**ETS 1000 TEST 07**

**Part 5 – incomplete Sentences**

**101.** This mobile phone is an updated version of the \_\_\_\_\_\_\_ model.  
(A) origin  
(B) origins  
(C) original  
(D) originally

**KEY C**

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

**Dịch:** Chiếc điện thoại di động này là phiên bản được nâng cấp của mẫu điện thoại gốc.

**102.** Twenty new mechanical engineers will be \_\_\_\_\_\_\_ the company next month.  
(A) recruiting  
(B) joining  
(C) performing  
(D) working

**KEY B**

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

- Recruit (v): tuyển dụng

- Join (v): tham gia, gia nhập

- Perform (v): làm, thực hiện, biểu diễn

- Work (v): làm việc

**Dịch:** Hai mươi thợ máy sẽ gia nhập công ty vào tháng sau.

**103.** Employees must return to \_\_\_\_\_\_\_ work stations immediately after the lunch break.  
(A) theirs  
(B) them  
(C) they  
(D) their

**KEY D**

**Giải thích:** Trước một danh từ (work stations) thì ta điền từ sở hữu.

**Dịch:** Nhân viên phải trở lại nơi làm việc của họ ngay sau giờ ăn trưa.

**104.** Please reply \_\_\_\_\_\_\_ to the invitation for the software training.  
(A) closely  
(B) promptly  
(C) likely  
(D) expressly

**KEY B**

**Giải thích:** Điền một trạng từ có nghĩa phù hợp.

- Closely (adv): gần; gần gũi, thân thiết, mật thiết; cẩn thận, tỉ mỉ

- Promptly (adv): một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng lúc, ngay lúc

- Likely (a, adv): có thể, có khả năng (chỉ khả năng xảy ra của sự việc)

- Expressly (adv): rõ ràng; cụ thể, riêng

**Dịch:** Vui lòng nhanh chóng phản hồi lời mời đến buổi đào tạo phần mềm.

**105.** Our firm offers excellent \_\_\_\_\_\_\_ as a way to retain its valued employees.  
(A) benefits  
(B) benefitting  
(C) benefitted  
(D) beneficial

**KEY A**

**Giải thích:** Cần điền một danh từ để hoàn thiện cụm danh từ đứng sau động từ “offer”.

**Dịch:** Công ty chúng tôi cung cấp những quyền lợi tuyệt vời như là một cách để giữ chân những nhân viên đáng quý.

**106.** Mr. Thomas has not \_\_\_\_\_\_\_ decided which design to use for the company letterhead.  
(A) still  
(B) yet  
(C) already  
(D) soon

**KEY B**

**Giải thích:**

- Điền trạng từ có nghĩa phù hợp.

- Still (adv): vẫn

- Yet (adv, conj): chưa; nhưng, tuy nhiên

- Alrealy (adv): rồi

- Soon (adv): chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc nữa

- Letterhead (n): phần đầu thư (nơi in tên, địa chỉ của người viết)

- Dịch nghĩa ta thấy phương án (A) có thể hợp nghĩa:

“has not still decided” = vẫn không quyết định

- Tuy nhiên vì thì được sử dụng là thì hiện tại hoàn thành.

🡪 Chỉ một sự việc xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại = Việc chưa quyết định xảy ra trong quá khứ và đến hiện tại thì ông Thomas vẫn chưa quyết định việc đó.

🡪 Dùng “yet” là hợp lí hơn. Còn nếu dùng still thì câu phải chia ở thì quá khứ đơn.

**Dịch:** Ông Thomas chưa quyết định mẫu nào dùng cho phần in đầu thư.

**107.** Ms. Gupta has requested \_\_\_\_\_\_ to use Berkeley Hall for the seminar series that will  
start next month.  
(A) authorize  
(B) authorized  
(C) to authorize  
(D) authorization

**KEY D**

**Giải thích:** Sau động từ “request” ở dạng chủ động thì ta điền danh từ để hợp nghĩa: request sth = yêu cầu cái gì đó.

**Dịch:** Cô Gupta đã yêu cầu quyền sử dụng Berkeley Hall cho các buổi hội nghị chuyên đề mà sẽ diễn ra vào tháng sau.

**108.** Passengers should be \_\_\_\_\_\_\_ that the airline is not responsible for lost or stolen items.  
(A) aware  
(B) aligned  
(C) awake  
(D) abroad

