ECONOMY 1 – TEST 07

Part 5 – Incomplete Sentences

101 . Employees must reserve a time to copy by writing their names on the \_\_\_\_\_\_\_ on the lid of the photocopiers.  
(A) schedule  
(B) scheduled  
(C) schedules  
(D) schedulers

\*Chỗ trống nằm sau mạo từ “the” và trước giới từ 🡪 Điền danh từ

Dịch: Nhân viên phải đăng kí thời gian cho việc sao chép bằng cách viết tên của họ lên bảng danh sách trên nắp máy photocopy.

102. Most of the cabins situated at the bottom of the hill are \_\_\_\_\_\_\_ grey and white.  
(A) painted  
(B) charged  
(C) alternated  
(D) transferred

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Paint (v): sơn, vẽ, tô

- Charge (v): tính phí, tính tiền

- Alternate (a, v): thay thế, thay phiên

- Transfer (v): chuyển đi, dời di, truyền đi

Dịch: Hầu hết các ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi đều được sơn màu xám và trắng.

103. Workshop participants were required to be \_\_\_\_\_\_\_ not to choose any reserved front-row seats.  
(A) caution  
(B) cautious  
(C) cautiously  
(D) cautiousness

\*Chỗ trống nằm sau to be 🡪 Điền tính từ

Dịch: Những người tham dự hội thảo đều được yêu cầu chú ý không ngồi dãy ghế đầu.

104. If you won't be able to present a valid receipt, neither may the products be returned \_\_\_\_\_\_\_ are you refunded.  
(A) or  
(B) and  
(C) neither  
(D) nor

\*Neither… nor…: không cái này cũng không cái kia

Dịch: Nếu bạn không thể xuất trình được biên lai hợp lệ, thì hàng hoá sẽ không được trả lại và bạn cũng không được hoàn tiền.

105. Road and street signs must be \_\_\_\_\_\_\_ visible even in the distance in order for drivers to know where they are heading.  
(A) clearness  
(B) clear  
(C) clearly  
(D) clearest

\*Chỗ trống nằm sau to be và trước tính từ 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ.

- Visible (a): hữu hình, thấy được, có thể thấy được, có thể nhìn thấy

Dịch: Biển báo giao thông phải được nhìn thấy ngay cả ở khoảng cách xa để cho lái xe biết họ đang đi tới đâu

106. To be safe, don't use bank cash machines located \_\_\_\_\_\_\_ pillars or away from public view.  
(A) over  
(B) within  
(C) down  
(D) behind

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Pillar (n): cột (để chống, trang trí), (nghĩa bóng) trụ cột, rường cột (gia đình)

Dịch: Để an toàn, đừng sử dụng máy rút riền mặt đặt ở phía sau các cây cột hoặc xa nơi công cộng.

107. So as to \_\_\_\_\_\_\_ that your medical treatment will be paid for, you must present a note from your doctor.  
(A) ensure  
(B) ensuring  
(C) ensured  
(D) be ensured

\*So as to do sth: để làm việc gì (chỉ mục đích)

- Medical treatment (n): liệu pháp y khoa

Dịch: Để bảo đảm rằng liệu pháp y khoa của bạn được trả tiền, bạn phải xuất trình đơn thuốc từ bác sĩ của bạn.

108. Since supplies are \_\_\_\_\_\_\_, you are invited to order this gorgeous laptop model on sale before it is sold out.  
(A) speedy  
(B) available  
(C) presentable  
(D) limited

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Speedy (a): nhanh chóng, nhanh

- Available (a): có sẵn để dùng, có hiệu lực

- Presentable (a): giới thiệu được, trình bày được

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

- Gorgeous (a): lộng lẫy, rực rỡ, huy hoàng

- To sold out: bán hết hàng

Dịch: Vì nguồn cung cấp có giới hạn, nên bạn được mời đặt hàng mẫu máy tính xách tay cự đẹp này với mức giảm giá trước khi nó hết hàng.

