**ETS 1000 TEST 04**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Mr. Kang started \_\_\_\_\_\_\_ printing business 25 years ago in Pusan, South Korea.  
(A) he  
(B) him  
(C) his  
(D) himself

**KEY C**

**Giải thích:** Trước cụm danh từ thì ta điền từ sở hữu.

**Dịch:** Ông Kang đã bắt đầu việc kinh doanh in ấn của ông ấy vào 25 năm trước ở Pusan, Hàn Quốc.

**102.** Trains for Gruyville \_\_\_\_\_\_\_ at 9:00 A.M Monday through Friday.  
(A) depart  
(B) is departed  
(C) departs  
(D) departing

**KEY A**

**Giải thích:**

- Câu đang thiếu động từ chính đi với chủ ngữ “Trains” 🡪 Loại D (V-ing không làm động từ chính).

- Vì chủ ngữ là danh từ đếm được số nhiều nên ta loại B (vì “is” chia theo chủ ngữ số ít) và loại C (động từ thêm đuôi –s khi đi với chủ ngữ số ít) 🡪 Chọn A.

- Lưu ý: động từ “depart” là một nội động từ nên không được chia thể bị động.

- Câu trên có trạng từ/cụm giới từ “at 9:00 A.M Monday through Friday” 🡪 Động từ chia ở thì hiện tại đơn, diễn tả một hành động được thực hiện theo lịch trình, thời gian biểu.

**Dịch:** Những chuyến tàu đến Gruyville thì khởi hành vào lúc 9 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu.

**103.** Flash photography is not permitted \_\_\_\_\_\_\_ the Sakura Museum of Art.  
(A) onto  
(B) among  
(C) inside  
(D) toward

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

- Onto (prep): về phía trên, lên trên

- Among (prep) ~ amid: ở giữa, trong số

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

- Toward (prep) = towards: theo hướng, hướng về, về phía

- Photography (n): sự chụp ảnh, thuật nhiếp ảnh, nghề nhiếp ảnh

- Permit (v): cho phép; (n): giấy phép, văn bản cho phép

- To permit doing sth: cho phép làm gì

- To permit sb to do sth: cho phép ai làm gì

**Dịch:** Việc chụp ảnh bằng đèn flash là không được phép khi ở trong Bảo tàng Nghệ thuật Sakura.

**104.** Dr. Masahiro Sato was the featured speaker at last month’s international \_\_\_\_\_\_\_ on economic policy.  
(A) committee  
(B) proposal  
(C) convention  
(D) introduction

**KEY C**

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

**Từ vựng:**

- Committee (n): uỷ ban

- Proposal (n): sự đề xuất, bản đề xuất, phương án đề xuất

- Convention (n): hội nghị, hiệp định, sự triệu tập; tục lệ, quy tắc

- Introduction (n): sự giới thiệu, lời giới thiệu; lời mở đầu, lời tựa, đoạn mở đầu

- Policy (n): chính sách, quy định, đường lối hành động; hợp đồng, khế ước

**Dịch:** Tiến sĩ Masahiro là diễn giả nổi bật tại hội nghị quốc tế tháng trước về chính sách kinh tế.

**105.** The Globe Lighting Supply handbook \_\_\_\_\_\_\_ a list of important company  
telephone numbers.  
(A) contain  
(B) containing  
(C) is contained  
(D) contains

**KEY D**  
**Giải thích:**

- Câu thiếu động từ chính 🡪 Loại B (V-ing không làm động từ chính).

- Chủ ngữ của câu là “The Globe Lighting Supply handbook” – là danh từ đếm được số ít 🡪 Loại A (động từ số nhiều).

- Sau chỗ trống có cụm danh từ làm tân ngữ cho động từ cần điền 🡪 Điền động từ ở thể chủ động 🡪 Chọn D.

**Lưu ý:** “contain” là ngoại động từ không được chia ở các thì tiếp diễn

**Dịch:** Cuốn sổ tay của Globe Lighting Supply chứa danh sách các số điện thoại quan trọng của công ty.

**106.** For a brochure explaining the city’s \_\_\_\_\_\_\_ to encourage recycling, please contact Christine Lee.  
(A) character  
(B) program  
(C) definition  
(D) question

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một danh từ nằm sau sở hữu cách “the city’s”, 4 phương án đều là danh từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Character (n): tính cách, tính nết; đặc tính, đặc điểm; nhân vật (trong phim, truyện…)

- Program = programme (n): chương trình

- Definition (n): sự định nghĩa, sự định rõ, sự giải thích, sự diễn giải

- Question (n): câu hỏi, sự nghi vấn, sự nghi ngờ

- Brochure (n): sách mỏng hoặc sách nhỏ có thông tin hoặc quảng cáo về cái gì

- Encourage (T.v): khuyến khích, khích lệ, thúc giục

**Dịch:** Để nhận được một cuốn sách về chương trình của thành phố nhằm khuyến khích việc tái chế, vui lòng liên hệ Christine Lee.

**107.** River Oaks, Inc. employees must complete the employee satisfaction survey  
\_\_\_\_\_\_\_ Friday at 5:00 P.M.  
(A) as  
(B) of  
(C) by  
(D) in

**KEY C**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là thứ ngày trong tuần nên ta điền giới từ có thể đi với thứ ngày 🡪 Chọn C: “by + ngày”: trước ngày nào đó

**Dịch:** Nhân viên công ty River Oaks phải hoàn thành bản khảo sát sự hài lòng của nhân viên trước 5 giờ chiều thứ Sáu.

**108.** The Waterown South bus station is \_\_\_\_\_\_\_ for repairs until May 16.  
(A) close  
(B) closes  
(C) closed  
(D) closings

**KEY C**

**Giải thích:**

- Chỗ trống cần điền một tính từ hợp nghĩa

- Nếu chọn A thì không hợp nghĩa “Trạm xe buýt Waterown South thì kín/sít/chặt chẽ/tỉ mỉ cho những sự sửa chữa… 🡪 Loại A, chọn C: Be closed = bị đóng cửa.  
**Dịch:** Trạm xe buýt Waterown South bị đóng cửa để sửa chữa cho đến ngày 16 tháng 5.

**109.** Participants in the Mumbai business Seminars must pay a small fee to cover the cost  
of materials and \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) to supply  
(B) supplied  
(C) supplier  
(D) supplies

**KEY D**

**Giải thích:**

- Chỗ trống nằm sau liên từ and nối 2 từ/cụm từ/mệnh đề.

