ETS 1000 – TEST 02

Part 5 – Incomplete Sentences

101. Taiwan Knitwear Corporation’s board of directors \_\_\_\_\_\_\_ for two hours yesterday to review the annual report.  
(A) met  
(B) meet  
(C) meets  
(D) meeting

**KEY A**

**Giải thích:**

- Câu chưa có động từ chính 🡪 Loại D (V-ing không làm động từ chính).

- Trong câu có “yesterday” – chỉ thời gian cụ thể trong quá khứ 🡪 Điền động từ ở thì quá khứ đơn 🡪 Chọn (A).

**Dịch:** Hôm qua, Hội đồng quản trị của công ty Knitwear Đài Loan đã gặp mặt trong 2 tiếng để xem qua bản báo cáo thường niên.  
  
102. Employees have the option of attending a training class \_\_\_\_\_\_\_ completing an online tutorial.  
(A) except  
(B) but  
(C) or  
(D) so

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa.

**Dịch:** Nhân viên có sự lựa chọn tham gia lớp đào tạo hoặc hoàn thành khoá gia sư trực tuyến.

103. Although the staff has grown, Mr. Lee continues to conduct all client meetings \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) he  
(B) him  
(C) his  
(D) himself

**KEY D**

**Giải thích:** Điền đại từ phản thân bổ nghĩa cho chủ ngữ “Mr. Lee”.

**Dịch:** Mặc dù số lượng nhân viên đã tăng lên, anh Lee vẫn tiếp tục thực hiện tất cả cuộc gặp khách hàng.

104. Renowned violinist Aya Kodura maintained a rigorous practice schedule \_\_\_\_\_\_\_ her national tour.  
(A) during  
(B) among  
(C) aboard  
(D) inside

**KEY A**

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

During (prep): trong suốt thời gian

Among (prep): trong số, giữa những

Aboard (adv / prep): trên boong tàu, trên xe, trên thuyền

Inside (adv / prep): bên trong, phía trong

**Dịch:** Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Aya Kodura vẫn duy trì lịch trình luyện tập nghiêm ngặt trong suốt chuyến lưu diễn toàn quốc của cô ấy.

105. Ms. Yasuda’s \_\_\_\_\_\_\_ in managing difficult projects has earned her respect from colleagues and company officials.  
(A) succeed  
(B) success  
(C) succeeds  
(D) successful

**KEY B**

**Giải thích:**

- Sau sở hữu cách “Ms. Yasuda’s” ta cần điền một danh từ.

- Success (n) / Succeed (v) + in + (doing) sth: (sự) thành công trong việc gì

**Dịch:** Sự thành công của cô Yasuda trong việc quản lý các dự án khó đã giúp cô cấp có được sự nể trọng từ đồng nghiệp và các viên chức trong công ty.

106. Warehouse employees must \_\_\_\_\_\_\_ the safety guidelines as outlined in the company manual.  
(A) take  
(B) follow  
(C) lead  
(D) carry

**KEY B**

**Giải thích:** Điền động từ hợp nghĩa.

Take (v): cầm, lấy

Follow (v): theo sau, làm theo

Lead (v): dẫn dắt, lãnh đạo

Carry (v): mang, vác

🡪 Follow guidelines / instructions = làm theo, tuân thủ hướng dẫn, chỉ dẫn

**Dịch:** Nhân viên nhà kho phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn được liệt kê trong cuốn sổ tay của công ty.

107. Director Jun Iwata auditioned twenty actors before making the \_\_\_\_\_\_\_ decision about whom to cast in the main role.  
(A) final  
(B) finals  
(C) finally  
(D) finalize

**KEY A**

**Giải thích:** Trước danh từ trong cụm danh từ thì ta điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Giám đốc Jun Iwata đã xem phần diễn thử của 20 diễn viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai là người diễn chính.

108. The elevators in the north wing will be closed \_\_\_\_\_\_\_ for maintenance next week.  
(A) formerly  
(B) annually  
(C) temporarily  
(D) cautiously

**KEY C**

**Giải thích:** Điền trạng từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho động từ “closed”.

**Từ vựng:**

Formerly (adv): trước đây

Annually (adv): hằng năm, thường niên

Temporarily (adv): một cách tạm thời

Cautiously (adv): một cách thận trọng

**Dịch:** Những thang máy ở mạn phía Bắc sẽ ngưng hoạt động tạm thời để bảo dưỡng vào tuần tới.

109. Zarina Bekker’s new autumn collection features skirts in a \_\_\_\_\_\_\_ variety of colors  
and fabrics.  
(A) wide  
(B) width  
(C) widen  
(D) widely

**KEY A**

**Giải thích:** Trước danh từ trong một cụm danh từ thì ta điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Bộ sưu tập mùa thu mới của Zarina Bekker nêu bật những loại váy với nhiều màu sắc và chất liệu vải đa dạng.