**109.** The two companies signed an \_\_\_\_\_\_\_ on the acquisition in spite of a few differing  
opinions.  
(A) agreement  
(B) agrees  
(C) agreements  
(D) agreed

\*Chỗ trống nằm sau mạo từ “an” và trước giới từ 🡪 Điền danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng nguyên ân trong cách phát âm.

- Acquisition (n): sự giành được, sự thu được, sự đạt được

Dịch: Hai công ty đã kí kết một thoả thuận cho sự sáp nhập mặc dù có vài ý kiến không đồng tình.

**110.** This e-mail is to let you know that the book you ordered is \_\_\_\_\_\_\_ on back order.  
(A) quickly  
(B) precisely  
(C) currently  
(D) temperately

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Quickly (adv): nhanh chóng, mau lẹ

- Precisely (adv): chính xác, đúng

- Currently (adv): hiện tại, hiện nay

- Temperately (adv): có chừng mực, vừa phải

- On back order = Out of stock: hết hàng

Dịch: E-mail này là để thông báo cho bạn biết rằng cuốn sách mà bạn đặt hàng hiện tại đã hết hàng.

**111.** As soon as the shipment of computer equipment comes in, \_\_\_\_\_\_\_ will ship it to you promptly.  
(A) we  
(B) us  
(C) our  
(D) ourselves

\*Chỗ trống cần chủ từ cho động từ phía sau nó 🡪 Chọn A

Dịch: Ngay khi chuyến hàng thiết bị điện tử đến nơi, chúng tôi sẽ chuyển nó cho bạn ngay lập tức.

**112.** New employees were \_\_\_\_\_\_\_ to be photographed immediately in order to have  
their new identification made.  
(A) recalled  
(B) memorized  
(C) reminded  
(D) identified

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Recall (v): nhớ lại, gợi lại, nhắc lại

- Memorize (v): ghi nhớ, học thuộc lòng

- Remind (v): nhắc nhở, nhắc cho ai nhớ về chuyện gì

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

Dịch: Những nhân viên mới đã được nhắc để chụp hình ngay lập tức để làm thẻ nhận dạng mới.

**113.** As portable audio items \_\_\_\_\_\_\_ currently unavailable in the store, you'd better check the Internet for more information.  
(A) is  
(B) been  
(C) are  
(D) being

\*Sau chỗ trống là trạng từ + tính từ, trước chỗ trống là cụm danh từ với danh từ chính là danh từ đếm được số nhiều 🡪 Điền động từ to be làm động từ chính và đi với chủ ngữ số nhiều.

Dịch: Vì các mặt hàng âm thanh di động hiện đang có sẵn tại cửa hàng, bạn nên kiểm tra trên Internet để biết thêm thông tin.

**114.** Our \_\_\_\_\_\_\_ is not to issue refunds on software programs used on a trial basis.  
(A) adoption  
(B) policy  
(C) exhibit  
(D) regard

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Adoption (n): sự chấp nhận, sự thông qua

- Policy (n): chính sách, điều khoản

- Exhibit (n): cuộc triển lãm, cuộc trưng bày

- Regard (n): sự tôn kính, lòng tôn kính

Dịch: Chính sách của chúng tôi là không hoàn tiền cho những chương trình phần mềm đang được dùng thử.

**115.** We have worked \_\_\_\_\_\_\_ hard on health insurance plans to enhance employee  
satisfaction.  
(A) exception  
(B) exceptionally  
(C) exceptional  
(D) except

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

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

Dịch: Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ một cách đặc biệt về các kế hoạch bảo kiểm y tế nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

**116.** Funds from the government grant will be allocated to or distributed \_\_\_\_\_\_\_ the affected areas.  
(A) among  
(B) toward  
(C) after  
(D) during

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Among (prep): trong số

- Toward (prep): về phía, về hướng

- After (adv): sau khi

- During (prep): trong suốt (1 khoảng thời gian nào đó)

Dịch: Những nguồn quỹ từ chính phủ sẽ được phân phát cho những vùng bị ảnh hưởng.