- Trước liên từ “and” là danh từ ở dạng số nhiều “materials” nên sau and cũng phải là một danh từ.

- Danh từ “supplier” là danh từ đếm được, nếu ở dạng số ít thì trước nó phải có từ hạn định, nhưng ta thấy trước chỗ trống không có từ hạn định 🡪 Loại C, chọn D (danh từ số nhiều).

**Dịch:** Những người tham dự buổi hội thảo doanh nghiệp tại Mumbai phải nộp một khoản phí nhỏ cho tài liệu và các đồ được cung cấp.

**110.** The Captain’s Seafood Restaurant can \_\_\_\_\_\_\_ seat up to twenty guests in its  
Starboard Lounge.  
(A) spaciously  
(B) comfortably  
(C) abundantly  
(D) evenly

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa trợ động từ tình thái và động từ thường nên ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ, 4 phương án đều là trạng từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**  
- Spaciously (adv): (không gian) một cách rộng rãi, có nhiều chỗ

- Comfortably (adv): một cách dễ chịu, thoải mái, yên tâm

- Abundantly (adv): một cách dồi dào, phong phú, một cách dư thừa

- Evenly (adv): một cách đồng đều, một cách ngang nhau, bằng nhau

- To seat sb + prep: sắp xếp chỗ ngồi cho ai ở đâu

- Lounge (n): quán rượu, phòng trà

**Dịch:** Nhà hàng Hải sản của Captain có thể cung cấp chỗ ngồi lên đến 20 khách trong Starboard Lounge của nó.

**111.** A processing fee of $3.00 will be added to \_\_\_\_\_\_\_ received by telephone.  
(A) order  
(B) ordering

(C) ordered  
(D) orders

**KEY D**

**Giải thích:**

- Chỗ trống nằm sau cụm “be added to” (được thêm vào…) 🡪 Cần điền một danh từ vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa (được thêm vào cái gì đó).

- Ngoài ra, câu đã có động từ chính “will be added to”, và sau chỗ trống ta thấy có quá khứ phân từ của động từ “receive” nên đây là dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động 🡪 Tiền ngữ được bổ nghĩa bởi mệnh đề quan hệ phải là một danh từ 🡪 Loại B và C.

- Mệnh đề quan hệ đầy đủ là: *A processing fee of $3.00 will be added to \_\_\_\_\_\_\_ which are received by telephone.*

- “Order” trong câu này có nghĩa là “đơn hàng, sự đặt hàng” 🡪 là danh từ đếm được, nếu ở dạng số ít thì phải có từ hạn định phía trước, nhưng trước chỗ trống ta không thấy từ hạn định nên loại A, chọn D (danh từ số nhiều).

**Dịch:** Một khoản phí 3 đô la cho việc xử lý sẽ được thêm vào các đơn đặt hàng mà được đặt qua điện thoại.

**112.** Preferred Medical Equipment, Inc, will raise prices \_\_\_\_\_\_\_ lower discounts on  
January 1.  
(A) and  
(B) again  
(C) too  
(D) still

**KEY A**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là động từ + tân ngữ của động từ (raise prices), sau chỗ trống cũng có cấu trúc tương tự (lower discounts ) 🡪 Điền liên từ có chức năng song song 🡪 chọn A vì trong 4 phương án chỉ có “and” là liên từ.

**Dịch:** Công ty Preferred Medical Equipment sẽ tăng giá và giảm chiết khấu vào ngày 1 tháng 1.

**113.** Current job \_\_\_\_\_\_\_ at Elite Insurance Company have been posted on the internal Web site and on major Internet job-search sites.  
(A) open  
(B) openings  
(C) opened  
(D) opens

**KEY B**

**Giải thích:**

- Ta thấy động từ chính trong câu là “have been posted” chia theo chủ ngữ số nhiều, mà danh từ trước vị trí cần điền là “current job” không thể đóng vai trò là chủ ngữ số nhiều trong câu.

🡪 Vậy ta cần điền một danh từ số nhiều để kết hợp với “current job” tạo thành cụm danh từ hoà hợp với động từ của câu 🡪 Loại C (V-ed) và A (danh từ số ít).

- Xét đáp án D , nếu “open” là danh từ thì nó luôn để ở dạng số ít (singular) 🡪 loại D.

🡪 Chọn B.

- Job opening (n): vị trí việc làm đang trống / đang mở để tuyển người.

- Post (v): đăng tải, công bố tên; gửi qua bưu điện; gửi nhân viên đến nơi nào đó làm việc.

- Internal (a): nội bộ

**Dịch:** Những cơ hội việc làm tại công ty bảo hiểm Elite đã được đăng trên trang web nội bộ và các trang tìm kiếm việc làm lớn trên mạng.

**114.** Market research results for Thermabrite’s new handheld thermometer prototype  
were \_\_\_\_\_\_\_ encouraging.  
(A) well  
(B) near  
(C) freely  
(D) very

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau to be và trước một tính từ 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ, 4 phương án đều là trạng từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Well (adv): tốt, giỏi, hay  
- Near (adv): Gần, sắp tới, không xa  
- Freely (adv): tự do, rộng rãi, thoải mái, hào phóng  
- Very (adv): rất, lắm, hơn hết, chính, ngay

- Handheld (a): cầm tay, có thể được cầm bằng tay

- Thermometer (n): nhiệt kế, dụng cụ để do nhiệt độ

- Prototype (n): nguyên mẫu, bản mẫu đầu tiên, vật mẫu đầu tiên

**Dịch:** Các kết quả nghiêm cứu thị trường cho bản mẫu nhiệt kế cầm tay mới của Thermabrite là rất đáng khích lệ.

**115.** Human resources director Erika Nikata understands that employee recruitment and  
retention are \_\_\_\_\_\_\_ important.  
(A) equal  
(B) equally  
(C) equality  
(D) equalize

**KEY B**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau to be và trước một tính từ 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ.