**KEY A**

**Giải thích:** Sau to be ta điền tính từ bổ nghĩa cho chủ ngữ đứng trước to be.

- Aware (a): chú ý, cảnh giác, có nhận thức

- Be aware of sth = chú ý điều gì

- Be aware + that + mệnh đề = chú ý việc gì

- Aligned (a): được xếp thành hàng

- Awake (a, v): tỉnh giấc, thức giấc; làm cho thức giấc

- Abroad (adv): ở nước ngoài

- Be responsible for sth = chịu trách nhiệm, có trách nhiệm về việc gì

**Dịch:** Hành khách nên lưu ý rằng hãng hàng không không chịu trách nhiệm cho những món đồ bị mất hoặc bị trộm cắp.

**109.** Ms. Park will \_\_\_\_\_\_\_ a certificate to each person who completed the course for  
pharmacy technicians.  
(A) reach  
(B) present  
(C) involve  
(D) achieve

**KEY B**

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

- Reach (v): chạm tới, với tới, vươn tới; đạt được, đạt tới

- Present (v): trình ra, đưa ra cho xem

- Involve (v): gồm, bao hàm; làm cho dính líu, làm cho liên quan đến việc gì

- Achieve (v): đạt được, giành được (dùng để nói về thành tích sau khi nỗ lực)

🡪 Present sth to sb = đưa cái gì cho ai xem. Trong câu này dịch là “trao cái gì đó cho ai”.

**Dịch:** Cô Park sẽ trao chứng nhận cho từng người mà đã hoàn thành khoá học chuyên viên dược.

**110.** Dr. Schmidt is not sure that her research assistant can complete the required  
investigation by \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) his  
(B) him  
(C) his own  
(D) himself

**KEY D**

**Giải thích:** Cụm “BY + đại từ phản thân” = Alone = một mình, không ai làm chung

**Dịch:** Tiến sĩ Schmidt không chắc rằng người trợ lí nghiên cứu của bà ấy có thể tự mình hoàn thành nghiên cứu được yêu cầu hay không.

**111.** It is your \_\_\_\_\_\_\_ to notify the library if your name or address changes.  
(A) demand  
(B) responsibility  
(C) labor  
(D) observation

**KEY B**

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

- Demand (n, v): sự đòi hỏi, sự yêu cầu, nhu cầu

- Responsibility (n): trách nhiệm

- Labor (n): sự lao động, sự làm việc; công nhân, người lao động

- Observation (n): sự quan sát, sự theo dõi

**Dịch:** Trách nhiệm của bạn là phải thông báo cho thư viện nếu tên hay địa chỉ của bạn thay đổi.

**112.** Candidates for the position must \_\_\_\_\_\_\_ their applications by the end of the month  
(A) submitted  
(B) submitting  
(C) submit  
(D) be submitted

**KEY C**

**Giải thích:**

- Sau trợ động từ tình thái (còn gọi là động từ khiếm khuyết) thì ta điền một động từ nguyên mẫu 🡪 Loại A và B.

- Sau chỗ trống có cụm danh từ (their applications) và dịch nghĩa thì ta điền động từ dạng chủ động.

**Dịch:** Những người ứng tuyển vào vị trí thì phải nộp đơn của họ trước cuối tháng này.

**113.** Official \_\_\_\_\_\_\_ is required for all vessels leaving the port.  
(A) documentation  
(B) administration  
(C) freight

(D) agency

**KEY A**

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

- Documentation (n): sự chứng minh bằng giấy tờ; giấy tờ chứng minh, giấy tờ xác thực.

- Administration (n): sự quản trị, sự quản lí, sự điều hành

- Freight (n): hàng hoá được chuyên chở; tiền phí chuyên chở hàng hoá

- Agency (n): đại lí, cơ quan, sở, hãng

- Vessel (n): tàu lớn, thuyền lớn, tàu thuỷ

**Dịch:** Giấy tờ xác minh chính thức được yêu cầu đối với tất cả tàu thuyền rời cảng.

**114.** The copy machine at the top of the stairs has now been \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) serviced  
(B) prescribed  
(C) remodeled  
(D) progressed

**KEY A**

**Giải thích:**

- Điền một quá khứ phân từ hợp nghĩa.