**117.** More efforts to accomplish the objectives for reducing costs have been made \_\_\_\_\_\_\_ they were set out at the beginning of this year.  
(A) if  
(B) since  
(C) how  
(D) than

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Nhiều nỗ lực hơn nhằm hoàn thành các mục tiêu giảm chi phí đã được tạo ravì chúng đã được đề ra từ đầu năm nay.

**118.** As the desktop printer was out of service, we called a skilled \_\_\_\_\_\_\_ yesterday for  
repairs.  
(A) technician  
(B) factory  
(C) certificate  
(D) generator

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Technician (n): kĩ thuật viên, người hỗ trợ về kĩ thuật

- Factory (n): nhà máy, xí nghiệp, xưởng

- Certificate (n): chứng chỉ, chứng nhận, văn bằng

- Generator (n): máy phát điện

- Out of service: hư, hỏng

Dịch: Vì máy in bị hỏng, hôm qua chúng tôi đã gọi cho kĩ thuật viên để sửa chửa.

**119.** The head of the marketing department attributed success in the overseas market to  
\_\_\_\_\_\_\_ motivated and hard-working employees.  
(A) them  
(B) they  
(C) itself  
(D) its

\*Sau chỗ trống có cụm danh từ nên ta điền tính từ sở hữu 🡪 Chọn D

Dịch: Trưởng phòng quảng cáo đã cho rằng thành công của thị trường nước ngoài là do những nhân viên năng động và chăm chỉ.

**120.** We require all club members to \_\_\_\_\_\_\_ their membership cards to the service desk in order to use the fitness room.  
(A) notify  
(B) present  
(C) assign  
(D) permit

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Notify (v): thông báo, cho hay, cho biết

- Present (v): xuất trình, trình ra, đưa ra cho thấy

- Assign (v): phân công, chia phần; bổ nhiệm; quy cho, gán cho

- Permit (v): cho phép, cấp phép cho ai

Dịch: Chúng tôi yêu cầu tất cả thành viên câu lạc bộ phải xuất trình thẻ thành viên của họ tại quầy dịch vụ để được sử dụng phòng thể dục.

**121.** All the required application forms must be filled out \_\_\_\_\_\_\_ before they are turned in to the appropriate office.  
(A) complete  
(B) completes  
(C) completely  
(D) completed

\*Chỗ trống nằm sau cụm động từ 🡪 Điền trạng từ nghĩa cho động từ

Dịch: Tất cả những mẫu đơn ứng tuyển được yêu cầu đều phải được điền hoàn toàn đầy đủ trước khi được nộp lên văn phòng thích hợp.

**122.** A few executive positions have been \_\_\_\_\_\_\_ for women as part of corporate efforts to place women in upper-level positions.  
(A) chaired  
(B) performed  
(C) reserved  
(D) presided

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Chair (v): chủ toạ, chủ trì

- Perform (v): thi hành, thực hiện, thể hiện

- Reserve (v): để dành, dự trữ; đặt trước, đăng kí trước

- To preside at sth: chủ trì, làm chủ toạ, ngồi ghế chủ toạ

Dịch: Một vài vị trí điều hành được dành cho phụ nữ như một phần của nỗ lực của công ty nhằm đặt phụ nữ ở vị trí cao hơn.

**123.** You are advised to check documents related to the continuation of health insurance coverage \_\_\_\_\_\_\_ leaving your current job.  
(A) before  
(B) therefore  
(C) until  
(D) because

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Bạn nên kiểm tra tài liệu liên quan đến sự hiệu lực của bảo hiểm y tế trước khi nghỉ việc.

**124.** Lightware Kitchen Goods Ltd. reserves the \_\_\_\_\_\_\_ to deny any liability for damages caused by abnormal use.  
(A) residence  
(B) right  
(C) endeavor  
(D) encompass

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Residence (n): quá trình cư trú; nơi ở

- Right (n): quyền, quyền lợi

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

- Encompass (n): vây quanh, bao quanh; bao gồm, chứa đựng; hoàn thiện, hoàn thành

- Liability (n): trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ pháp lý

Dịch: Lightware Kitchen Goods Ltd. có quyền từ chối chịu trách nhiệm cho các hư hại do việc sử dụng không đúng cách.