**Từ vựng:**

- Equal (a): đồng đều, như nhau, ngang nhau, tương đương nhau 🡪 Equally (adv)  
- Equality (n): trạng thái bằng nhau, sự bình đẳng; (toán học) đẳng thức  
- Equalize (v): làm cho cái gì trở nên bằng nhau (về kích cỡ, số lượng)

- Retention (n): sự giữ lại, sự giữ được, sự duy trì

**Dịch:** Vị Giám đốc nhân sự hiểu rằng việc tuyển dụng nhân viên và duy trì nhân viên đều quan trọng như nhau.

**116.** Residents of Alberta Falls were \_\_\_\_\_\_\_ notified of the increase in snow- removal  
fees.  
(A) shortly  
(B) promptly  
(C) busily  
(D) currently

**KEY B**

**Giải thích:** Điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “notified”, 4 phương án đều là trạng từ nên ta dịch nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Shortly (adv): không lâu nữa, chẳng mấy chốc, vắn tắt, cộc lốc.  
- Promptly (adv): mau lẹ, nhanh chóng, kịp thời, ngay lập tức, đúng giờ.  
- Busily (adv): bận rộn.  
- Currently (adv): hiện thời, hiện nay

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

- To notify sb of sth = to notify sb that + clause: thông báo cho ai biết về việc gì

- To notify sth to sb: thông báo cái gì cho ai biết

- Snow-removal (n): sự dọn dẹp tuyết

**Dịch:** Dân cư ở Alberta Falls đã được thông báo kịp thời về sự gia tăng chi phí dọn dẹp tuyết.

**117.** Ms. Ife Bankole was the manager of an employment \_\_\_\_\_\_\_ in Lagos for five years.  
(A) assembly  
(B) collection  
(C) agency  
(D) destination

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một danh từ để hoàn thiện cụm danh từ, 4 phương án đều là danh từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Assembly (n): sự lắp ráp, quá trình lắp ráp; sự hội họp, sự tụ tập

- Collection (n): sự thu gom, sự góp nhặt, sự sưu tập, bộ sưu tập; đống, chồng

- Agency (n): đại lý, chi nhánh; chi cục, sở; sự môi giới, sự trung gian

- Destination (n): điểm đến, đích đến, nơi đến

**Dịch:** Cô Ife Bankole đã từng là giám đốc của một cơ quan việc làm ở Lagos trong 5 năm

**118.** The \_\_\_\_\_\_\_ fee for any of the Logistics Management courses is EUR 25 a person.  
(A) enrollment  
(B) enroll  
(C) enrolled  
(D) enrolls

**KEY A**

**Giải thích:**

- Điền danh từ để hoàn thiện cụm danh từ hợp nghĩa :enrollment fee”: phí đăng kí, phía tham gia, phí ghi danh.

- Ta không điền tính từ (hiện tại phân từ hoặc quá khứ phân từ) bổ nghĩa cho danh từ vì trong trường hợp này sẽ không hợp nghĩa.

**Dịch:** Phí ghi danh cho bất kì khoá Quản lí Hậu cần nào đều là 25 EURO/1 người.

**119.** The Empire Theatre box office will stop selling tickets fifteen minutes \_\_\_\_\_\_\_ the  
beginning of the show.  
(A) between  
(B) before  
(C) up  
(D) for

**KEY B**

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

**Dịch:** Quầy bán vé The Empire Theatre sẽ ngưng bán vé 15 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

**120.** In yesterday’s third- quarter financial statement, Vargas Industries reported a 15  
percent \_\_\_\_\_\_\_ in value.  
(A) gain  
(B) progress  
(C) advantage  
(D) benefit

**KEY A**

**Giải thích:** Điền một danh từ hoàn thiện cụm danh từ “15 percent…”, 4 phương án đều là danh từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Gain (n): sự nhận được, sự có được; lợi lộc, tiền lời; (~ increase) sự gia tăng

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

- Advantage (n): sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi, lợi thế

- Benefit (n): quền lợi, lợi ích, tiền trợ cấp, phúc lợi

- Third-quarter (n): quý III (từ tháng 7 đến tháng 9 hằng năm)

- Statement (n): bản báo cáo, bản kê khai

**Dịch:** Trong bản báo cái tài chính quý III vào ngày hôm qua, Vargas Industries đã tăng thêm 15% giá trị lợi nhuận.

**121.** Although Chang- Ho Nah is Permore Financial’s newest executive, he is \_\_\_\_\_\_\_  
regarded as one of the company’s most competent vice presidents.  
(A) wide  
(B) wider  
(C) widest  
(D) widely

**KEY D:**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm giữa to be và tính từ (quá khứ phân từ của động từ “regard”) 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ.

**Từ vựng:**

- Executive (n, a): người quản trị, người điều hành; quản trị, chấp hành, điều hành

- Widely (adv): rất, lắm; bởi nhiều người; trên phạm vị rộng, rộng rãi

- Regarded (a): được xem như, được tôn trọng như

- Competent (a): thành thạo, tài giỏi, giỏi giang, có khả năng

**Dịch:** Mặc dù Chang-Ho Nah là giám đốc điều hành mới nhất của Permore Financial, nhưng ông ấy được xem như là một trong những vị phó giám đốc tài giỏi nhất của công ty.

**122.** To \_\_\_\_\_\_\_ for the local- shopper discount, customers must show proof of residency.  
(A) qualify  
(B) award  
(C) experience  
(D) certify

**KEY A**

**Giải thích:** Cụm “qualify for sth”: đủ tư cách, đủ điều kiện cho việc gì. Các phương án còn lại không đi với for.

**Từ vựng:**

- To qualify sb for/as sth: làm cho ai có đủ tư cách, đủ điều kiện cho việc gì

- To qualify sb to do sth: đủ tư cách, đủ điều kiện, đủ khả năng làm việc gì

- To award sb sth: thưởng, tặng, trao cho ai cái gì

- To award sth to sb: thưởng, tặng, trao cái gì cho ai

- Experience (T.v): trải qua, kinh qua, cảm thấy

- Certify (T.v): chứng thực, xác nhận, cấp giấy chứng nhận

- To certify that + clause: xác nhận rằng…, chứng thực rằng…

- Proof (n): chứng cứ, bằng chứng, sự chứng minh, sự kiểm chứng

- Residency (n): quyền cư trú, tình trạng cư trú

**Dịch:** Để đủ điều kiện nhận giảm giá cho người địa phương khi mua sắm, khách hàng phải chứng minh được tình trạng cư trú của mình.