110. To maintain the laboratory’s high \_\_\_\_\_\_\_, employees are required to attend an annual training workshop.  
(A) accounts  
(B) committees  
(C) standards  
(D) themes

**KEY C**

**Giải thích:** Điền danh từ hợp nghĩa

**Từ vựng:**

Account (n): tài khoản, tiền gửi; bản kê khai, bản tường trình; lí do, nguyên nhân

Committee (n): uỷ ban

Standard (n): tiêu chuẩn, trình độ

Theme (n): đề tài, chủ đề; nhạc hiệu

**Dịch:** Nhằm duy trình mức tiêu chuẩn cao của phòng thí nghiệm, nhân viên được yêu cầu tham gia hội thảo đào tạo thường niên.

111. The city council \_\_\_\_\_\_\_ approved the highway extension project pending the results of an environmental review.  
(A) conditions  
(B) conditioned  
(C) conditional  
(D) conditionally

**KEY D**

**Giải thích:** Giữa chủ ngữ và động từ thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Từ vựng:**

Conditionally (adv): có điều kiện, theo điều kiện

Approve (v): đồng ý, tán thành, chấp thuận

Extension (n): sự mở rộng

Pending (prep): nếu, cho đến khi (chỉ xảy ra khi một việc khác xảy ra)

**Dịch:** Hội đồng thành phố đã đồng ý một cách có điều kiện về dự án mở rộng cao tốc nếu có kết quả đánh giá về môi trường.

112. In June Mr. Sudarmaji broke the record \_\_\_\_\_\_\_ the most sales generated in a single  
month.  
(A) at  
(B) within  
(C) above  
(D) for

**KEY D**

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

**Từ vựng:**

At (prep): ở, tại, lúc

Within (prep): trong vòng (thời gian), trong phạm vi (không gian)

Above (prep): phía trên, ở trên

For (prep): về, đối với, cho

Break the record + for (doing) sth: phá kỉ lục về việc gì

**Dịch:** Trong tháng 6, anh Sudarmaji đã phá kỉ lục về doanh số bán ra nhiều nhất trong vòng 1 tháng.

113. For optimal performance of your Rydor clothes dryer, clean the filter \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) extremely  
(B) regularly  
(C) deeply  
(D) heavily

**KEY B**

**Giải thích:** Điền trạng từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho câu.

Extremely (adv): cực kì, rất là, quá là

Regularly (adv) ~ often: thường xuyên

Deeply (adv) ~ extremely or strongly: rất là, quá là

Heavily (adv): một cách nặng nề; quá, rất, lắm

Optimal (a): tốt nhất, tối ưu

**Dịch:** Để có được hiệu năng tối ưu của máy sấy quần áo Rydor, hãy thường xuyên vệ sinh bộ lọc.

114. Factory officials reported that with the installation of the new machinery, errors  
during \_\_\_\_\_\_\_ have decreased by 15 percent.  
(A) assemble  
(B) assembly  
(C) assembles  
(D) assembled

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau giới từ “during” nên ta điền một danh từ.

**Dịch:** Viên chức nhà máy đã báo cáo rằng với sự lắp đặt máy móc mới, các lỗi trong quá trình lắp ráp đã giảm xuống 15 phần trăm.

115. The company cafeteria menu has been improved and \_\_\_\_\_\_\_ features a greater selection of healthy soups and salads.  
(A) then  
(B) next  
(C) once  
(D) now

**KEY D**

**Giải thích:** Điền trạng từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho câu.

Then (adv): sau đó, tiếp đó

Next (adv / prep): kế đó, kế tiếp

Once (adv / conj): một lần, đã từng

Now (adv): bây giờ, hiện tại

**Dịch:** Thực đơn tại quán ăn tự phục vụ của công ty đã được cải thiên và giờ nó cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn về các món canh và sa-lát tốt cho sức khoẻ.

116. The ensemble consists \_\_\_\_\_\_\_ four members who have been performing  
together since last August.  
(A) with  
(B) in  
(C) of  
(D) about

**KEY C**

**Giải thích:** Consist of sth = Bao gồm, gồm có

**Dịch:** Nhóm nhạc bao gồm 4 thành viên, những người đã biểu diễn cùng nhau kể từ tháng 8 năm ngoái.

117. In order to be more \_\_\_\_\_\_\_ to its customers, the Jeness Department Store has added a customer feedback section to its Web site.  
(A) response  
(B) responded  
(C) responsive  
(D) responder

**KEY C**

**Giải thích:** Sau to be cần điền một tính từ.

**Dịch:** Nhằm dễ dàng phản hồi lại khách hàng của họ, cửa hàng bách hoá Jeness đã thêm mục phản hồi khách hàng vào trang web của họ.