**125.** \_\_\_\_\_\_\_ merchandise may be exchanged for the same item in compliance with our  
exchange policy.  
(A) Defective  
(B) Defect  
(C) Defects  
(D) Defected

\*Chỗ trống nằm trước 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)

- Defective (a): thiếu sót, có nhược điểm, có khuyết điểm

- In compliance with (prep): phù hợp với

Dịch: Hàng hoá lỗi có thể được đổi lấy hàng hoá cùng loại để phù hợp với chính sách đổi trả của công ty.

**126.** Questions concerning the billing process will be \_\_\_\_\_\_\_ by customer service  
representatives while the billing department is closed.  
(A) handled  
(B) replied  
(C) attended  
(D) exempted

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Handle (v): giải quyết, xử lý, đối phó; đảm nhận, chịu trách nhiệm

- Reply (v): trả lời, đáp lại, phúc đáp

- Attend (v): tham dự, tham gia

- Exempt (v): miễn cho ai, tha cho ai

Dịch: Những thắc mắc liên quan đến quá trình tính hoá đơn sẽ được xử lý bởi những người đại diện dịch vụ khách hàng khi mà bộ phận ghi hoá đơn không làm việc.

**127.** The medications widely used for patients should be \_\_\_\_\_\_\_ evaluated for long-term use.  
(A) rigor  
(B) rigors  
(C) rigorous  
(D) rigorously

\*Chỗ trống nằm sau to be và trước động từ ở dạng quá khứ phân từ (còn được xem như tính từ) 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ này.

Dịch: Những phương thuốc được sử dụng rộng rãi cho bệnh nhân thì nên được đánh giá nghiêm ngặt để sử dụng lâu dài.

**128.** Along the shore of the lake is a recreational family camping site, complete \_\_\_\_\_\_\_ fire places, showers and refrigerators.  
(A) with  
(B) across  
(C) beside  
(D) from

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Recreational (a): có tính giải trí, có tính tiêu khiển

Dịch: Dọc theo bờ hồ là khu vực cắm trại gia đình, đầy đủ với những đống lửa, vòi tắm và tủ lạnh.

**129.** Employment application forms completed by applicants must be \_\_\_\_\_\_\_ to Mr. Keith by Friday at noon.  
(A) submitting  
(B) submitted  
(C) submit  
(D) submission

\*Chỗ trống nằm sau động từ khiếm khuyết + to be và trước giới từ 🡪 Điền động từ ở quá khứ phân từ tạo thành thể bị động.

Dịch: Mẫu đơn ứng tuyển được hoàn thành bởi các ứng viên đều phải được nộp cho ông Keith trước trưa thứ Sáu.

**130.** After weeks of intensive negotiations, they have \_\_\_\_\_\_\_ agreed upon a minimum wage for on-site workers.  
(A) finally  
(B) distinctively  
(C) extremely  
(D) predominantly

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Finally (adv): cuối cùng

- Distinctively (adv): rõ ràng, minh bạch, rành mạch

- Extremely (adv): vô cùng, cực kì, cực độ

- Predominantly (adv): phần lớn, chủ yếu

- Intensive (a): chuyên sâu, sâu sắc

- On-site (a): tại chỗ, tại địa điểm

Dịch: Sau nhiều tuần thương lượng chuyên sâu, cuối cùng họ đã thông qua mức lương tối thiểu cho các công nhân làm việc tại chỗ.

**131.** \_\_\_\_\_\_\_ please find the documents that contain confidential data on the visibility of  
operations.  
(A) Enclosed  
(B) Enclose  
(C) Enclosure  
(D) Enclosing

\*

**132.** If you are looking for a good restaurant in your area, look it up in our \_\_\_\_\_\_\_ directory of local restaurants.  
(A) various  
(B) apparent  
(C) redundant  
(D) comprehensive

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Various (a): khác nhau, có nhiều loại

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

- Redundant (a): dư, thừa

- Comprehensive (a): toàn diện, tất cả

- To look sth up: tìm kiếm, tra cứu (thông tin)

- Directory (n): danh bạ

Dịch: Nếu bạn đang tìm một nhà hàng tốt tại khu vực của mình, thì hãy tra cứu trong danh bạ đầy đủ các nhà hàng địa phương của chúng tôi.

