ECONOMY 1 – TEST 06

Part 5 – Incomplete Sentences

101. Those individuals who want to reschedule their \_\_\_\_\_\_\_ with a doctor should contact us two days in advance.  
(A) positions  
(B) assignments  
(C) subscriptions  
(D) appointments

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Position (n): vị trí, chỗ (của ai/cái gì); địa vị, chức vụ của ai; thế, tư thế

- Assigment (n): nhiệm vụ, bổ nhiệm; sự chuyển nhượng (tài sản, quyền lợi)

- Subscription (n): Sự đặt mua báo dài hạn; thuê bao điện thoại

- Appointment (n): Sự bổ nhiệm, cuộc hẹn

- In advance = Beforehand: trước (thời gian)

Dịch: Những ai muốn sắp xếp lại cuộc hẹn của họ với bác sĩ thì nên liên lạc với chúng tôi trước hai ngày.

102. The report shows that builders reserve the right to control the volume of the construction project on \_\_\_\_\_\_\_ own.  
(A) their  
(B) theirs  
(C) they  
(D) them

\*On someone’s own = By oneself: chính ai đó, tự ai đó (làm gì)

- Volume of sth: khối lượng, quy mô

- Reserve (v): để dành, dự trữ; đặt trước, đăng kí trước; dành riêng; duy trì (quyền lực)

Dịch: Bản báo cáo cho thấy rằng những nhà xây dựng dành quyền tự kiểm soát khối lượng của dự án xây dựng.

103. Information on customers' details can be stored on one diskette, as can the whole spreadsheet, and the diskettes can then be kept in a \_\_\_\_\_\_\_ place.  
(A) cautious  
(B) distinguished  
(C) secure  
(D) strict

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Cautious = Circumspect (a): thận trọng, cẩn thận

- Distinguished (a): kiệt xuất, xuất chúng, lỗi lạc; thanh lịch, cao quý

- Secure (a): an toàn, chắc chắn, vững chắc, đảm bảo, được bảo vệ

- Strict (a): nghiêm ngặt, nghiêm khắc, khắc khe, chặt chẽ

- Diskette = Floppy disk (n): đĩa mềm (tin học)

- Spreadsheet (n): bảng tính (trong máy tính)

Dịch: Thông tin về chi tiết khách hàng có thể được lưu trữ trên một đĩa mềm, như là một bảng tính, và sau đó có thể được giữ ở một nơi an toàn.

104. Superb \_\_\_\_\_\_\_ has been paid to even the smallest detail, as the project was expected to cost billions of dollars.  
(A) attends  
(B) attention  
(C) attended  
(D) attendant

\*Chỗ trống nằm sau tính từ và trước trợ động từ 🡪 Điền danh từ làm chủ ngữ của động từ 🡪 Loại A và C.

\*Trước chỗ trống không có từ xác định (mạo từ, tính từ sở hữu, từ hạn định) và trợ động từ là has 🡪 Điền danh từ không đếm được.

- Superb (a): nguy nga, tráng lệ, hùng vĩ; tuyệt vời, xuất sắc, cao cả.

- To pay attention to sb/sth: chú ý đến, để ý đến

Dịch: Sự chú ý cao được đặt ra dù cho đó là chi tiết nhỏ nhất, vì dự án đã được dự đoán là tốn hàng tỷ đô la.

105. Mr. Hatcher is now curious about the general opinion on the matter of formatting  
a standard \_\_\_\_\_\_\_ deluxe system instead of formatting a premiere one.  
(A) so  
(B) nor  
(C) or  
(D) and

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Curious (a): tò mò, hiếu kì

- Standard (a): chuẩn, trung bình, thông thường

- Deluxe (a): sang trọng, xa xỉ

- Premiere (a): lần diễn đầu tiên, công bố lần đầu, ra mắt lần đầu

\*Ta thấy “standard” và “deluxe” là hai tính từ mà một người/vật không thể có cùng 2 tính chất này mà chỉ có thể có 1 trong 2 🡪 Không thể chọn “and” mà phải chọn “or”

Dịch: Ông Hatcher hiện đang tò mò về ý kiến chung về việc định dạng một hệ thống tiêu chuẩn hay cao cấp thay cho hệ thống ban đầu.

106. If you need to hire \_\_\_\_\_\_\_ help for your growing business, our experts can assist  
with the hiring process from start to finish.  
(A) additions  
(B) additionally  
(C) additional  
(D) addition

\*Chỗ trống nằm sau động từ và trước danh từ 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ

\*“Hire” là ngoại động từ nên “help” là tân ngữ của ngoại động từ 🡪 Ta không thể điền trạng từ vào giữa động từ và tân ngữ của động từ.