**123.** In April, Peterson’s Garden Store will hold \_\_\_\_\_\_\_ sessions on gardening basics.  
(A) introduce  
(B) introducing

(C) introductions  
(D) introductory

**KEY D**

**Giải thích:** Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ “sessions” 🡪 Introductory session: buổi giới thiệu.

**Dịch:** Trong tháng Tư, Peterson’s Garden Store sẽ tổ chức các buổi giới thiệu về làm vườn cơ bản.

**124.** Ivankoff Industries’s venture into experimental technologies will be accomplished  
by utilizing \_\_\_\_\_\_\_ already available within the company.  
(A) purposes  
(B) expenses  
(C) resources  
(D) salaries

**KEY C**

**Giải thích:** Điền danh từ làm tân ngữ của động từ “utilizing”, 4 phương án đều là danh từ nên ta xét nghĩa.

**Từ vựng:**

- Purpose (n): mục đích, ý định, chủ đích, chủ tâm

- Expense (n): chi phí, phí tổn

- Resources (n): tài nguyên; nguồn thông tin, nguồn giúp đỡ, nguồn cung cấp

- Salary (n): tiền lương (trả theo tháng)

- Venture (n): dự án hoặc công việc kinh doanh (thương mại); việc mạo hiểm, liều lĩnh

- Experimental (a): dùng để thí nghiệm, thực nghiệm

- Accomplish (v): hoàn thành, làm xong, làm trọn; thực hiện được, đạt tới

- Utilize (v): dùng, sử dụng, tận dụng

**Dịch:** Dự án của Ivankoff Industries vào những công nghệ thực nghiệm sẽ được hoàn thành bằng cách tận dụng nguồn lực có sẵn trong công ty.

**125.** Mr. Hahn and Ms. Smalls began working at ABCO Corporation at the same time,  
and \_\_\_\_\_\_\_ hope to be promoted next year.  
(A) many  
(B) few  
(C) one  
(D) both

**KEY D**

**Giải thích:**

- Sau liên từ “and” là động từ 🡪 Điền danh từ/đại từ làm chủ ngữ cho mệnh đề này.

- Động từ “hope” ở dạng nguyên mẫu ở thì hiện tại đơn khi đi với chủ ngữ số nhiều 🡪 Loại C – one thay thế cho 1 người/vật đã được nhắc đến trước đó – là đại từ số ít.

- Còn lại 3 phương án đều có thể được xem như đại từ số nhiều 🡪 Ta xét nghĩa để chọn: phía trước có nhắc đến 2 người “Mr. Hahn and Ms. Smalls” nên ta dùng “both” làm đại từ thay thế cho 2 người (cả 2 người/vật).

**Dịch:** Ông Hahn và cô Smalls bắt đầu làm việc tại công ty ABCO cùng thời điểm, và cả hai đều hi vọng được thăng chức vào năm tới.

**126.** Tickets for Westbury Football games will become \_\_\_\_\_\_\_ to the general public on  
Monday morning at 10:00 A.M.  
(A) effective  
(B) ready  
(C) present  
(D) available

**KEY D**

**Giải thích:** “Become” là một linking verb nên ta có thể điền tính từ theo sau động từ này, 4 phương án đều là tính từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Effective (a): có hiệu quả, có hiệu lực, mang lại kết quả như mong đợi

- Ready (a): sẵn sàng, sẵn lòng, có sẵn; sắp sửa (+ for)

- Present (a): có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời, hiện tại

- Available (a): có sẵn để dùng (+ to)

**Dịch:** Vé xem các trận bóng đá ở Westbury sẽ có sẵn cho công chúng vào sáng thứ Hai lúc 10 giờ.

**127.** The quality- control process will be revised due to the large number of product flaws  
\_\_\_\_\_\_\_ reported.  
(A) is  
(B) are  
(C) were  
(D) being

**KEY D**

**Giải thích:**

- Sau due to là một cụm danh từ / danh động từ 🡪 Ta không điền các dạng động từ chính (động từ được chia thì) 🡪 Loại A B C 🡪 Chọn D.

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động của thì tiếp diễn:

*The quality- control process will be revised due to the large number of product flaws  
which are being reported.*  
**Từ vựng:**  
- Quality-control (n): sự kiểm soát chất lượng

- Revise (T.v): xem xét lại, duyệt lại, kiểm tra lại (có chỉnh sửa)

- Due to = because of (prep): vì, bởi vì, do

- Flaw (n): thiếu sót, sai lầm

**Dịch:** Quy trình kiểm soát chất lượng sẽ được kiểm duyệt do nhiều lỗi sản phẩm đang được báo cáo.

**128.** Pronesti Ltd paid £500 million to \_\_\_\_\_\_\_ the profitable computer software firm  
XBR Technologies.  
(A) acquire  
(B) achieve  
(C) yield  
(D) realize

**KEY A**

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

**Từ vựng:**

- Acquire = get (T.v): đạt được, giành được, thu được, kiếm được (bằng việc mua lại hoặc được cho)

- Achieve (T.v): đạt được, thu được, giành được (do nỗ lực, phấn đấu); hoàn tất, hoàn thành.

- Yield (v): sản xuất, cung cấp, sinh lợi, mang lại

- Realize (v): nhận ra, nhận thức được, nhận biết; (achieve) đạt được cái gì mà mình mong muốn.

- To paid sth to do sth: chi trả cái gì đó để có được/đạt được điều gì

- Profitable (a): có lợi, có ích; sinh lợi, mang lợi

**Dịch:** Pronesti Ltd đã chi 500 triệu bảng để mua lại công ty phần mềm máy tính có thể sinh lợi của XBR Technologies.

**129.** Alpha Clothing Store is a family-owned business offering high-quality men’s  
clothing at \_\_\_\_\_\_\_ prices.  
(A) affordably  
(B) affordable  
(C) afford  
(D) afforded

**KEY B**

**Giải thích:**

- Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ “prices” 🡪 Chọn B.

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động: *Alpha Clothing Store is a family-owned business which offers high-quality men’s clothing at affordable prices.*

**Từ vựng:**

- Family-owned business (n): doanh nghiệp có chủ sở hữu là hộ gia đình, không có người ngoài.

- Affordable (a): (giá cả) hợp lý, phải chăng, vừa túi tiền, có thể mua được

**Dịch:** Alpha Clothing Store là một doanh nghiệp hộ gia đình mà cung cấp quần áo nam chất lượng cao với giá cả phải chăng.