133. In order to \_\_\_\_\_\_\_ the needs of demanding customers, the telecommunications industry is considering developing better functions.  
(A) accommodates  
(B) accommodate  
(C) accommodating  
(D) accommodation

\*In order (for sb) to do sth: để (cho ai) làm gì

Dịch: Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngành viễn thông đang xem xét việc phát triển các chức năng tốt hơn.

134. Installing air-cooling systems is scheduled to begin \_\_\_\_\_\_\_ at 10 A.M. and end at 3 P.M.  
(A) promptly  
(B) vocally  
(C) openly  
(D) neutrally

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Promptly (adv): đúng giờ, ngay lập tức, không chậm trễ

- Vocally (adv): bằng lời nói, bằng cách dùng tiếng nói

- Openly (adv): công khai, thẳng thắn

- Neutrally (adv): trung lập, không nghiêng về bên nào

- Air-cooling system (n): hệ thống làm mát (không khí)

Dịch: Việc lắp đặt hệ thống làm mát không khí được dự kiến bắt đầu đúng vào lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều.

135. The recent findings indicate that the effects of weight loss associated with calorie restriction are quite \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) beneficial  
(B) benefits  
(C) beneficiary  
(D) benefit

\*Trước chỗ trống là to be + trạng từ 🡪 Điền tính từ để trạng từ bổ nghĩa cho tính từ.

Dịch: Những phát hiện gần đây chỉ ra rằng những ảnh hưởng của việc giảm cân cùng với sự hạn chế calo khá là có lợi.

136. The finished report should not exceed 20 pages, including a one-page \_\_\_\_\_\_\_, and  
should be turned in by this Friday.  
(A) meaning  
(B) belief  
(C) excursion  
(D) abstract

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Meaning (n, a): nghĩa, ý nghĩa; đầy ý nghĩa, có nghĩa

- Belief (n): lòng tin, niềm tin

- Excursion (n): cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn, chuyến tham quan

- Abstract (n, a): bản tóm tắt; ý niệm trừu tượng; trừu tượng, khó hiểu, phi thực tế

- To turn in: nộp

Dịch: Bản báo cáo hoàn chỉnh không nên dài quá 20 trang, kể cả trang tóm tắt, và nên được nộp trước thứ Sáu tuần này.

137. The newly launched cell phones were designed to deliver exceptional \_\_\_\_\_\_\_ in  
various functions.  
(A) performing  
(B) performed  
(C) perform  
(D) performance

\*Trước chỗ trống là tính từ, sau chỗ trống là giới từ 🡪 Điền danh từ tạo thành cụm danh từ làm tân ngữ cho động từ deliver.

- Cell phone (n) = Mobile phone (n): điện thoại di động

Dịch: Những mẫu điện thoại di động được tung ra gần đây được thiết kế để cung cấp nhiều hiệu năng đặc biệt trong nhiều tính năng.

138. Diamond Getaway travel agency is considered to be the \_\_\_\_\_\_\_ source of worldwide trips among travelers.  
(A) selective  
(B) expressive  
(C) definitive  
(D) competitive

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Selective (a): có tuyển chọn, dựa trên sự tuyển chọn

- To be selective about sb/sth: có xu hướng lựa chọn cẩn thận, kén chọn

- Expresive (a): truyền cảm, diễn cảm, đầy cảm xúc

- Definite (a): xác định, định rõ, rõ ràng, dứt khoát

- Competitive (a): cạnh tranh, đua tranh

Dịch: Đại lý du lịch Diamond Getaway được xem là một nguồ tham khảo chắc chắn cho khách du lịch đi khắp thế giới.