Dịch: Nếu bạn muốn có thêm sự trợ giúp để phát triển kinh doanh, các chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ quá trình tuyển dụng từ đầu đến cuối.

107. Another computer system failure is going to happen again unless appropriate steps are taken to \_\_\_\_\_\_\_ it.  
(A) prevent  
(B) upgrade  
(C) ignore  
(D) improve

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To prevent sb/sth from doing sth (T.v): ngăn cản, ngăn chặn ai làm việc gì

- Upgrade (T.v): nâng cấp, đề bạt; nâng cao (chất lượng sản phẩm)

- Ignore (T.v): lờ đi, làm ngơ, thờ ơ

- Improve (v): cải tiến, cải thiện, hoàn thiện, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức)

- System failure (n): lỗi hệ thống

Dịch: Một lỗi hệ khác trong thống máy tính sắp xảy ra lần nữa nếu không có các bước phù hợp để ngăn chặn nó.

108. All \_\_\_\_\_\_\_ to our fabulous national park will be given a complimentary lunch at the top of the hill.  
(A) visit  
(B) visitations  
(C) visitors  
(D) visiting

\*Chỗ trống cần điền danh từ vì nằm sau “all” 🡪 Loại A và D

\*Dịch nghĩa ta thấy chọn C là phù hợp

- Fabulous (a): phóng đại, khó tin, hoang đường

- Complimentary (a) = Free (a): miễn phí, biếu không, tặng không

- At the top of sth: trên đỉnh của cái gì đó, ở phần cao nhất của cái gì

Dịch: Tất cả khách tham quan đến công viên quốc gia tuyệt vời của chúng tôi sẽ được cung cấp bữa trưa miễn phí trên đỉnh đồi.

**109.** Once you've decided to reduce \_\_\_\_\_\_\_, there should be additional ways to halve the marketing costs.  
(A) values  
(B) customs  
(C) refunds  
(D) expenses

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Value (n): giá trị, giá cả

- Custom (n): phong tục, tục lệ, thói quen

- Refund (n): sự trả lại, sự hoàn trả, sự hoà n tiền, tiền hoàn trả.

- Expense (n): chi phí, phí tổn

- Halve (T.v): chia đôi, giảm một nửa

Dịch: Một khi bạn quyết định cắt giảm chi phí, thì nên có những cách khác để giảm chi phí quảng cáo đi một nửa.

**110.** Paulin Cornwall Inc. has made an \_\_\_\_\_\_\_ discovery people can share in no time in the field of information technology.  
(A) amaze  
(B) amazing  
(C) amazement  
(D) amazingly

\*Chỗ trống nằm giữa mạo từ “an” và danh từ 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ

\*Trong câu có sử dụng dạng lược bỏ đại từ quan hệ làm tân ngữ của mệnh đề quan hệ (…discovery (which/that) people can share…)

- Discovery (n): sự khám phá ra, sự tìm ra, sự phát hiện ra

- In no time: rất nhanh, nhanh chóng

Dịch: Paulin Cornwall Inc. đã mang đến một sự khám phá đầy bất ngờ mà người ta có thể chia sẻ nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

**111.** The first draft of workshop proposals was due yesterday, \_\_\_\_\_\_\_ the director has  
granted us a short extension to our surprise.  
(A) beyond  
(B) until  
(C) that  
(D) but

\*Loại C vì “that” không đứng sau dấu phẩy

\*Dịch nghĩa ta thấy chọn D là phù hợp

- Draft (n): bản phác thảo, bản dự thảo

- Workshop (n): hội thảo

- Due (a): đến hạn, đến kì

- Grant (v): ban cho, cho phép

Dịch: Bản dự thảo đầu tiên cho các kế hoạch hội thảo đã đến hạn ngày hôm qua, nhưng giám đốc đã cho chúng tôi thêm chút thời gian để gây bất ngờ cho chúng tôi.

**112.** The company is going to carry out the proposal based on the information provided in your letter of intent, so please submit \_\_\_\_\_\_\_ application under this note.  
(A) you  
(B) your  
(C) yourself  
(D) yours

\*Chỗ trống nằm sau động từ thường và nằm trước danh từ 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ

- To carry out: tiến hành, thực hiện

- Letter of intent: thư gửi có chủ đích, có ý định

Dịch: Công ty sắp tiến hành một đề xuất dựa trên thông tin được cung cấp trong thư, vì vậy vui lòng nộp đơn theo ghi chú này.