118. Avery Motors will not \_\_\_\_\_\_\_ on the design of its new line of automobiles until the press release tomorrow.  
(A) advance  
(B) predict  
(C) comment  
(D) rely

**KEY C**

**Giải thích:** Điền động từ hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

Advance (v): tiến lên, phát triển; trả trước; đề xuất

Predict (v): dự đoán

Comment (v): bình luận, nhận xét; (+ on) bình luận, nhận xét về điều gì

Rely (v): (+ on / upon) phụ thuộc, dựa vào

**Dịch:** Avery Motors sẽ không bình luận về thiết kế của dòng ô tô mới của họ cho đến thông cáo báo chí ngày mai.

119. \_\_\_\_\_\_\_ in the field of neurobiology consider Dr. Patterson’s study inconclusive because of its limited sample size.  
(A) Much  
(B) Anything  
(C) That  
(D) Many

**KEY D**

**Giải thích:**

- Câu chưa có chủ ngữ.

- Động từ chính là “consider” được chia ở hình thức số nhiều.

🡪 Ta phải điền một đại từ số nhiều làm chủ ngữ.

🡪 Chọn D vì chỉ có D có chức năng đại từ số nhiều.

Many trong câu này có thể hiểu là “many people” hoặc cụ thể hơn là “many neurobiologist” (nhiều nhà sinh học thần kinh)

**Dịch:** Nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực sinh học thần kinh cho rằng nghiên cứu của Tiến sĩ Patterson không đủ thuyết phục do nó có số lượng sản phẩm mẫu giới hạn.

120. Payne Carpet’s decorative rugs are made from a \_\_\_\_\_\_\_ of synthetic and natural  
materials.  
(A) plan  
(B) team  
(C) blend  
(D) shade

**KEY C**

**Giải thích:** Điền danh từ hợp nghĩa

Plan (n): kế hoạch, dự định

Team (n): nhóm, đội

Blend (n): sự pha trộn, hỗn hợp

Shade (n): bóng râm, bóng mát

🡪 A blend of sth = sự pha trộn của cái gì, hỗn hợp của cái gì

**Dịch:** Thảm trang trí của Payne Carpet được làm từ hỗn hợp các vật liệu tổng hợp và tự nhiên.

**121.** In Ms. Park’s absence, all inquiries \_\_\_\_\_\_\_ the Bevington project should be directed to her assistant.  
(A) assuming  
(B) versus  
(C) rather  
(D) concerning

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Assuming (conj): giả sử là

Versus (prep): đấu với, đối đầu với

Rather (adv): phần nào, kha khá, hơi

Concerning (prep) ~ about: về, liên quan đến; (a) đáng lo, đáng ngại

**Dịch:** Trong lúc cô Park vắng mặt, tất cả thắc mắc liên quan đến dự án Bevington nên được gửi cho trợ lý của cô ấy.

**122.** A study found that government \_\_\_\_\_\_\_ on building permits in Clarksburg have led to better city planning.  
(A) regulations  
(B) perceptions  
(C) imitations  
(D) distributions

**KEY A**

**Giải thích:** Điền danh từ hợp nghĩa

**Từ vựng:**

Regulation (n): luật, quy định; sự điều chỉnh

Perception (n): sự nhận thức, tri giác

Imitation (n): sự bắt chước, sự mô phỏng, sự phỏng theo

Distribution (n): sự phân phát, sự phân bố

**Dịch:** Một nghiên cứu cho thấy các quy định của chính quyền về giấy phép xây dựng tại Clarksburg đã dẫn đến việc quy hoạch thành phố tốt hơn.

**123.** Janning Footwear’s marketing campaign was \_\_\_\_\_\_\_ aimed at young adults in an  
attempt to broaden its customer base.  
(A) specify  
(B) specific  
(C) specifically  
(D) specifies

**KEY C**

**Giải thích:** Giữa to be và quá khứ phân từ (V-ed) thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Chiến dịch tiếp thị của Janning Footwear đặc biệt hướng đến giới trẻ nhằm nỗ lực mở rộng quy mô khách hàng.

**124.** \_\_\_\_\_\_\_ responding to the restaurant survey will receive a $10 gift certificate to the  
Rangely Café.  
(A) Whoever  
(B) Whose  
(C) Someone  
(D) Everyone

**KEY D**

**Giải thích:**

- Ta thấy câu có động từ chính “will receive”. Trước động từ là một cụm phân từ (V-ing).

🡪 Do đó câu còn thiếu chủ ngữ 🡪 Loại B vì nó là từ chỉ sự sở hữu dùng trong mệnh đề quan hệ.

- Ta cũng loại được A vì Whoever dùng trong mệnh đề danh ngữ, sau nó phải là một động từ chính (động từ được chia thì), nhưng trong câu trên là V-ing (dạng rút gọn) nên không thể điền Whoever.

- Dịch nghĩa ta loại C (someone) vì nói đến 1 người nào đó mà ta không biết rõ, trong câu này nó không hợp nghĩa.