**130.** Visitors are asked to turn off their electronic devices when \_\_\_\_\_\_\_ the laboratory.  
(A) enters  
(B) entering  
(C) enter  
(D) entered

**KEY B**

**Giải thích:**

- Đây là một câu có mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng trạng từ when, theo sau đó phải là chủ ngữ + động từ. Nhưng ta thấy sau when không có chủ ngữ lẫn động từ mà chỉ có một chỗ trống 🡪 Dạng rút gọn mệnh đề trạng ngữ khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ.

- Câu đầy đủ: *Visitors are asked to turn off their electronic devices when they are enter the laboratory*.

- Mệnh đề trạng ngữ ở dạng chủ động nên khi lược bỏ chủ ngữ, ta sử dụng dạng hiện tại phân từ của động từ để rút gọn: *Visitors are asked to turn off their electronic devices when entering the laboratory.* 🡪 Chọn B.

**Từ vựng:**

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

- To turn off: tắt (đèn, thiết bị), khoá (nước)

- Electronic (a): thuộc điện tử

- Laboratory (n): phòng thí nghiệm

**Dịch:** Khách tham quan được yêu cầu tắt các thiết bị điện tử khi vào phòng thí nghiệm.

**131.** Noted author Neha Dehuri will be signing copies of her \_\_\_\_\_\_\_ acclaimed book,  
The Forgotten, on Sunday at the Gloucester University Bookstore.  
(A) critically  
(B) criticism  
(C) critics  
(D) criticize

**KEY A**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là tính từ + danh từ. Trước chỗ trống là từ sở hữu 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ phía sau hoặc điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ chính của cụm danh từ. Trong 4 phương án chỉ có trạng từ, không có tính từ nên ta chọn trạng từ.

**Từ vựng:**

- Critically (adv): một cách chỉ trích, trách cứ; một cách trầm trọng

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

- Critic (n): nhà phê bình, người chỉ trích

- Noted (a): nổi tiếng, có danh tiếng

- To be noted for sth: nổi tiếng về điều gì

- Author (n): tác giả

- Acclaimed (a): được tung hô, được ca ngợi, được khen ngợi

**Dịch:** Nữ tác giả có tiếng Neha Dehuri sẽ ký vào các bản sao của cuốn sách của cô ấy được giới phê bình ca ngợi, The Forgotten, vào Chủ nhật tại Gloucester University Bookstore.

**132.** \_\_\_\_\_\_\_ the new office building is occupied, construction vehicles will not be allowed to use the main parking area.  
(A) Once  
(B) Next  
(C) Soon  
(D) Then

**KEY A**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là một mệnh đề nên ta cần điền một liên từ, trong 4 phương án chỉ có A có chức năng liên từ, các phương án còn lại đều là trạng từ hoặc giới từ, không phù hợp 🡪 Chọn A.

**Từ vựng:**

- Occupy (v): chiếm dụng, chiếm chỗ

- Vehicle (n): xe cộ, phương tiện đi lại

- To allow sb to do sth: cho phép ai làm gì

- Parking area (n): bãi đậu xe, bãi đỗ xe

**Dịch:** Một khi toà nhà văn phòng mới được chiếm dụng, các xe xây dựng sẽ không được phép sử dụng bãi đỗ xe chính.

**133.** Dr. Weisman, who served for 25 years as an \_\_\_\_\_\_\_ part of the research team, will  
retire on March 30.  
(A) integrate  
(B) integrally  
(C) integration  
(D) integral

**KEY D**

**Giải thích:** Trước chỗ trống là mạo từ “an”, sau chỗ trống là danh từ “part” 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ 🡪 Chọn D.

**Từ vựng:**

- To integrate sth into sth: trộn, hoà trộn cái gì vào cái gì

- To integrate sth with/and sth: hoà trộn, hợp nhất, két hợp 2 cái gì vào nhau

- To integrate sb into/with sth: làm cho ai gia nhập/trở thành thành viên của một cộng đồng nào đó

- Integrally (adv): trọn vẹn, toàn vẹn

- Integration (n): sự tích hợp, sự hợp nhất; sự hoà hợp, sự hoà nhập

- Integral (a): toàn bộ, trọn vẹn, đầy đủ; làm thành một bộ phận của tổng thể; (+ to sth) cần thiết để trọn vẹn, không thể thiếu.

- Integral (n): (toán học) tích phân

- Serve (v): phục vụ, phụng sự; đáp ứng, làm thoả mãn; dọn bàn; cung cấp; tiếp tế

**Dịch:** Tiến sĩ Weisman, người đã làm việc trong 25 năm như là một phần không thể thiếu của nhóm nghiên cứu, sẽ về hưu vào ngày 30 tháng 3.

**134.** New patients should arrive fifteen minutes before their scheduled appointment time  
to allow \_\_\_\_\_\_\_ time to complete any paperwork.  
(A) sufficient  
(B) liberal  
(C) thorough  
(D) entire

**KEY A**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước danh từ “time” và nằm sau động từ thường 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ. 4 phương án đều là tính từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Sufficient (a): đủ (không thiếu không dư)

- To be sufficient for sb/sth to do sth: đủ cho ai/cái gì để làm gì

- Liberal (a): tự do, hào phóng, rộng rãi; không chính xác

- Thorough (a): kĩ lưỡng, thấu đáo, triệt để

- Entire = whole = complete (a): toàn bộ, toàn thể, tổng thể

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

- Appointment (n): sự hẹn gặp, cuộc hẹn; sự bổ nhiệm (một vị trí)

- Paperwork (n): công việc liên quan đến giấy tờ

**Dịch:** Những bệnh nhân mới nên đến sớm 15 phút trước thời điểm như trong lịch hẹn gặp để có đủ thời gian hoàn thành các công việc giấy tờ.