**113.** After the introduction of collaboration tool programs, the company, which was in  
temporary financial trouble, was \_\_\_\_\_\_\_ able to increase its market share.  
(A) lastly  
(B) at first  
(C) meanwhile  
(D) finally

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Lastly (adv): cuối cùng, sau cùng

- At first (adv): đầu tiên, vào lúc đầu

- Meanwhile (adv): trong lúc đó, trong khi đó

- Finally (adv): cuối cùng

\*Lastly được dùng để chỉ vật/sự việc cuối cùng, yếu tố cuối cùng, bước cuối cùng sau nhiều giai đoạn, quá trình, liệt kê (thường không đi kèm cảm xúc)

\*Finally được dùng để chỉ sự chờ đợi trong thời gian dài, sau nỗ lực, cố gắng, vất vả thực hiện và cuối cùng cũng đạt được như mong muốn (có đi kèm cảm xúc)

- Collaboration tool (n): công cụ bổ trợ

- Market share (n): cổ phần trên thị trường, thị phần

Dịch: Sau sự giới thiệu của các chương trình về công cụ bổ trợ, công ty mà đã tạm thời gặp rắc rối tài chính, cuối cùng đã có thể gia tăng thị phần của nó.

**114.** Many people call fairy tales too \_\_\_\_\_\_\_ and obvious, but that's why they are needed.  
(A) predicting  
(B) predicted  
(C) predictable  
(D) predictably

\*Chỗ trống nằm trước “and” (cấu trúc song song) vậy ta xem sau “and” là từ loại gì thì ta điền vào chỗ trống từ loại tương tự. Ta có “obvious” là tính từ 🡪 Điền tính từ

\*Một cách khác nữa đó là chỗ trống nằm sau trạng từ chỉ mức độ và cấu trúc “to call sth + adj”: cho rằng cái gì có tính chất gì đó. Nên ta điên tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng trước.

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

- Fairy tale (n): chuyện cổ tích

- Obvious (a): hiển nhiên, rõ ràng

Dịch: Nhiều người cho rằng chuyện cổ tích quá hiển nhiên và có thể đoán trước, nhưng đó là lí do vì sao chúng cần thiết.

**115.** New recycling programs indicate that \_\_\_\_\_\_\_ the landlord or the property owners may schedule an appointment to get bulk pickup service in the same building.  
(A) only  
(B) easily  
(C) simply  
(D) merely

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Only (adj/adv): chỉ, chỉ có một, duy nhất

- Easily (adv): một cách dễ dàng

- Simply (adv): một cách đơn giản

- Merely (adv): đơn thuần

- Landlord (n): chủ nhà (cho thuê), chủ trọ, chủ khách sạn

- Bulk (n): kích thước, khối lượng, số lượng lớn

- Pickup service (n): dịch vụ thu gom

Dịch: Các chương trình tái chế mới chỉ ra rằng chỉ có chủ nhà hoặc người sở hữu tài sản có thể sắp xếp cuộc hẹn để có được dịch vụ thu gom khối lượng lớn trong cùng toà nhà.

**116.** During the sessions, speakers will discuss the process of \_\_\_\_\_\_\_ a global service by opening doors to economic opportunities.  
(A) establish  
(B) establishing  
(C) establishes  
(D) established

\*Sau giới từ là N hoặc V-ing. Vì sau chỗ trống có cụm danh từ nên ta không thể điền danh từ nữa. Vậy ta điền động từ ở dạng V-ing thì cụm danh từ phía sau làm tân ngữ cho động từ này.

Dịch: Trong suốt phiên họp, các diễn giả sẽ bàn về quá trình thiết lập một dịch vụ toàn cầu bằng các mở cửa cho các cơ hội kinh tế.

**117.** Please \_\_\_\_\_\_\_ your survey results to the director by the date specified at the bottom of the screen.  
(A) advise  
(B) urge  
(C) comply  
(D) submit

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Advise (v): khuyên, khuyên bảo, khuyên nhủ

- Urge (v): thúc giục, hối thúc

- Comply (v): tuân theo, đồng ý làm theo

- Submit (v): trình lên, đệ trình, đưa ra để xem xét

Dịch: Vui lòng nộp kết quả khảo sát cho giám đốc trước ngày được ghi ở phía dưới màn hình.

**118.** OFA representatives recently \_\_\_\_\_\_\_ on-line tours and found those kinds of tours to promote their products the most effective.  
(A) conduct  
(B) conducted  
(C) to conduct  
(D) will conduct

\*Trong câu có trạng từ recently 🡪 Động từ ở quá khứ đơn hoặc hiện tài hoàn thành 🡪 Chọn B

\*Một cách khác đó là ta thấy liên từ ***“and”*** và sau đó là động từ found (quá khứ và quá khứ phân từ của find) 🡪 Ta điền động từ ở thì quá khứ hoặc hiện tại hoàn thành.

- Representative (n): người đại diện

\*Cấu trúc “find sth + adj: nhận thấy, thấy ai/cái gì có tính chất gì. Trong câu này ***“those kinds of tours to promote their products”*** là tân ngữ của ***“find”***, ***“the most effective”*** là tính từ bổ nghĩa cho cụm danh từ vừa nêu.