- Phương án D là hợp lý, nó là đại từ làm chủ ngữ của câu và cũng hợp nghĩa. Sau nó là V-ing ở dạng rút gọn mệnh đề quan hệ. Câu đầy đủ:

*Everyone who responds to the restaurant survey will receive a $10 gift certificate to the  
Rangely Café.*

- Mệnh đề quan hệ chủ động nên khi rút gọn, ta bỏ đại từ quan hệ và chuyển động từ chính (responds) thành dạng V-ing 🡪 *Everyone responding to…*

**Dịch:** Mỗi người trả lời khảo sát nhà hàng đều sẽ nhận được một phiếu quà tặng 10 đô-la tại Rangely Café.

**125.** Maria Vega’s keynote address at next month’s Entrepreneurs Symposium in Singapore \_\_\_\_\_\_\_ by a short video.(A) was preceded  
(B) will be preceded  
(C) would precede  
(D) were to precede

**KEY B**

**Giải thích:** Trong câu có “next month” – chỉ thời gian ở tương lai 🡪 Điền động từ ở thì tương lai 🡪 Chọn B.

**Dịch:** Bài phát biểu chính của Maria Vega tại Hội nghị Chuyên đề của các doanh nhân vào tháng sau ở Singapore sẽ được nối tiếp bởi 1 đoạn phim ngắn.

**126.** Osaka Box Company specializes in \_\_\_\_\_\_\_ packaging for long-distance transport of perishable foods.  
(A) absolute  
(B) savory  
(C) protective  
(D) expired

**KEY C**

**Giải thích:** Điền tính từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho danh từ “packaging”.

**Từ vựng:**

Absolute (a): hoàn toàn, tuyệt đối, chắc chắn

Savory (a): mặn mà, thơm ngon, có hương vị

Protective (a): bảo vệ, bảo hộ

Expired (a): hết hạn

🡪 Protective packaging: bao bì bảo hộ

**Dịch:** Công ty Osaka Box chuyên về bao bì bảo hộ cho việc vận chuyển đường dài của các thực phẩm dễ bị hỏng.

**127.** Some researchers believe that multi-tasking \_\_\_\_\_\_\_ affects workers’ concentration and productivity.  
(A) adverse  
(B) adversity  
(C) adversities  
(D) adversely

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa cụm danh từ và động từ chính nên ta có 2 trương hợp sau:

(1) Nếu danh từ trước chỗ trống chưa đủ nghĩa hoặc có nghĩa chưa phù hợp với câu, thì ta cần điền thêm 1 danh từ để tạo thành cụm danh từ có nghĩa phù hợp.

- Trong trường hợp này thì ta sẽ điền danh từ “adversity” (phương án B vì động từ “affects” đang chia số ít).

🡪 Vậy ta sẽ có cụm danh từ “multi-tasking adversity” = nghịch cảnh đa tác vụ 🡪 Không hợp nghĩa.

(2) Nếu danh từ trước chỗ trống đã đủ nghĩa hoặc có nghĩa phù hợp với câu, thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ “affects” vì chỗ trống nằm giữa chủ ngữ và động từ.

🡪 Adverserly affect = ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng một cách bất lợi 🡪 Hợp nghĩa.

**Dịch:** Một vài nhà nghiên cứu tin rằng đa tác vụ có ảnh hưởng xấu đến sự tập trung và năng suất làm việc của công nhân.

**128.** \_\_\_\_\_\_\_ Malone Heating can provide sameday installation of heating units, an extra fee will be charged.  
(A) Altogether  
(B) While  
(C) Despite  
(D) Initially

**KEY B**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là mệnh đề nên ta cần điền một liên từ. Trong 4 phương án chỉ có B là liên từ, còn lại là giới từ hoặc trạng từ.

**Từ vựng:**

Altogether (adv)

~ in total: cả thảy, gồm tất cả

~ completely: hoàn toàn, toàn bộ

~ considering everything: nói chung, nhìn chung

While (conj): trong khi, trong lúc; mặc dù

Despite (prep): mặc dù

Initially (adv): ban đầu, lúc đầu

**Dịch:** Mặc dù Malone Heating có thể cung cấp việc lắp đặt các đồ sưởi trong cùng ngày, nhưng sẽ tính thêm phí.

**129.** Funds raised by the local preservation society have helped \_\_\_\_\_\_\_ the historic  
Jasenville train station.  
(A) restoring  
(B) to restore  
(C) restored  
(D) is restored

**KEY B**

**Giải thích:** Cấu trúc help sb + (to) do sth: giúp ai làm gì

**Dịch:** Tiền gây quỹ của hiệp hội bảo vệ địa phương đã giúp phục hồi nhà ga tàu hoả lịch sử Jasenville

**130.** The warranty on Lelen saucepans does not apply to damages that result from \_\_\_\_\_\_\_ use of cookware.  
(A) concise  
(B) equivalent  
(C) submissive  
(D) improper

**KEY D**

**Giải thích:** Điền tính từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho danh từ “use”.

**Từ vựng:**

Concise (a): ngắn gọn, súc tích

Equivalent (a): tương đương

Submissive (a): dễ bảo, ngoan ngoãn

Improper (a): sai cách, không đúng, không phù hợp

**Dịch:** Bảo hành chảo Lelen không áp dụng đối với hư hại do việc sử dụng đồ nấu ăn sai cách.

**131.** Seating in the Bogor Stadium completely \_\_\_\_\_\_\_ the field so that all visitors are  
afforded excellent views of events.  
(A) surround  
(B) surrounds  
(C) surrounded  
(D) surrounding

**KEY B**

**Giải thích:**

- Câu chưa có động từ chính 🡪 Loại D (V-ing không làm động từ chính).