**139.** It appears to be a \_\_\_\_\_\_\_ impossible plan to charge fees to cars visiting the city park on the weekend.  
(A) nearing  
(B) nears  
(C) nearly  
(D) neared

\*Chỗ trống nằm sau mạo từ “a” và trước tính từ 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ.

- To appear to: dường như

- Nearly (adv): gần như, hầu như, suýt nữa

Dịch: Dường như đó là một kế hoạch gần như không khả thi khi thu phí những xe đến tham quan công viên thành phố vào cuối tuần.

**140.** People who have wanted to buy a home but couldn't afford to will be able to qualify,  
\_\_\_\_\_\_\_ interest rates remain moderate.  
(A) whereas  
(B) as if  
(C) whether  
(D) assuming that

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Whereas (conj): trái lại, ngược lại, trong khi (diễn tả sự tương phản, đối lập)s

- As if = As though: như thể là, cứ như là (diễn tả sự so sánh có tính nói quá, phóng đại)

- Whether (conj): có… hay không.

- Assuming that (conj): giả sử rằng

Dịch: Những ai muốn mua một căn nhà nhưng không đủ khả năng thì vẫn có thể đủ điều kiện nếu lãi suất vẫn không đổi.

**Part 6 – Incomplete Text**

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

The Volunteer Community here at WWA is \_\_\_\_\_\_\_ any other volunteer opportunity.  
 **141.** (A) other  
 (B) rather than  
 (C) similar  
 (D) unlike

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

Dịch: Cộng đồng Tình nguyện ở WWA không giống bất kì cơ hội tình nguyện nào khác.

That will be good news for busy people who wish to get involved to make a \_\_\_\_\_\_\_ in   
 **142.** (A) gain  
 (B) living  
 (C) difference  
 (D) progress  
the lives of others in need, but who need an alternative to traditional volunteering.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Gain (n, T.v): thành tựu (có được do nỗ lực);đạt được, thu được, giành được, kiếm được

- Living (n): cuộc sống, sinh hoạt, kế sinh nhai

- Diference (n): sự khác nhau, sự khác biệt, sự bất đồng, điểm bất đồng

- Progress (n): sự tiến bộ, sự tiến triển, sự phát triển, sự đi lên, sự tiến hành, sự xúc tiến

Dịch: Đó là một tin tốt cho những người bận rộn mà muốn tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống với những thứ cần thiết khác, nhưng không dành cho những người cần sự tình nguyện truyền thống.

In fact, these well-meaning people are often unable to commit themselves to any charitable activity that requires \_\_\_\_\_\_\_ to show up at a specific time or for specific

**143.** (A) their  
 (B) theirs  
 (C) them  
 (D) themselves

lengths of time.

\*Cần điền tân ngữ của ngoại động từ require

- To require sb to do sth: yêu cầu ai làm gì

- Well-meaning (a): có ý tốt, có thiện ý

- To commit sb/oneself to (sth/doing sth): cam kết, hứa, nguyện

- Charitable (a): có tính từ thiện

- To show up: để lộ ra, xuất hiện, lộ diện

Dịch: Thực tế là, những người có thiện ý thường không thể cam kết với bất kì hoạt động từ thiện nào mà yêu cầu họ phải có mặt trong một thời điểm cụ thể hay một khoảng thời gian dài.

For people whose schedule is hectic and unpredictable, traditional training is nearly impossible. Now you can meet new people, meet new friends, learn new skills flexibly and get more active. Much more insight on virtual volunteering can be found at WWA.

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

All the speed camera fines issued by the Traffic Authority since 1998 may be invalid because a judge in a Sydney district court ruled the photos used to convict drivers were meaningless.  
The authority \_\_\_\_\_\_\_ to convict a man of driving 95 km/h in an 80 km/h zone on   
 **144.** (A) seek  
 (B) seeks  
 (C) sought  
 (D) will seek  
Bollwell Street in July last year.

\*Trong câu có trạng từ “last year” 🡪 Điền động từ ở thì quá khứ đơn

- Convict (v): kết án, tuyên bố có tội

Dịch: Chính quyền tìm kiếm để kết tội một người đàn ông lái xe với vận tốc 95 km/h trong khu vực 80 km/h trên phố Bollwell vào tháng 7 năm ngoái.