Dịch: Người đại diện OFA gần đây đã tổ chức các chuyến du lịch trực tuyến và nhận thấy rằng loại hình du lịch này mà để quảng bá sản phẩm thì rất có hiệu quả.

**119.** Please do not \_\_\_\_\_\_\_ to share your opinions in the comment space below so that people can find and consider possible alternatives.  
(A) provide  
(B) hesitate  
(C) qualify  
(D) compete

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Provide (T.v): cung cấp, cung ứng

- Hesitate (I.v): ngập ngừng, do dự, lưỡng lự

- Qualify (v): (làm cho) có đủ tư cách, điều kiện, khả năng, tiêu chuẩn

- Compete (v): cạnh tranh, ganh đua

Dịch: Đừng do dự mà hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở ô bình luận bên dưới để mọi người có thể tìm thấy và xem xét các khả năng khác.

**120.** Our GTA phone roaming service is suited for individuals who travel \_\_\_\_\_\_\_ anywhere in the world for business.  
(A) regular  
(B) regularity  
(C) regularly  
(D) regulate

\*Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ “travel” đứng trước.

- Service roaming phone (n): dịch vụ chuyển vùng điện thoại

Dịch: Dịch vụ chuyển vùng điện thoại GTA của chúng tôi thì phù hợp với những ai di chuyển bất cứ nơi nào trên thế giới để kinh doanh.

**121.** A banquet was held for researchers to be honored \_\_\_\_\_\_\_ their exceptional  
achievements in creative research activities.  
(A) across  
(B) over  
(C) at  
(D) for

\*To be honored for sth: được vinh danh về điều gì

- Banquet (n): yến tiệc, tiệc lớn, tiệc trọng thể

Dịch: Một bữa tiệc trọng thể đã được tổ chức cho các nhà nghiên cứu để vinh danh những thành tựu xuất sắc của họ trong các hoạt động nghiên cứu sáng tạo.

**122.** We are proud to announce their upcoming \_\_\_\_\_\_\_ in an event whose purpose is to  
educate attendees on e-mail management tools.  
(A) participation  
(B) participated  
(C) participating  
(D) participate

\*Chỗ trống nằm sau tính từ và trước giới từ 🡪 Điền danh từ

- Management tool (n): công cụ quản lý

Dịch: Chúng tôi hân hạnh thông báo về sự tham dự sắp tới của họ vào một sự kiện mà mục đích của nó là để hướng dẫn những người tham dự về các công cụ quản lý e-mail.

**123.** Anyone who has questions concerning our community service can leave a message  
\_\_\_\_\_\_\_ my secretary or our answering service.  
(A) off  
(B) from  
(C) by  
(D) with

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Community service (n): dịch vụ cộng đồng

Dịch: Bất kì ai có những câu hỏi liên quan đến dịch vụ cộng đồng có thể để lại tin nhắn với thư kí của tôi hoặc với dịch vụ trả lời của chúng tôi.

**124.** Requirements for the open position include basic computer skills and managerial experience in \_\_\_\_\_\_\_ sales.  
(A) retailing  
(B) retail  
(C) retailer  
(D) retailed

\*Cụm từ “retail sales”: doanh số bán lẻ

- Managerial experience (n): kinh nghiệm quản lý

Dịch: Những yêu cầu cho vị trí đang mở bao gồm những kĩ năng tin học cơ bản và kinh nghiệm quản lý trong doanh số bán lẻ.

**125.** According to the medical report released today, cholesterol fighting medicines may \_\_\_\_\_\_\_ have protective effects against numerous uncured diseases.  
(A) altogether  
(B) alone  
(C) also  
(D) almost

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Altogether (adv): hoàn toàn, nói chung, nhìn chung, cả thảy, tất cả

- Alone (adv): một mình, trơ trọi, cô độc

- Also (adv): cũng, cả, nữa

- Almost (adv): gần như, hầu như

- Uncured (a): không chữa khỏi, chưa lành

- Disease (n): bệnh tật, tệ nạn, sự hủ bại

Dịch: Theo báo cáo y khoa được công bố hôm nay, những phương thuốc chống lại cholesterol cũng có tác dụng bảo vệ khỏi nhiều bệnh nan y.

**126.** Employees who participate in this training program can learn a great deal about  
themselves as well as experience in \_\_\_\_\_\_\_ personal and profession growth.  
(A) every  
(B) both  
(C) either  
(D) whether

\*Cấu trúc ***“both…and…”***: cả cái này lẫn cái kia

Dịch: Những nhân viên tham gia chương trình đào tạo này có thể học hỏi được rất nhiều điều về bản thân cũng như kinh nghiệm về phát triển bản thân lẫn nghề nghiệp.