- Mệnh đề phụ (so that + mệnh đề) chia thì hiện tại nên mệnh đề chính cũng chia thì hiện tại 🡪 Loại C (thì quá khứ).

- Chủ ngữ là “Seating” – danh từ không đếm được 🡪 Chọn B để hoà hợp chủ ngữ – động từ.

**Dịch:** Chỗ ngồi trong sân vận động Bogor hoàn toàn bao phủ mặt sân nên tất cả khách đều có thể theo dõi sự kiện một cách tốt nhất.

**132.** Because of the large number of tourists in summer months, travelers should plan \_\_\_\_\_\_\_ and make their reservations early.  
(A) accordingly  
(B) subsequently  
(C) conversely  
(D) assuredly

**KEY A**

**Giải thích:** Điền trạng từ hợp nghĩa để bổ nghĩa cho động từ “plan”.

**Từ vựng:**

Accordingly (adv): một cách phù hợp, theo đó

Subsequently (adv): tiếp theo, sau đó

Conversely (adv): ngược lại, trái lại

Assuredly (adv) ~ certainly: một cách chắc chắn, đảm bảo; ~ confidently: một cách tự tin

**Dịch:** Do số lượng lớn khách du lịch trong mùa hè, du khách nên lên kế hoạch một cách phù hợp và đặt chỗ sớm.

**133.** The Moorestown Redevelopment Agency is responsible for determining whether various properties throughout the Township of Moorestown are \_\_\_\_\_\_\_ for redevelopment.  
(A) similar  
(B) suitable  
(C) consistent  
(D) accurate

**KEY B**

**Giải thích:** Điền tính từ hợp nghĩa.

Similar (a): tương tự, giống như

Suitable (a): phù hợp, thích hợp

Consistent (a): kiên định, không thay đổi

Accurate (a): chính xác

**Dịch:** Sở tái xây dựng Moorestown có trách nhiệm xác định liệu rằng nhiều khu đất tại khu thị trấn Moorestown có phù hợp cho việc tái phát triển hay không.

**134.** When he served as president of Delvan Manufacturing, Pierre Dunn \_\_\_\_\_\_\_ several policies that transformed the company.  
(A) instituted  
(B) relieved  
(C) interviewed  
(D) fabricated

**KEY A**

**Giải thích:** Điền động từ hợp nghĩa.

Insitute (v): thành lập, lập nên

Relieve (v): an ủi, làm an tâm, làm khuây khoả; làm dịu, làm giảm bớt (mức độ)

Interview (v): phỏng vấn

Fabricate (v): làm giả

**Dịch:** Khi ông Pierre Dunn còn làm chủ tịch công ty sản xuất Delvan, ông đã lập nên nhiều chính sách mà đã hoàn toàn thay đổi công ty.

**135.** The Stellen Museum’s extensive \_\_\_\_\_\_\_ consist of a mix of ancient artifacts and  
paintings from various cultures.  
(A) holds  
(B) holder  
(C) holding  
(D) holdings

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền danh từ chính đứng sau sở hữu cách + tính từ. Danh từ này làm chủ ngữ của câu. Ta thấy động từ chính “consist” chia hình thức số nhiều 🡪 Danh từ cần điền cũng phải số nhiều 🡪 Chọn D.

**Dịch:** Tài sản mở rộng của Bảo tàng Stellen bao gồm sự pha trộn giữa đồ nhân tạo và các bức hoạ cổ xưa đến từ nhiều nên văn hoá khác nhau.

**136.** All of the ingredients in these recipes are organic unless \_\_\_\_\_\_\_ specified.  
(A) otherwise  
(B) nothing  
(C) one  
(D) neither

**KEY A**

**Giải thích:**

- Chỗ trống nằm trong mệnh đề điều kiện bắt đầu bằng “unless”.

🡪 Loại B, tuy nó có thể là đại từ làm chủ ngữ trong mệnh đề, nhưng nếu điền nó thì mệnh đề sau chỗ trống mang nghĩa phủ định.

🡪 Không đúng vì sau “unless” thì mệnh đề luôn ở dạng khẳng định.

- Ta cũng loại C và D vì không hợp nghĩa.

- Còn lại A là trạng từ bổ nghĩa cho quá khứ phân từ (V-ed) “specified”.

