: Trong vài tuần vừa qua, chúng tôi đã nhận được nhiều thư thể hiện sự đánh giá cao từ khách hàng .

Họ thường nói thằng Dale cực kì nhẫn nại, lịch sự và nhanh chóng phản hồi những yêu cầu của khách hàng.

This sort of commitment indicates that Dale puts customer \_\_\_\_\_\_\_ before anything else.  
 **152.** (A) satisfaction  
 (B) satisfied  
 (C) satisfying  
 (D) satisfyingly

\*Điền danh từ tạo thành cụm danh từ có nghĩa

- Customer satisfaction (n): sự hài lòng của khách hàng

- Sort of (idiom): phần nào

- Commitment (n): nhiệm vụ, trách nhiệm, bổn phận, sự tận tuỵ, tận tâm

- Indicate (v): chỉ ra, tỏ ra, cho biết, cho thấy (rằng), biểu lộ, biểu thị

Dịch: Sự tận tuỵ này chỉ ra rằng Dale đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.