**127.** According to studies released yesterday, a significant number of organizations  
experienced a dramatic \_\_\_\_\_\_\_ in electronic crime and data intrusions over the past  
year.  
(A) increase  
(B) impression  
(C) access  
(D) accent

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Increase (n, v): sự tăng lên, sự tăng thêm; tăng lên, gia tăng

- Impression (n): sự ấn tượng

- Access (n, v): sự truy cập; truy cập

- Accent (n): ngữ giọng, điều quan trọng, điều được chú ý

- Dramatic (a): gây ấn tượng, gây xúc động, đầy kịch tính

- Crime (n): tội phạm, tội ác

- Intrusion (n): sự xâm nhập, sự xâm phạm

Dịch: Theo nhiều nghiên cứu được công bố hôm qua, một số lượng đáng kể các tổ chức đã trải qua một sự gia tăng mạnh trong tội phạm điện tử và xâm nhập dữ liệu trong năm qua.

**128.** The president of Kasara Inc. \_\_\_\_\_\_\_ announced that Lopez Davis, who has served the company for more than 30 years, would retire at the end of next month.  
(A) regretting  
(B) regretted  
(C) regretfully  
(D) regretful

\*Chỗ trống nằm giữa danh từ và động từ thường 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ

Dịch: Chủ tịch công ty Kasara Inc. lấy làm tiếc phải thông báo rằng Lopez Davis, người đã phục vụ cho công ty hơn 30 năm, sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng sau.

**129.** The new training program is intended to \_\_\_\_\_\_\_ leadership to develop professional  
competence through involvement in a range of professional development activities.  
(A) remain  
(B) grant  
(C) serve  
(D) provide

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Remain (I.v): vẫn còn, còn lại

- Grant (v): ban cho, cho phép

- Serve (v): phục vụ, đáp ứng

- Provide (v): cung cấp, cung ứng

- Competence (n): năng lực, khả năng

Dịch: Chương trình đào tạo mới nhằm mục đích cung cấp sự lãnh đạo để phát triển khả năng chuyên môn thông qua việc tham gia vào các hoạt động phát triển chuyên môn.

**130.** Due to recent changes, Nordon Express \_\_\_\_\_\_\_ delivery of equipment effective the  
first day of the coming year.  
(A) to discontinue  
(B) will discontinue  
(C) discontinued  
(D) have discontinued

\*Trong câu có trạng từ chỉ thời gian “the coming year” 🡪 Điền động từ ở thì tương lai

Dịch: Do những thay đổi gần đây, Nordon Express sẽ ngừng phân phối các thiết bị hiệu quả bắt đầu từ năm sau.

**131.** Employees must get approval from their supervisors \_\_\_\_\_\_\_ deleting data even if the data seem unused.  
(A) before  
(B) until  
(C) from  
(D) during

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Nhân viên phải được sự đồng ý từ người giám sát của họ trước khi xoá dữ liệu cho dù dữ liệu đó không sử sụng nữa.

**132.** In addition to \_\_\_\_\_\_\_ a separate online site, new products will be available through  
traditional retailers all over the world.  
(A) launched  
(B) launching  
(C) launch  
(D) launches

\*In addition to (prep. phrase) + N/V-ing: bên cạnh

\*In additon (adv) + clause = Besides + clause: ngoài ra

\*Sau chỗ trống có cụm danh từ bắt đầu bằng mạo từ “a” nên ta không thể điền danh từ vào chỗ trống.

Dịch: Bên cạnh việc tung ra trang web trực tuyến riêng biệt, sản phẩm mới sẽ khả dụng khắp các nhà bán lẻ truyền thống trên toàn thế giới.

**133.** Tomorrow's one-to-one training session held in a boardroom is \_\_\_\_\_\_\_ for supervisors and new staff members.  
(A) intended  
(B) based  
(C) agreed  
(D) invited

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To be intended for sb/sth: dành cho ai/cái gì

- Boardroom (n): phòng họp của ban giám đốc

Dịch: Buổi họp về đào tạo một-một vào ngày mai mà sẽ được tổ chức tại phòng họp ban giám đốc thì dành cho các giám sát viên và nhân viên mới.

**134.** You are advised to contact us immediately \_\_\_\_\_\_\_ technical problems with your  
computer system don't seem to be resolved.  
(A) why  
(B) if  
(C) due to  
(D) about

\*Sau chỗ trống là mệnh đề 🡪 Loại C và D vì sau 2 từ này là cụm từ.

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

- To seem to be sth = To seem like sth: dường như, có vẻ như, coi bộ

Dịch: Bạn nên liên lạc với chúng tôi ngay lập tức nếu các vấn đề kĩ thuật với hệ thống máy tính của bạn không được giải quyết.