- Serviced (a): (máy móc) được kiểm tra, được sửa chữa những phần hư hại

- Prescribed (a): được ra lệnh, được làm theo quy định; được kê đơn

- Remodeled (a): được tu sửa

- Progressed: [Vì động từ “progress” là nội động từ nên dạng bị động của nó (progressed) không đúng]

- Ta không dùng “được tu sửa” cho máy móc vì từ “remodel” thường đi với địa điểm, nơi chốn (tu sửa một nơi nào đó). Vd: Tu sửa bảo tàng, tu sửa thư viện, tu sửa trường học v.v

**Dịch:** Máy photo ở trên cầu thang hiện đang được kiểm tra.

**115.** The annual report indicates significant growth \_\_\_\_\_\_\_ the past several years.  
(A) onto  
(B) over  
(C) while  
(D) than

**KEY B**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là một cụm từ chỉ khoảng thời gian (the pas several years = một vài năm qua) 🡪 Điền giới từ đi với cụm từ chỉ khoảng thời gian 🡪 OVER.

**Dịch:** Báo cáo hằng năm cho thấy sự phát triển đáng kể trong một vài năm qua.

**116.** This guest house offers fine accommodations at an affordable \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) income  
(B) satisfaction  
(C) worth  
(D) rate

**KEY D**

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

- Income (n): thu nhập, doanh thu, tiền kiếm được

- Satisfation (n): sự hài lòng, sự thoả mãn

- Worth (n): trị giá, có giá, đáng giá

- Rate (n): tỉ lệ, mức giá

🡪 An affordable rate = mức giá hợp lí, mức giá phải chăng.

**Dịch:** Nhà khách này cung cấp những phòng ở tốt với mức giá vừa phải.

**117.** Our chief operating officer was very \_\_\_\_\_\_\_ by the latest sales figures.  
(A) impress  
(B) impressing  
(C) impressed  
(D) impressive

**KEY C**

**Giải thích:**

- Sau to be + trạng từ “very” thì ta điền tính từ bổ nghĩa cho chủ ngữ đứng trước to be.

- Sau chỗ trống có BY và dịch nghĩa thì ta điền tính từ mang nghĩ bị động.

**Dịch:** Vị trưởng ban điều hành của chúng tôi đã rất ấn tượng với số liệu bán hàng mới nhất.

**118.** \_\_\_\_\_\_\_ the Kendal Company has been in business for only nine months, it has very  
quickly become profitable.  
(A) Although  
(B) Unless  
(C) Before  
(D) During

**KEY A**

**Giải thích:**

- Sau chỗ trống là mệnh đề nên ta điền liên từ.

- Loại D vì nó là giới từ. Còn lại thì ta dịch nghĩa.

- Although (conj): mặc dù, dù cho

- Unless (conj): nếu…không [mệnh đề theo sau unless luôn ở hình thức khẳng định]

- Before (prep, conj): trước lúc, trước khi

- During (prep): trong suốt (thời gian)

**Dịch:** Mặc dù Công ty Kandal chỉ mới hoạt động kinh doanh được 9 tháng, nhưng nó đã nhanh chóng đem lại lợi nhuận.

**119.** Naomi Takeda was not able to attend the meeting last Tuesday, but Claire Marsters  
gave her a \_\_\_\_\_\_\_ of the discussion.  
(A) summarily  
(B) summarizer  
(C) summarized  
(D) summary

**KEY D**

**Giải thích:** Sau mạo từ “a” cần điền một danh từ đếm được số ít.

**Dịch:** Naomi Takeda đã không thể tham dự cuộc họp vào thứ Ba tuần trước, những Claire Marsters đã đưa cho cô ấy một bản tóm tắt của cuộc thảo luận.

**120.** Sleeping-car passengers will be provided \_\_\_\_\_\_\_ the bedding they need for the journey.  
(A) with  
(B) for  
(C) to

(D) of

**KEY A**

**Giải thích:**

- Provide sb with sth = cung cấp cho ai cái gì

🡪 Bị động: Sb + be provided + with sth

- Sleeping car (n): một toa xe lửa hoặc một xe khách có giường nằm dành cho khách.

**Dịch:** Những hành khách đi xe giường nằm sẽ được cung cấp bộ đồ giường mà họ cần cho chuyến đi.

**121.** New software that should reduce employee training time \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) to develop  
(B) developing  
(C) is being developed  
(D) to be developed

**KEY C**

**Giải thích:**

- Ta thấy đầu câu có cụm danh từ “New software” 🡪 Cụm danh từ này làm chủ ngữ của câu.

- Ngay sau cụm danh từ này là một mệnh đề bắt đầu bằng “that” kéo dài đến “time” 🡪 Đó là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ “new software”.

- Vậy ta thấy rằng câu chưa có động từ chính 🡪 Loại A B D (vì là to-V và V-ing nên không thể làm động từ chính).

- Vậy ta chọn C – dạng bị động của thì hiện tại tiếp diễn (đang được làm gì đó).