\*Lưu ý: những câu mà có đáp án đúng là trạng từ “otherwise” luôn là những câu khó vì đòi hỏi người học phải hiểu cách dùng của trạng từ này trong tiếng Anh. Do đó tôi cung cấp một số cụm hay đi với trạng từ này để các bạn học, khi gặp thì dễ cân nhắc lựa chọn.

- *Unless otherwise + specified / stated / notified / noted* = trừ phi có chỉ định khác, trừ phi được thông báo khác. [chỉ định / thông báo ngược lại với điều đã đề cập].

(Otherwise có thể đứng trước hoặc sau V-ed mà ý nghĩa không thay đổi).

Vd:

*All employees must attend the training workshop unless otherwise notified.*

= Tất cả nhân viên phải tham gia khoá đào tạo trừ phi được thông báo khác.

[nghĩa là cho nghỉ thì mới được nghỉ, còn không thông báo gì thì phải tham gia khoá đào tạo]

**Dịch:** Tất cả những thành phần trong công thức này đều là hữu cơ trừ phi có chỉ định khác. [Trừ phi có chỉ định là thêm cái gì đó khác hữu cơ, còn không thì vẫn là đồ hữu cơ]

**137.** \_\_\_\_\_\_\_ the hypothesis, the results of the study showed that there was no significant  
difference in total sleep time between the two groups.  
(A) Contrary to  
(B) Even though  
(C) Except for  
(D) In place of

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

Contrary to (prep): trái với, ngược lại với

Even though (conj): mặc dù

Except for (prep): ngoại trừ, không kể đến

In place of (prep) ~ instead of: thay cho, thay vì

Hypothesis (n): giả thuyết

**Dịch:** Trái với giả thuyết, các kết quả của nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa tổng thời gian ngủ giữa 2 nhóm đối tượng.

**138.** Siesna Electronics products are evaluated for quality and \_\_\_\_\_\_\_ rigorous technical  
specifications.  
(A) transmit  
(B) contact  
(C) meet  
(D) visit

**KEY C**

**Giải thích:** Điền động từ hợp nghĩa

Transmit (v): truyền đạt, truyền tải, chuyển giao

Contact (v): liên hệ, liên lạc

Meet (v): gặp, đáp ứng

Visit (v): thăm, tham quan

**Dịch:** Các sản phẩm của Siesna Electronics được đánh giá chất lượng và đáp ứng các thông số kĩ thuật nghiêm ngặt.

**139.** Mr. Jung \_\_\_\_\_\_\_ his position as Chief Executive of Cosmic Gaming Company had  
the merger with Starzan Enterprises succeeded.  
(A) is being relinquished  
(B) would have relinquished  
(C) has been relinquishing  
(D) will be relinquished

**KEY B**

**Giải thích:**

- Ta thấy vế sau của câu có cấu trúc: Had + S (the merger with Starzan Enterprises) + quá khứ phân từ (succeeded)

🡪 Đây là dạng đảo ngữ của mệnh đề điều kiện loại 3 (điều kiện trái với quá khứ

🡪 Điền động từ ở mệnh đề chính có dạng Would have + quá khứ phân từ 🡪 Chọn B.

**Dịch:** Ông Jung đáng lẽ đã rời khỏi vị trí Giám đốc Điều hành của công ty Cosmic Gaming nếu như sự sáp nhập với doanh nghiệp Starzan thành công.

**140.** With the \_\_\_\_\_\_\_ of Internet-based recording software, the traditional music  
industry faces a challenge.  
(A) culmination  
(B) proliferation  
(C) vantage  
(D) altitude

**KEY A**

**Giải thích:** Điền danh từ hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

Culmination (n): đỉnh điểm, điểm cao nhất, tột bậc

Proliferation (n): sự bùng nổ, sự tăng nhanh và đột ngột

Vantage (n): sự hơn thế, sự ưu thế

Altitude (n): độ cao (so với mực nước biển)

**Dịch:** Với sự bùng nổ của phần mềm thu âm trên nền tảng Internet, ngành công nghiệp âm nhạc truyền thống đang đối mặt với thử thách.

**Part 6 – Text Completion**

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

Dear Customer:

After more than 30 years on Spruce Street, Andrew’s Bookstore will be \_\_\_\_\_\_\_ in late March.

**141.** (A) renovating

(B) operating

(C) relocating

(D) constructing

**KEY C**

**Giải thích:** Các câu tiếp theo ta thấy có “at our current location” và “The new site at…” 🡪 Ta hiểu nội dung này đang nói đến sự chuyển chỗ, sự di dời (relocation) 🡪 Chọn C.