**135.** The hiring committee had discussed the possibility of interviewing the candidates in  
person but decided on telephone interviews \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) until  
(B) besides  
(C) instead  
(D) with

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một trạng từ, ta không điền giới từ vì sau giới từ phải có N/V-ing mà chỗ trống nằm cuối câu 🡪 Loại A (giới từ / liên từ) và D (giới từ). Còn 2 phương án ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Besides (adv / prep): bên cạnh đó, thêm vào đó, ngoài ra (một điều gì đã được đề cập trước đó)

- Instead (adv): thay vào đó, thay cho (một điều gì đã được đề cập trước đó)

- Hiring committee (n): Ban tuyển dụng

- Discuss (T.v): bàn luận, thảo luận, bàn bạc

- Possibility (n): khả năng, sự có thể

- Possibility of sth/doing sth: khả năng của việc gì có thể xảy ra, khả năng có thể làm gì

- In person (adv): gặp mặt trực tiếp

**Dịch:** Uỷ ban tuyển dụng đã bàn bạc về khả năng phỏng vấn trực tiếp các ứng viên nhưng thay vào đó đã quyết định phỏng vấn qua điện thoại.

**136.** The directors voted to extend evening hours at local libraries to make them more  
\_\_\_\_\_\_\_ to patrons who cannot visit them during the day.  
(A) educated  
(B) capable  
(C) appreciative  
(D) accessible

**KEY D**

**Giải thích:**

- Cấu trúc “Make sb/sth + Adj”: làm cho ai/cái gì trở nên như thế nào/có tính chất gì. Trong câu này, tân ngữ của động từ *make* là *them* (= *local libraries*) 🡪 Ta loại 2 phương án A và C. Vì xét nghĩa:

+ Educated (a) được giáo dục, có kiến thức có ham hiểu, có văn hoá

+ Appreciative (a): biết thưởng thức, biết đánh giá

🡪 Đều là những tính từ chỉ khả năng, đặc điểm của con người

🡪 Không hợp nghĩa nếu chọn với cấu trúc trên.

- *Capable* đi với giới từ *of* 🡪 Be capable of sth/doing sth: có khả năng, có điều kiện, có sức khoẻ làm được việc gì đó.

- *Accessible* đi với giới từ *to*: Be accessible to sb/sth: có thể lui tới, có thể ra vào, có thể được truy cập tới, có thể hiểu được.

- Sau chỗ trống có giới từ *to* nên ta chọn phương án D hợp cấu trúc và hợp nghĩa.

**Từ vựng:**

- Educated (a): được giáo dục, có kiến thức, có am hiểu, có văn hoá

- Be capable of sth/doing sth: có khả năng, có điều kiện, có sức khoẻ làm được việc gì đó.

- Appreciative (a): biết đánh giá, biết thưởng thức; khen ngợi, tán dương, tán thưởng

- Be accessible to sb/sth: có thể được với tới, có thể được truy cập tới, có thể hiểu được.

- Vote (v): bầu chọn, bình chọn, bỏ phiếu bầu

- Vote for/against sb/sth: bỏ phiếu ủng hộ hoặc chống đối ai/cái gì/điều gì

- Vote on sth = to vote that + clause: bỏ phiếu về vấn đề gì

- Vote to do sth: bỏ phiếu để làm gì

- Extend (v): kéo dài, mở rộng, nới rộng (về không gian và thời gian)

- Patron (n): khách hàng quen

**Dịch:** Các vị giám đốc đã bỏ phiếu để tăng thêm giờ hoạt động ban đêm của các thư viện địa phương để làm cho những khách hàng quen mà không thể đến vào ban ngày thì có thể đến vào ban đêm.

**137.** \_\_\_\_\_\_\_ pleased the clients most was the effective customer service Morandon  
Bank provided.  
(A) Who  
(B) That  
(C) What  
(D) This

**KEY C**  
**Giải thích:**

- Ta thấy trong câu có 2 động từ là *pleased* và *was* 🡪 Mệnh đề quan hệ hoặc mệnh đề danh ngữ. Vì không có đại từ quan hệ và chỗ trống cũng không nằm sau danh từ nên câu này sử dụng mệnh đề danh ngữ.

- “\_\_\_\_\_\_\_ pleased the clients most” là mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ cho câu, động từ chính của câu là *was* vì mệnh đề danh ngữ luôn là chủ ngữ số ít.  
- Trong mệnh đề danh ngữ:  
 + Wh + mệnh đề không hoàn chỉnh (mệnh đề thiếu chủ ngữ hoặc tân ngữ).  
 + That + mệnh đề hoàn chỉnh.

- Mệnh đề danh ngữ còn thiếu đại từ làm chủ ngữ vì sau nó là động từ *pleased*.

- Ta thấy phần bổ ngữ của chủ ngữ (đứng sau to be) đề cập đến vật/sự việc *“the effective customer service”* 🡪 Ta chọn đại từ What làm chủ ngữ của mệnh đề danh ngữ.

- Trong câu có sử dụng dạng lược bỏ đại từ quan hệ làm tân ngữ của mệnh đề quan hệ: [*What pleased the clients most*] *was the effective customer service that/which Morandon Bank provided*.

**Dịch:** Điều làm cho khách hàng hài lòng nhất chính là dịch vụ khách hàng có tính hiệu quả mà ngân hàng cung cấp.

**138.** \_\_\_\_\_\_\_ repeated delays in construction, the new supermarket was finished in time  
for the start of business.  
(A) Despite  
(B) Although  
(C) As much as  
(D) In keeping with

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

- Despite (prep): dù cho, dù là

- As much as: (dùng trong so sánh) có số lượng, khối lượng giống như là…; được dùng để nói một việc gì đó khó có thể được làm

- In keeping with sth: phù hợp với cái gì

- In time for doing sth: kịp thời, kịp lúc cho việc gì / để làm gì

**Dịch:** Cho dù gặp phải nhiều sự trì hoãn lặp đi lặp lại trong quá trình xây dựng, siêu thị mới đã được hoàn thành kịp thời để bắt đầu việc kinh doanh.

**139.** The Grovesburg Historical Society leads tours of local historical sites every day \_\_\_\_\_\_\_ Sunday.  
(A) other  
(B) except  
(C) than  
(D) some

**KEY C**

**Giải thích:**

- Other + danh từ đếm được số nhiều: những cái khác, những người khác 🡪 Danh từ sau chỗ trống là Sunday – số ít nên loại A.

- Than (prep, conj): dùng trong so sánh, diễn tả sự hơn, kém 🡪 Trong câu không có ý so sánh 🡪 Loại C.

- Some không đứng trước một danh từ cụ thể; hơn nữa some + danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Sau chỗ trống là Sunday, không ở dạng số nhiều 🡪 Loại D.