**Dịch:** Phần mềm mới mà làm giảm thời gian đào tạo nhân viên thì đang được phát triển.

**122.** Many of the older buildings in this area have been torn down to make room for the  
\_\_\_\_\_\_\_ of the highway.

(A) thickness  
(B) widening  
(C) inflation  
(D) gain

**KEY B**

**Giải thích:** Sau mạo từ “the” cần điền một danh từ. 4 phương án đều là danh từ nên ta dịch nghĩa.

**Từ vựng:**

- Thickness (n): độ dày, bề dày; tầng, lớp

- Widening (n): sự mở rộng, sự nới rộng, sự làm cho rộng ra

- Inflation (n): sự lạm phát

- Gain (n): sự có được, sự thu được; sự tăng lên

- Tear – tore – torn sth down = tear down sth ~ destroy / demolish: phá huỷ, phá dỡ một kiến trúc nào đó (có chủ đích, không phải do nguyên nhân bên ngoài như thiên tai v.v)

- Make room for sb / sth: tạo chỗ trống, tạo không gian cho ai / cái gì

**Dịch:** Nhiều toà nhà cũ kĩ trong khu vực này đã bị phá dỡ để tạo không gian cho việc nới rộng đường cao tốc.

**123.** There will be time for participants to discuss \_\_\_\_\_\_\_ issue presented in the seminar.  
(A) most of  
(B) all  
(C) entire  
(D) each

**KEY D**

**Giải thích:**

- Most of + từ hạn định + danh từ đếm được số nhiều = Hầu hết

Vd: Most of my friends = Hầu hết các bạn của tôi

Most of the students = Hầu hết các học viên

- All + Danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được = Tất cả

Vd: All passengers = Tất cả hành khách

- An / the entire + danh từ số ít / danh từ tập hợp = toàn bộ, toàn thể

- Each + danh từ đếm được số ít = từng, mỗi

- Sau chỗ trống là danh từ đếm được số ít “issue”, và trước chỗ trống không có mạo từ.

🡪 Điền một từ hạn định đi với danh từ đếm được số ít 🡪 Chỉ có D là phù hợp.

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn mệnh đề quan hệ bị động: *There will be time for participants to discuss each issue (which is) presented in the seminar.*

**Dịch:** Sẽ có thời gian cho những người tham dự để thảo luận từng vấn đề mà được trình bày tại buổi hội nghị chuyên đề.

**124.** Employees should \_\_\_\_\_\_\_ the shift manager if assembly work is interrupted by a  
machinery breakdown.  
(A) inform  
(B) speak  
(C) respond  
(D) inquire

**KEY A**

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

- Inform (v): báo cho ai biết [tân ngữ của “inform” luôn là danh từ chỉ người]

- Inform sb of / about sth= Báo cho ai biết về việc gì

- Inform sb + that + mệnh đề danh ngữ = Báo cho ai biết về việc gì

- Speak (v): (+ to / with sb) nói chuyện với ai

- Respond (v): (+ to) phản hồi, trả lời, đáp lại, phản ứng lại

- Inquire (v): thắc mắc, hỏi

- Assembly (n): sự lắp ráp

- Interrupt (v): làm gián đoạn, làm ngắt quãng

- Breakdown (n): sự hỏng hóc (máy móc)

**Dịch:** Nhân viên nên báo cho người quản lí ca làm việc nếu như công việc lắp ráp bị gián đoạn bởi sự hỏng hóc về máy móc.

**125.** After remaining high for several days, temperatures finally fell \_\_\_\_\_\_\_ yesterday.

(A) slight  
(B) slighter  
(C) slightly  
(D) slightest

**KEY C**

**Giải thích:**

- “Fall” trong câu này có nghĩa là “giảm” – nó là nội động từ nên đã đủ nghĩa (cái gì đó giảm xuống).

🡪 Vậy ta điền một trạng từ bổ nghĩa cho nó.

🡪 Fall slightly = Giảm nhẹ.

- Trong câu có sử dụng dạng rút gọn đồng chủ ngữ của mệnh đề trạng ngữ: *After temperatures remained high for several days, temperatures finally fell slightly yesterday.*

- Mệnh đề trạng ngữ ở dạng chủ động nên rút gọn thành: *After remaining high for several days.*

**Dịch:** Sau khi duy trì mức nhiệt cao trong vài ngày, thì nhiệt độ cuối cùng cũng đã giảm nhẹ vào hôm qua.

**126.** Dr. Menotti’s decision to move to Zurich has \_\_\_\_\_\_\_ at all to do with his work.  
(A) nothing  
(B) anything  
(C) something  
(D) everything

**KEY A**

**Giải thích:**

- Cụm “Be / have nothing to do with sb/sth”: Không liên quan gì, không ảnh hưởng gì đến ai / cái gì.