**Từ vựng:**

Renovate (v): nâng cấp, cải tạo

Operate (v): hoạt động, vận hành

Relocate (v): chuyển chỗ, đổi chỗ, di dời

Construct (v): xây dựng

**Dịch:** Sau hơn 30 năm toạ lạc tại phố Spruce, cửa hàng sách của Andrew sẽ chuyển đi vào cuối tháng 3.

We have been very successful at our current location, but as our regular \_\_\_\_\_\_\_ know,

**142.** (A) residents

(B) attendants

(C) contributors

(D) patrons

we are outgrowing our space. The new site at 2145 Locust Avenue includes ample shelf space and room for a sitting area and a cafe.

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

Resident (n): dân cư, người dân trong vùng

Attendant (n): người tham gia, người tham dự

Contributor (n): người đóng góp, người góp phần

Patron (n): khách quen, khách hay lui tới

**Dịch:** Chúng tôi đã rất thành công ở địa điểm hiện tại, tuy nhiên theo như khách hàng thường xuyên của chúng tôi đều biết, chúng tôi đang phát triển mạnh mẽ. Địa điểm mới tại 2145 Đại lộ Locust bao gồm không gian và phòng ốc đầy đủ để ngồi và nhâm nhi cà phê.

We invite you to visit the shop when it opens on April 3, and we look forward to \_\_\_\_\_\_\_ to serve you.

**143.** (A) continuing

(B) will continue

(C) be continuing

(D) continue

Sincerely,  
Andrew Reynolds, Owner

**KEY A**

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

**Dịch:** Chúng tôi thân mời bạn ghé thăm cửa hàng khi nó khai trương vào ngày 3 tháng 4, và chúng tôi hi vọng tiếp tục phục vụ bạn.

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

From: RT Bank  
To: Customer Mailing List  
Subject: Reduce the clutter  
Date: 18 June

This is a \_\_\_\_\_\_\_ that RT Bank now offers paperless statements.   
 **144.** (A) remind

(B) reminder  
 (C) reminds  
 (D) reminded

**KEY B**

**Giải thích:** Cần điền một danh từ đếm được số ít đứng sau mạo từ “a”.

**Dịch:** Đây là lời nhắc rằng Ngân hàng RT hiện đã cung cấp các bản kê khai không cần giấy tờ.

Receiving your bank statement electronically is better for the environment and reduces the amount of paper in circulation. It can \_\_\_\_\_\_\_ reduce the clutter in your home office

**145.** (A) instead

(B) either

(C) less

(D) also

and make it easier to keep track of your records.

**KEY D**

**Giải thích:** Ta thấy câu trước có “reduce sth”, câu này cũng là “reduce sth” 🡪 Điền ALSO là hợp nghĩa.

**Dịch:** Nhận bản kê khai ngân hàng của bạn theo hình thức điện tử thì tốt cho môi trường hơn và làm giảm lượng giấy đang lưu hành. Nó cũng làm giảm sự xáo trộn ở văn phòng tại nhà của bạn và giúp theo dõi hồ sơ dễ dàng hơn.

While most banks retain electronic statements for just eighteen months, RT Bank provides online access to monthly statements for two years. To sign up for this \_\_\_\_\_\_\_,

**146.** (A) agreement

(B) service

(C) payment

(D) coverage

log in to your account on our Web site, www.rtbank.co.nz, and click on the tab labeled “Paperless Statements.”

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

Agreement (n): sự thoả thuận, hợp đồng

Service (n): dịch vụ

Payment (n): sự thanh toán, tiền thanh toán

Coverage (n): sự tường thuật, sự báo cáo tình hình; bảo hiểm

🡪 Chọn “service” là hợp nghĩa. Service ở đây ý nói đến “online access to monthly statements” = sự truy cập hàng tháng đến các bản kê khai 🡪 Là dịch vụ mà ngân hàng này cung cấp.

**Dịch:** Trong khi hầu hết các ngân hàng đều duy trì các bản kê khai điện tử chỉ trong 18 tháng, ngân hàng RT cung cấp truy cập trực tuyến đến các bản kê khai hàng tháng trong 2 năm. Để đăng kí dịch vụ này, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang chủ www.rtbank.co.nz và nhấn vào thanh có dòng chữ “Paperless Statements.”

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

**A Spicy Jewel in Town**

If you have not \_\_\_\_\_\_\_ had the pleasure of dining at the Palace Garden Restaurant, I   
 **147.** (A) enough  
 (B) only  
 (C) yet  
 (D) always  
would highly recommend it. This local establishment presents its guests with an especially relaxing dining experience.

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa và ta thấy mệnh đề này đang chia thì hiện tại hoàn thành (have not had) 🡪 Chọn C.

**Dịch:** Nếu bạn chưa được hân hạnh ăn uống tại Nhà hàng Palace Garden, thì tôi rất muốn giới thiệu nó với bạn. Nơi này mang đến cho khách của của họ một trải nghiệm ăn uống thư giãn một cách đặc biệt.

In the main room, diners \_\_\_\_\_\_\_ on large silk cushions on a dark teak floor.  
 **148.** (A) to be seated  
 (B) sat  
 (C) are seating  
 (D) sit  
The dining area is decorated with warm colors and soft lighting, and the food is served on low tables. In this beautiful atmosphere, the subtly spiced dishes by chef Pilar Macera almost seem to be a secondary attraction.