**135.** \_\_\_\_\_\_\_ all the provisions of the merger are fully implemented, the two companies will expand their partnerships to provide an even higher level of quality.  
(A) Soon  
(B) Then  
(C) Later  
(D) Once

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Soon (adv): chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, sắp  
- Then (adv): khi đó, lúc đó, hồi đó, hồi ấy; tiếp theo, sau đó, rồi thì  
- Later (adv): sau này, sau  
- Once (adv/conj): một khi, khi mà

- Provision (n, T.v): điều khoản (của một văn bản pháp lý)

- Merger (n): sự liên doanh, sự liên kết (công ty)

Dịch: Một khi tất cả các điều khoản của việc liên doanh được thực hiện đầy đủ thì hai công ty sẽ mở rộng mối quan hệ đối tác của họ để cung ứng chất lượng cao hơn.

**136.** This letter is to solicit \_\_\_\_\_\_\_ of candidates to be considered for the vacant positions in sales that should be filled right away.  
(A) nominate  
(B) nominations  
(C) nominating  
(D) nominated

\*Chỗ trống nằm sau ngoại động từ “solicit” và trước giới từ of 🡪 Điền danh từ

- Solicit (T.v): thu hút

- To solicit sb for sth: khẩn khoản, nài xin, cố đạt cho được

- Nomination (n): sự đề nghị, sự đề cử (ai đó) cho một chức vụ nào đó

- Vacant (a): trống rỗng, bỏ không, khuyết chỗ

Dịch: Bức thư này là để thu hút sự đề cử các ứng viên mà được xem xét vào vị trí còn trống trong mảng kinh doanh mà cần được tuyển vào ngay.

**137.** Our investment will lead to more improved public services, considerable cost  
reductions as well as further \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) economics  
(B) harvest  
(C) productivity  
(D) measures

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Economics (n): ngành kinh tế học

- Harvest (n, T.v): sự thu hoạch, vụ thu hoạch, mùa thu hoạch

- Productivity (n): năng suất, hiệu suất

- Measure (n): phương pháp, biện pháp

Dịch: Sự đầu tư của chúng tôi sẽ dẫn đến việc cải thiện các dịch vụ công cộng, sự giảm chi phí cũng như năng suất sau này.

**138.** The names of upper management to \_\_\_\_\_\_\_ you must report will be provided in order to get budgets approved for projects.  
(A) whom  
(B) whoever  
(C) what  
(D) where

\*Trước chỗ trống là giới từ “to” 🡪 Điền đại từ quan hệ làm tân ngữ của giới từ “to”

\*Trước “to” + đại từ quan hệ là danh từ chỉ người 🡪 Chọn A

- Budget (n): ngân sách, ngân quỹ

Dịch: Tên của người quản lí cao cấp mà bạn phải báo cáo sẽ được cung cấp để đạt được ngân quỹ mà được chấp thuận cho dự án.

**139.** Successful candidates will receive a competitive salary and maximum benefits \_\_\_\_\_\_\_ to those which they have received from their previous jobs.  
(A) uniform  
(B) even  
(C) far  
(D) equal

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To be equal to sth: ngang bằng, tương đương

Dịch: Những ứng viên thành công sẽ nhận mức lương cạnh tranh và những phúc lợi tốt nhất tương đương với những gì mà họ nhận từ công việc trước đây của họ.

**140.** It is \_\_\_\_\_\_\_ through broadcast media such as television and radio that companies place an advertisement to attract prospective customers.  
(A) predominant  
(B) predominantly  
(C) predominating  
(D) predominated

\*Điền trạng từ bổ nghĩa cho cụm giới từ “through broadcast media such as television and radio”

\*Nếu điền tính từ thì không hợp nghĩa

- Predominant (a): nổi bật, nổi trội, có ưu thế

- Predominantly (adv): phần lớn, chủ yếu

- Prospective (a): thuộc tương lai, về sau, say này

Dịch: Chủ yếu là thông qua truyền thông như ti vi và radio mà các công ty phát quảng cáo để thu hút các khách hàng tương lai.

**Part 6 – Text Completion**

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

Joint efforts in fighting poverty for all societies, \_\_\_\_\_\_\_ in developing countries, are now in progress.  
 **141.** (A) particularly  
 (B) specially  
 (C) voluntarily  
 (D) easily

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Particularly (adv) = Especially (adv): một cách cụ thể, một cách chi tiết

- Specially (adv): một cách đặc biệt, một cách riêng biệt

- Voluntarily (adv): tự nguyện, tình nguyện

- Easily (adv): một cách dễ dàng

- Joint (a): chung (giữa 2 hay nhiều người)

- Poverty (n): sự nghèo nàn, sự bần cùng, sự thấp kém

Dịch: Những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống đói nghèo ở các quốc gia, cụ thể là các nước đang phát triển, đang được tiến hành.