**Dịch:** The Grovesburg Historical Society hướng dẫn nhiều chuyến tham quan đến các địa danh lịch sử ở địa phương hằng ngày trừ Chủ nhật.

**140.** Upgrades to the order-tracking database will allow staff to process customer purchases more \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) totally  
(B) efficiently  
(C) recently  
(D) shortly

**KEY B**

**Giải thích:** Điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “process”, 4 phương án đều là trạng từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**

- Totally = completely (adv): hoàn toàn, toàn bộ

- Efficiently (adv): một cách có hiệu quả

- Recently = lately = newly (adv): gần đây, mới đây

- Shortly = soon (adv): sớm, không lâu, trong thời gian ngắn

- Upgrade (n, v): sự nâng cấp; nâng cấp

- Order-tracking (n): việc theo dõi đơn hàng

**Dịch:** Những sự nâng cấp trong cơ sở dữ liệu về theo dõi đơn hàng sẽ cho phép nhân viên xử lý việc mua hàng của khác hàng một cách hiệu quả hơn.

**Part 6 – Incomplete Texts**

***Questions 141-143 refer to the following e-mail.***

From: Mayumi Wada [mwada@worldtranplus.com](mailto:mwada@worldtranplus.com)

To: Beth Adelman [badelman@worldtranplus.com](mailto:badelman@worldtranplus.com)

Subject: Itinerary

Date: June 4

Ms. Adelman,

Thank you for booking the flights for me on such short notice; I received the travel itinerary this morning. Unfortunately, Mr. Park \_\_\_\_\_\_\_ our meeting in Seoul, so my  
 **141.** (A) reschedules  
 (B) has rescheduled  
 (C) rescheduling  
 (D) to reschedule

flight and hotel reservations will need to be changed.

**KEY B**

**Giải thích:**

- Vị trí cần điền là động từ chính trong câu nên loại C (dạng hiện tại phân từ) và loại D (động từ ở dạng nguyên mẫu có to) không thể làm động từ chính trong câu.

- Việc ông Park sắp xếp lại cuộc gặp gỡ đã xảy ra rồi nên mới cần thay đổi sự đặt chỗ chuyến bay nên không thể dùng hiện tại đơn để diễn tả 🡪 Loại A.

**Dịch:** Cám ơn bạn vì đã đặt chuyến bay cho tôi trên một thông báo ngắn như vậy; tôi đã nhận được lộ trình chuyến đi sáng nay. Thật không may, ông Park đã thay đổi lịch họp của chúng tôi ở Seoul, do đó chuyến bay cũng như sự đặt chỗ của tôi ở khách sạn sẽ cần được thay đổi.

\_\_\_\_\_\_\_ leaving Tokyo on June 15, I need to leave on the thirteenth and return on the sixteenth.  
**142.** (A) Without  
 (B) As far as  
 (C) Instead of  
 (D) Upon

**KEY C**  
**Giải thích:** Điền một một giới từ để tạo thành cụm giới từ bổ nghĩa cho cả câu, 4 phương án đều là giới từ nên ta xét nghĩa để chọn.

**Từ vựng:**  
- Without (prep) : không có cái gì, không làm gì  
- As far as (prep): nhiều như, số lượng giống như…. ; mãi đến khi…  
- Instead of (prep): thay vì cái gì, thay vì việc gì  
- Upon (prep): vào lúc, sau khi

**Dịch:** Thay vì rời khỏi Tokyo ngày 15 tháng 6, tôi cần rời khỏi vào ngày 13 và quay  
lại vào ngày 16.

In the original itinerary you sent, I did not see any information regarding transport to  
and from the airports in Tokyo and Seoul. If you have not already done so, I would  
appreciate it if you could \_\_\_\_\_\_\_ that.  
 **143.** (A) question  
 (B) arrange  
 (C) promote  
 (D) cancel

Thank you again for your help.

Mayumi Wada

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Trong lộ trình ban đầu của chuyến đi mà bạn đã gửi tôi, tôi chưa nhìn thấy bất  
kì thông tin về phương tiện đi lại để đến và đi từ những sân bay trong Tokyo và Seoul. Nếu bạn chưa làm như vậy, tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể sắp xếp việc đó.

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

Re: Calculations Software Training

This is to remind you of the upcoming Calculations Software Training seminar, which will be made available twice daily on July 1, 2 and 3. Sessions will be held \_\_\_\_\_\_\_ 9:00   
 **144.** (A) from  
 (B) through  
 (C) since  
 (D) into

A.M. to 11:00 A.M and 1:00 P.M to 3:00 P.M on the above – mentioned dates.

**KEY A**

**Giải thích:** Cấu trúc “from…to…: từ…đến… 🡪 Phía sau có giới từ “to” nên chọn “from.

**Dịch:** Tôi viết e-mail này là để nhắc các bạn về buổi hội thảo Calculations Software Training sắp tới mà chỉ diễn ra hai lần trong 1 ngày vào các ngày 1, 2 và 3 tháng 7. Những buổi hội thảo sẽ được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng và từ 1 giờ chiều  
tới 3 giờ chiều vào những ngày mà đã được đề cập ở trên.

All accounting and finance department employees must sign up to attend one of the sessions by June 23. To do so, go to the internal company Website and click on the Staff Development icon, then click on the Calculations Software Seminar icon. Fill in the \_\_\_\_\_\_\_ information and click Submit. If you have any problems with the \_\_\_\_\_\_\_  
**145.** (A) require **146.** (A) hiring  
 (B) required (B) production  
 (C) requiring (C) referral  
 (D) requirement (D) registration

process, contact technical support at extension 492.

**145.** **KEY B**  
**Giải thích:**

- Trước chỗ trống là mạo từ “the” và sau chỗ trống là danh từ “information” nên cần điền tính từ để bổ nghĩa cho danh từ.

- Có 2 tính từ là B và C.

- Chọn dạng quá khứ phân từ để thể hiện việc bị tác động: Những thông tin được yêu cầu chứ bản thân nó không thể chủ động yêu cầu được.

**Dịch:** Tất cả nhân viên trong bộ phận kế toán và tài chính phải đăng kí tham dự một trong các buổi trước ngày 23. Để làm việc này, hãy vào trang chủ nội bộ của công ty và nhấn vào biểu tượng Staf Development, sau đó nhất vào biểu tượng Calculations Software Seminar. Điền vào những thông tin được yêu cầu và nhấn nút Sumit.