**KEY D**

**Giải thích:**

- Chỗ trống cần điền động từ chính 🡪 Loại A (to-V không làm động từ chính).

- Dịch nghĩa ta thấy câu đang mô tả sự việc ở hiện tại, và các câu sau cũng dùng thì hiện tại để mô tả sự việc 🡪 Điền động từ ở thì hiện tại đơn.

**Dịch:** Trong gian phòng chính, thực khách ngồi trên gối đệm lụa lớn trên sàn gỗ tếch sậm  
màu.

Khu ăn uống được trang trí với tông màu ấm áp và đèn mờ, và thực phẩm được phục vụ trên các bàn thấp. Trong không khí đẹp đẽ này, những món ăn được nêm nếm một cách tinh tế bởi đầu bếp Pilar Macera dường như là một sự thu hút thêm.

Dinner prices at the Palace Garden Restaurant are \_\_\_\_\_\_\_, and making reservations in   
 **149.** (A) reasonable  
 (B) dedicated  
 (C) collective  
 (D) valuable  
advance for any weekend dining plans is recommended.

**KEY A**

**Giải thích:** Điền tính từ hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

Reasonable (a): hợp lý, vừa phải, phải chăng

Dedicated (a): tận tâm, cống hiến, chuyên về

Collective (a): chung, tập thể

Valuable (a): có giá trị, đáng giá

**Dịch:** Giá các bữa ăn tại nhà hàng Palace Garden thì vừa phải, và việc đặt chỗ trước cho bất kì dự định đi ăn cuối tuần nào thì đều được khuyến khích.

***Questions 150-152 refer to the following e-mail.***

From: awatkins@toveyscoffeeshop.co.uk  
To: rchandra@daypost.co.uk  
Subject: Photographs  
Date: 5 July

Dear Mr. Chandra,

I’m responding to your request to put some of your photographs on display in our coffee shop. Thank you for sending us the samples. Your work is clearly \_\_\_\_\_\_\_, and we   
 **150.** (A) innovated  
 (B) innovator  
 (C) innovative  
 (D) innovatively  
particularly liked your photographs of businesses in Cheltenham.

**KEY C**

**Giải thích:** Sau to be + trạng từ thì ta điền tính từ.

**Dịch:** Tôi viết thư này là để phản hồi lại yêu cầu muốn đưa một vài tấm ảnh của bạn ra trưng bày tại tiệm cà phê của chúng tôi. Cảm ơn bạn vì đã gửi cho chúng tôi các tấm ảnh mẫu. Những bức ảnh của bạn thật sự mới mẻ, và chúng tôi đặc biệt thích những bức ảnh của bạn về các doanh nghiệp tại Cheltenham.

At this time, we are \_\_\_\_\_\_\_ to exhibit any of your photographs in the shop.   
 **151.** (A) inclined  
 (B) eligible  
 (C) unable  
 (D) unqualified

**KEY C**

**Giải thích:** Câu sau ta thấy người này nói “*do not have the space to display an additional artist’s work”* = không có chỗ để trưng bày tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ nào khác.

🡪 Chọn C là hợp nghĩa.  
Inclined (a): (+ to do sth) có khuynh hướng, có vẻ như, có ý muốn

Eligible (a): (+ for sth / to do sth) đủ tư cách, đủ điều kiện cho việc gì

Unable (a): (+ to do sth) không đủ khả năng làm gì, không thể làm gì (dùng để chỉ khả năng, điều kiện của người)

Unqualified (a): (+ for sth) không đủ điều kiện, không phù hợp cho việc gì

**Dịch:** Tại thời điểm này, chúng tôi không thể trưng bày bất kì hình ảnh nào của bạn trong cửa tiệm.

We have other artwork on display until the end of August, and we \_\_\_\_\_\_\_ do not have   
 **152.** (A) simply  
 (B) solely  
 (C) hardly  
 (D) rarely  
the space to display an additional artist’s work. We strongly encourage you to continue your work and hope you will resubmit it to us again in the future.

Sincerely,

Andrea Watkins  
Tovey’s Coffeeshop

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

Simply (adv): một cách đơn giản, đơn giản là

Solely (adv): duy nhất, độc nhất, lẻ loi

Hardly (adv): chỉ mới, vừa mới; hầu như không

Rarely (adv): hiếm thấy, hiếm có

**Dịch:** Chúng tôi có các tác phẩm nghệ thuật khác được trưng bày đến cuối tháng 8, và đơn giản là chúng tôi không có chỗ để trưng bày tác phẩm nghệ thuật của bất kì nghệ sĩ nào khác. Chúng tôi rất khuyến khích bạn tiếp tục công việc của mình và hi vọng bạn sẽ gửi lại chúng cho chúng tôi trong thời gian tới.