Yet Judge Nicolas ruled that the photograph provided by the Traffic Authority was not \_\_\_\_\_\_\_ evidence, since those speed cameras were not periodically tested for accuracy.  
**145.** (A) sincere  
 (B) discouraging  
 (C) valid  
 (D) extra

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Sincere (a): thành thật, chân thật, chân thành, thật thà

- Discouraging (a): chán nản, nản lòng

- Valid (a): hợp lí, hợp lệ, có cơ sở

- Extra (a): nhiều hơn, thêm

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

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

Dịch: Tuy nhiên thẩm phán Nicolas ra phán quyết rằng bức ảnh được cung cấp bởi Traffic Authority là không có cơ sở, vì những camera tốc độ đó đã không được kiểm tra độ chính xác theo định kì.

The Traffic Authority said its cameras were accurate and denied the court's decision. It is  
considering an appeal, \_\_\_\_\_\_\_ that every camera was subject to comprehensive tests.  
 **146.** (A) state  
 (B) stating  
 (C) statement  
 (D) stated

\*Dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động (… an appeal, which states that… 🡪 … an appeal, stating that…)

Dịch: Traffic Authority cho rằng những chiếc camera của họ đều chính xác và phủ nhận phán quyết của toà án. Điều này được xem như là sự kháng cáo, rằng mỗi camera đều phụ thuộc vào sự kiểm tra toàn diện.

There are almost 150 fixed speed cameras in Sydney. Last year 50 million dollars worth of speed camera fines were issued, up from 45.9 million dollars in 2006.

***Questions 147-149 refer to the following news report.***

During the second half of last year, prices in the oilseed moved upward. The market reacted to the prospect of less ample supplies and reduced inventories, compared with the two \_\_\_\_\_\_\_ years, when supplies were abundant relative to demand.  
**147.** (A) precede  
 (B) preceding  
 (C) preceded  
 (D) proceedings

\*Chỗ trống nằm trước danh từ 🡪 điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ

\*Chọn tính từ chủ động vì đây là tính chất của sự vật, sự việc; không phải do tác nhân nào khác gây ra.

- Preceding (a): có trước, trước đây, về trước

- Oilseed (n): hạt có dầu

- Prospect (n): cái nhìn toàn cảnh; viễn cảnh, hình ảnh về một cảnh tượng trong tương lai

- Prospect of sth/doing sth: sự mong chờ, triển vọng

- Ample (a): nhiều, phong phú, dư dật

- Inventory (n): hàng tồn kho; sự kiểm kê hàng hoá

Dịch: Trong suốt nửa cuối năm ngoái, giá cả của các hạt có dầu đã tăng lên. Thị trường đã phản ứng lại với viễn cảnh nguồn cung ít phong phú hơn và giảm hàng tồn kho, so với 2 năm về trước, khi mà nguồn cung còn dồi dào so với yêu cầu.

The rise was more pronounced for meal and cake prices, which have also come under the  
influence of rising prices of wheat and feed grains.  
The latest forecasts for 2008 confirm that production of oilseeds may not be sufficient to meet global demand for oils and fats. Such an outlook suggests that prices for oils and fats may continue rising.  
By contrast, the increase in prices for meals and cakes could come to a \_\_\_\_\_\_\_ as global

**148.** (A) halt

(B) block

(C) clarification  
 (D) conservation

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Halt (n): sự kết thúc, sự tạm dừng

- Block (n): sự trở ngại, sự tắc nghẽn

- Clarification (n): giải thích chi tiết, thông tin chi tiết; sự lọc, sự tinh lọc (chất lọng)

- Conservation (n): sự bảo tồn, sự bảo toàn

output of meals is now expected \_\_\_\_\_\_\_ demand, leading to more rising inventories.  
 **149.** (A) excessively  
 (B) to exceed  
 (C) in excess  
 (D) exceeded

- Expect sb to do sth: hi vọng, kì vọng, mong đợi ai làm điều gì

- To be expected to do sth: được kì vọng, được mong đợi làm điều gì

- Exceed (v): vượt quá, vượt mức, vượt giới hạn

Dịch (148+149): Ngược lại, sự tăng giá bột xay thô và các loại bánh có thể bị chững lại vì sản lượng bột xay được mong đợi là vượt quá nhu cầu, dẫn đến hàng tồn tăng lên.