**146. KEY D**

**Giải thích:** Điền một danh từ hoặc tính từ phù hợp với ngữ cảnh.

**Từ vựng:**

- Hiring (a): thuê

- Production (n): sự sản xuất, sự chế tạo

- Referral (n): sự giới thiệu, sự tiến cử (để tham khảo)

- Registration (n): sự đăng kí, sự ghi tên vào danh sách  
**Dịch:** Nếu bạn gặp bất kì vấn đề nào với quá trình đăng kí, liên hệ với hỗ trợ kĩ thuật  
ở nhánh 492.

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

November 5

Dear Ms. Krzezewski,

Thank you for your recent letter. You wanted to know if the Adventurer Jacket from  
Everwear Clothing would once again become available in the Soft Plum color, as it was last season. In fact, we \_\_\_\_\_\_\_ that color. It has been replaced with Wild Berry color, which is a shade darker.  
 **147.** (A) are discontinued  
 (B) would have discontinued  
 (C) have discontinued  
 (D) have been discontinued

**KEY C**  
**Giải thích:**

- Vị trí cần điền là động từ chính trong câu.

- Sau chỗ trống có tân ngữ nên loại phương án bị động A và D.

- Phương án B dùng dùng trong điều kiện loại 3 nên loại

🡪 Chọn C: Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ không biết rõ thời gian hoặc không muốn đề cập đến thời gian hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ để lại kết quả ở hiện tại.

**Dịch:** Cám ơn bạn về lá thư gần đây. Bạn đã muốn biết liệu rằng Adventurer Jacket từ  
Everwear Clothing có một lần nữa trở nên sẵn có với màu Soft Plum, giống như là ở mùa  
trước. Thực tế chúng tôi đã ngừng cung cấp màu đó. Nó đã được thay thế bằng màu Wild  
Berry tối hơn một chút.

We did this in response to customer feedback that indicated that dirt showed much less on the darker colors than the lighter ones. \_\_\_\_\_\_\_ the garment is designed for active,   
 **148.** (A) As if  
 (B) Whether  
 (C) Until  
 (D) Because

outdoor use, we wanted it to give as much wear between washings as possible.

**KEY D**  
**Giải thích:** Điền liên từ hợp nghĩa.

**Dịch:** Chúng tôi làm điều này là để đáp lại những phản hồi của khách hàng chỉ ra rằng ít thấy bụi bẩn trên đồ tối màu hơn là đồ sáng màu. Bởi vì quần áo được thiết kế cho các hoạt động, sử dụng ngoài trời, nên chúng tôi muốn mặc nó nhiều nhất có thể giữa các lần giặt.

We hope you like the new color and will consider trying it.

Again, thank you for your \_\_\_\_\_\_\_.  
 **149.** (A) purchase  
 (B) inquiry  
 (C) advice  
 (D) trial

**KEY B**  
**Giải thích:** Bà Krzezewski đã hỏi Jules Heather ở bức thư gần đây như đã đề cập ở câu  
147 (You wanted to know if…) nên chọn đáp án B

**Từ vựng:**

- Purchase (n): sự mua hàng  
- Inquiry (n): sự điều tra, sự thẩm tra, sự hỏi, câu hỏi.  
- Advice n): lời khuyên, lời chỉ bảo.  
- Trial (n): sự thử, việc xét xử, điều thử thách.  
**Dịch:** Chúng tôi hi vọng bạn thích màu mới và cân nhắc việc mặc thử nó.

Một lần nữa, cảm ơn về thắc mắc của bạn.

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

From: Janet Winters [jwinters@dunnenterprises.com](mailto:jwinters@dunnenterprises.com)

To: Srinivas Duggirala [sduggirala@dunnenterprises.com](mailto:sduggirala@dunnenterprises.com)

Subject: Ad Templates

Date: March 5

Srinivas,

I just wanted to let you know that print advertising templates for the Vectra small-appliance line have been completed and are ready for your inspection. \_\_\_\_\_\_\_ you

**150.** (A) How  
 (B) When

(C) For  
 (D) As

suggested, we have focused on the affordability of the products as well as their ease of  
use.

**KEY D**  
**Giải thích:** Cần điền từ phù hợp với ngữ cảnh của câu.  
- How (adv): như thế nào  
- When (adv, conj): khi  
- For (prep, conj): thay cho, thế cho, bởi vì, cho  
- As (conj): vì, do, bởi; như là  
**Dịch:** Tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng những mẫu quảng cáo in cho dòng thiết bị nhỏ  
Vectra đã hoàn tất và sẵn có để bạn kiểm tra. Như bạn đã gợi ý, chúng tôi đã chú tâm vào mức giá hợp lí của những sản phẩm cũng như sự dễ dàng sử dụng của chúng.

I plan to drop the templates off to you in person, at which time I’d like to talk to you about any \_\_\_\_\_\_\_ you feel are necessary.   
 **151.** (A) revision  
 (B) revisions  
 (C) revising  
 (D) revised

**KEY B**

**Giải thích:**

- Sau từ hạn định “ any” là danh từ. Có 2 đáp án là danh từ là A và B.

- Trong câu có sử dụng dạng lược bỏ đại từ quan hệ: *…about any \_\_\_\_\_\_\_ (that) you feel are necessary.*

- Động từ chính của mệnh đề quan hệ là “are” đi với chủ ngữ số nhiều 🡪 THAT thay thế cho danh từ số nhiều 🡪 Chọn B.  
**Dịch:** Tôi dự định trực tiếp mang các mẫu cho bạn, lúc đó tôi muốn nói chuyện với bạn về bất kỳ những sự sửa đổi mà bạn cảm thấy cần thiết.

Please let me know when you are available to \_\_\_\_\_\_\_ Janet.

**152.** (A) attend  
 (B) travel  
 (C) meet  
 (D) watch

**KEY C**  
**Giải thích:** Cần điền một động từ phù hợp với nghĩa của câu.

**Từ vựng:**  
- Attend (v): tham dự  
- Travel (v): đi du lịch, du hành…  
- Meet (v): gặp, đáp ứng  
- Watch (v): Nhìn xem, quan sát, để ý xem, theo dõi.  
**Dịch:** Vui lòng cho tôi biết khi nào bạn có thể gặp Janet.