In order to realize the goals for poverty eradication both national governments \_\_\_\_\_\_\_   
 **142.** (A) or  
 (B) and  
 (C) nor  
 (D) as well  
the international community should undertake efforts in a mutually supportive manner.  
According to statistics, there are still more than 1500 villages listed in extreme poverty, but this will be wiped out by 2020.

\*Both…and…: cả cái này lẫn cái kia

- Eradication (n): sự nhổ rễ, sự trừ tiệt

- Undertake (v): nhận, đảm nhận, đảm trách; đồng ý, hứa hẹn, cam kết, bảo đảm

Dịch: Để nhận thức được mục tiêu để xoá tận gốc cái nghèo thì các chính phủ và cộng đồng quốc tế nên cam kế những nỗ lực ủng hộ lẫn nhau.

For the past few years, some developing countries have achieved encouraging results in poverty eradication, through social subsidies and employment creation with cooperation and assistance from the international community.  
However, more attention and further assistance are needed and it is hoped that the United Nations will take the question into serious \_\_\_\_\_\_\_ and encourage developed nations to cooperate in humanitarian endeavors.  
 **143.** (A) penalty  
 (B) development  
 (C) account  
 (D) status

\*To take sth into account = To take account of sth: kể đến cái gì, tính đến cái gì

- Humanitarian (a): nhân đạo, có liên quan đến con người

- Endeavor (n): sự cố găng, sự nỗ lực, sự gắng sức

Dịch: Tuy nhiên, nhiều sự quan tâm và hỗ trợ là cần thiết và người ta hi vọng Liên Hợp Quốc sẽ coi đây là vấn đề quan trọng và khuyến khích các nước phát triển hợp tác trong các nỗ lực nhân đạo.

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

The threat of hospital-acquired infections is causing much more vigilance in health care settings. In addition, pharmaceutical companies are urged not only to develop therapies for these infections, \_\_\_\_\_\_\_ to strengthen their efforts at preventing them.  
 **144.** (A) and  
 (B) or  
 (C) but also  
 (D) nor

\*Not only…but also…: không những… mà còn…

- Pharmaceutical (a): (thuộc) dược, (thuộc) việc mua bán, sử dụng thuốc.

- Therapy (n): sự điều trị, liệu pháp

Dịch: Thêm vào đó, những công ty dược được thúc giục là không những chỉ phát triển các liệu pháp cho các bệnh truyền nhiễm, mà còn tăng cường nỗ lực để ngăn chặn chúng.

Obviously, in the health care environment better hand hygiene can significantly reduce infection rates, \_\_\_\_\_\_\_ can good practices for sterilizing processing equipment.  
 **145.** (A) but  
 (B) as  
 (C) not  
 (D) if

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- But (conj): nhưng, nhưng mà

- As = Because = Since (conj): vì, bởi vì

- Not (adv): không, không phải

- If (conj): nếu, có…hay không.

- Hygiene (n): sự vệ sinh, khoa vệ sinh

- Sterilize (v): khử trùng, tiệt trùng, triệt sản, làm vô sinh

Dịch: Rõ ràng là trong môi trường chăm sóc sức khoẻ, sự vệ sinh tay có thể làm giảm đáng kể tỉ lệ mắc bệnh truyền nhiễm, vì mang tính thực tiễn cho các thiết bị có quá trình khử trùng.

Research announced at last year's annual conference shows that traditional cleaning has little \_\_\_\_\_\_\_ on removing bacterial contamination in ambulances and crews potentially   
**146.** (A) effected  
 (B) effecting  
 (C) effect  
 (D) effects  
at risk from microbial infection, which can then be transported into hospitals.

\*Chỗ trống nằm trước giới từ và sau động từ thường + tính từ chỉ số lượng 🡪 Điền danh từ

\*Little + Danh từ không đếm được 🡪 Chọn C

- Bacterial (n): (thuộc) vi khuẩn, (do) vi khuẩn, có liên quan đến vi khuẩn

- Contamination (n): sự nhiễm (bệnh), sự làm bẩn, sự ô uế

- Microbial (a): (thuộc) vi trùng, (thuộc) vi khuẩn

Dịch: Nghiên cứu được công bố tại hội nghị thường niên năm ngoái cho thấy việc tẩy tửa theo kiểu truyền thống ít ảnh hưởng đến việc loại bỏ sự lây lan vi khuẩn trong xe cứu thương và đội cứu thương.