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

Dear Absolute Card customers,  
It has come to my \_\_\_\_\_\_\_ that there may be some confusion as to how to process your   
 **150.** (A) end  
 (B) appreciation  
 (C) attention  
 (D) amazement  
Absolute Card applications. Please refer to any of the three methods in place to solve this problem.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- End (n, v): sự kết thúc, sự chấm dứt; đoạn cuối, đoạn kết; kết thúc, chấm dứt, dừng lại

- Appreciation (n): sự đánh giá cao, sự hiểu rõ giá trị, sự cảm kích

- Attention (n): sự chú ý, sự để ý; sự chăm sóc, sự quan tâm, ân cần

- Amazement (n): sự kinh ngạc, sự sửng sốt, sự ngạc nhiên hết sức

- To come to sb’s attention: theo như ai đó biết rằng, theo như ai được biết

- Confusion (n): sự nhầm lẫn, sự lẫn lộn; sự hỗn loạn, sự rối loạn

- As to = As regards: về cái gì, liên quan đến cái gì

Dịch: Theo như tôi được biết, có nhiều sự nhầm lẫn liên quan đến việc làm cách nào để xử lý các đơn ứng tuyển bằng Absolute Card. Vui lòng làm theo 1 trong 3 phương pháp dưới đây để giải quyết vấn đề này.

First, on our website you can process applications, submit sales and review all of your impending and settled transactions. We have received feedback on this system from many customers and the response has been overwhelmingly positive.  
Secondly, we have The Fast App system which allows you to call our automated credit approval system and submit an application by simply entering the information \_\_\_\_\_\_\_   
 **151.** (A) upon  
 (B) amid  
 (C) through  
 (D) throughout

the touch tone pad on your telephone.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Upon (prep): khi, theo, ở trên

- Amid (prep): ở giữa (cụ thể lẫn trừu tượng)

- Through (prep/adv): qua, xuyên qua, suốt; nhờ, bởi (chỉ ra tác nhân, phương tiện)

- Throughout (prep/adv): ở khắp nơi, từ đầu đến cuối, trong toàn bộ thời gian

Dịch: Hai là, chúng tôi có hệ thống Fast App cho phép bạn gọi cho hệ thống chấp nhận tín dụng tự động và nộp đơn ứng tuyển bằng cách nhập thông tin từ bàn phím điện thoại của bạn.

Finally, you can make a call to our credit department at 1-800-703-1254 and turn in the application directly to a credit representative.  
Please remember to \_\_\_\_\_\_\_ one of these three methods for credit approvals on your   
 **152.** (A) eliminate  
 (B) proceed  
 (C) incline  
 (D) utilize

Absolute Card.

\*Dịch nghĩa để chọn phương án đúng

- Eliminate (T.v): loại ra, loại bỏ, xoá bỏ; chấm dứt, thoát khỏi

- To proceed to sth: tiến lên, đi đến

- To proceed with sth: bắt đầu hoặc tiếp tục cái gì

- To proceed from sth: bắt nguồn, xuất phát từ cái gì

- To proceed against sb: khỏi tố ai, kiện cáo ai

- Incline (v): có khuynh hướng, có chiều hướng, có ý thiên về

- Utilize (T.v): dùng, sử dụng, tân dụng

Dịch: Vui lòng nhớ sử dụng một trong ba cách để chấp nhận tín dụng cho Absolute Card của bạn.

If you have any questions regarding processing applications, don't hesitate to call our services department at 800-525-3251 .  
Best regards,  
Michael Lee  
Shoppers Charge Accounts  
Absolute Card