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

Dear Mr. Mackenzy,  
I'm writing in response to your letter inquiring about "loose skin" resulting \_\_\_\_\_\_\_ a diet.  
 **147.** (A) in  
 (B) from  
 (C) on  
 (D) upon

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- To result in sth: dẫn đến, kết quả là

- To result from sth: bắt nguồn từ, do

Dịch: Tôi viết thư này là để trả lời thắc mắc của bạn về việc “da không được săn chắc” do ăn kiêng.

If you have a lot of weight to lose, you may be worried about "loose skin" on your chin, underarms and thighs. Please aim to lose weight slowly in order for your body to adjust.  
Whatever kind of diet you are on, your skin needs oil, \_\_\_\_\_\_\_ it will become dry and less elastic.  
 **148.** (A) but  
 (B) yet  
 (C) so  
 (D) otherwise

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- But (conj): nhưng (nối hai mệnh đề tương phản)

- Yet (adv/conj): chưa (thường dùng trong thì hoàn thành); song, vậy mà, tuy nhiên

- So (conj): vì thế, vì vậy (chỉ kết quả)

- Otherwise (adv/conj) = or else : nếu không thì, hoặc là

Dịch: Cho dù bạn ăn kiêng bằng hình thức nào, thì lớp da của bạn cũng cần dầu, nếu không nó sẽ trở nên khô và thiếu sự co giãn.

If you add a dressing made with olive to your salads, it may increase your skin's radiance – your skin will also become smoother and softer.  
Please \_\_\_\_\_\_\_ that water should be your primary beauty aid.  
 **149.** (A) remember  
 (B) remembering  
 (C) to remember  
 (D) be remembered

\*Hình thức câu cầu khiến/mệnh lệnh 🡪 Điền động từ ở dạng nguyên mẫu không có to

Dịch: Vui lòng ghi nhớ rằng nước là cách sự trợ giúp cho vẻ đẹp thuần tuý của bạn.

Not only does it fill you up without calories, but it also takes toxins out of your body system.  
Sincerely yours,  
Editor, Sara Williams

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

In the past, customers had a tendency of shopping in places where they were certain that \_\_\_\_\_\_\_ they wanted to buy was available, but things have changed.  
**150.** (A) whatever  
 (B) anywhere  
 (C) ever  
 (D) however  
Thanks to impressive advances in electronic commerce technology, consumers have become more comfortable with using credit cards to make purchases on the Internet.

\*Ta thấy trong mệnh đề that có hai động từ là “want” và “to be”, mà động từ “want” có chủ từ là they, còn “to be” chưa có chủ từ, vậy chỗ trống cần điền là 1 chủ từ của động từ.

\*Trong 4 đáp án chỉ có (A) whatever có hình thức đại từ nên có thể làm chủ từ của động từ, 3 phương án còn lại đều là trạng từ hoặc liên từ, không thể làm chủ từ của động từ.

- Tendency (n): xu hướng, khuynh hướng, chiều hướng

- Electronic commerce (n): thương mại điện tử

- Thanks to sb/sth: nhờ có ai/cái gì

Dịch: Trong quá khứ, khách hàng đã có xu hướng mua sắm ở những nơi mà họ chắc chắn rằng những gì họ muốn mua đều có sẵn, nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Nhờ có những sự tiến bộ đầy ấn tượng trong công nghệ thương mại điện tử, người tiêu dùng đã trở nên thoải mái với việc sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng trên Internet.

In addition, as it has become a preferred method of purchasing products and services, the  
popularity of online shopping is expected to continue.  
One of the greatest \_\_\_\_\_\_\_ of shopping online over visiting the store in person is being   
 **151.** (A) incomes  
 (B) interests  
 (C) goods  
 (D) advantages

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Income (n): thu nhập, lợi tức

- Interest (n): sự quan tâm, sự thích thú

- Goods (n): hàng hoá

- Advantage (n): lợi ích, lợi thế

- To have an advantage (of sth) over sth: có lợi thế hơn cái gì

Dịch: Một trong những lợi thế tốt nhất của việc mua sắm trực tuyến so với việc đến cửa hàng…

able to seek out the lowest prices or the best deals available \_\_\_\_\_\_\_ being provided with.  
 **152.** (A) besides  
 (B) in addition  
 (C) without  
 (D) at

a large selection, variety, convenience and rapid delivery.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Besides (prep/adv): ngoài ra, hơn nữa, vả lại

- In addition + clause: ngoài ra (sau in addition có dấu phẩy)

- Without (prep/adv): mà không có, vắng, thiếu

- At (prep): ở, tại

Dịch: …là có thể tìm ra những giá cả thấp nhất hoặc các thoả thuận tốt nhất có sẵn ngoài việc được cung cấp nhiều sự lựa chọn, sự đa dạng, tiện nghi và giao hàng nhanh chóng.