- At all thêm vào để bổ nghĩa cho “nothing”: hoàn toàn không ảnh hưởng gì

**Dịch:** Quyết định chuyển đến Zurich của Tiến sĩ Menotti hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến công việc của ông ấy.

**127.** The company’s expansion into South America will \_\_\_\_\_\_\_ the creation of more than 100 jobs.  
(A) return from  
(B) restore to  
(C) research into  
(D) result in

**KEY D**

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

- Return from sth = trở về từ nơi nào đó

- Restore sb / sth to sth = làm cho ai / cái gì trở lại, khôi phục, phục hồi về tạng thái / tình trạng, vị trí trước đó.

- Research into sth = nghiên cứu, tìm tòi, tìm hiểu kĩ

- Result in sth = dẫn đến, đem lại

**Dịch:** Sự mở rộng công ty vào Nam Mỹ sẽ dẫn đến việc tạo ra hơn 100 việc làm.

**128.** The financial challenges facing the town council must be addressed \_\_\_\_\_\_\_ by its  
elected leaders.  
(A) urgency  
(B) urgencies  
(C) urgently  
(D) urgent

**KEY C**

**Giải thích:**

- Chỗ trống nằm sau động từ được chia bị động “will be addressed”.

- Động từ “address” không phải là động từ có 2 tân ngữ (ditransitive) và dịch nghĩa thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Những thách thức tài chính mà hội đồng thành phố đang đối mặt phải được giải quyết một cách khẩn cấp bởi những lãnh đạo đã được thành phố bầu chọn.

**129.** \_\_\_\_\_\_\_ willingness to create custom designed fabric has made local textile producer Desmond Finn very popular with movie-set designers.  
(A) Which  
(B) His  
(C) Whose  
(D) Those

**KEY B**

**Giải thích:**

- “Those” nếu làm đại từ chỉ người (= those people) dùng trong mệnh đề quan hệ thì sẽ không đúng trong câu này vì sau chỗ trống là danh từ “willingness” và câu cũng chỉ có 1 động từ chính “has made”, ngoài ra không có động từ chính của mệnh đề quan hệ.

- “Those” nếu làm từ chỉ định (= những cái đó / những người đó) thì sau nó phải là danh từ đếm được số nhiều. Nhưng sau chỗ trống là danh từ số ít hoặc không đếm được (willingness) và động từ được chia ở số ít “has made” 🡪 Điền “those” với vai trò từ chỉnh định đứng trước danh từ là không phù hợp.

🡪 Loại D.

- “Which” và “Whose” đứng đầu câu sẽ tạo thành mệnh đề danh ngữ. Vậy trong câu phải có 2 động từ chính, 1 của mệnh đề danh ngữ, và 1 của câu. Nhưng ta thấy câu chỉ có 1 động từ chính “has made” nên câu này không chứa mệnh đề danh ngữ mà chỉ là 1 mệnh đề S V O bình thường.

- Phân tích thành phần câu:

*\_\_\_\_\_\_\_ willingness to create custom designed fabric / has made / local textile producer*

Chủ ngữ của câu Động từ chính Tân ngữ

*Desmond Finn / very popular with movie-set designers.*

Bổ ngữ của tân ngữ (cấu trúc Make + O + Adj)

- Vậy ta loại được A C D thì ta chọn phương án B – từ hạn định đứng trước danh từ.

**Dịch:** Mong muốn của anh ấy nhằm tạo ra loại vải được thiết kế theo ý khách hàng đã giúp cho nhà sản xuất quần áo địa phương là Desmond Finn được biết đến bởi nhiều nhà thiết kế cảnh phim.

**130.** In this province, student drivers may not apply for a driver’s license until they are \_\_\_\_\_\_\_ 17 years old.  
(A) at once  
(B) at least  
(C) for now  
(D) for good

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Trong tỉnh này, những người lái xe ở lứa tuổi học sinh có thể không được cấp bằng lái xe cho đến khi họ ít nhất là 17 tuổi.

**131.** The Ashford Chamber of Commerce invites visitors \_\_\_\_\_\_\_ the restaurants, and theaters on the city’s waterfront.  
(A) patronize  
(B) patronized  
(C) to patronize  
(D) be patronizing

**KEY C**

**Giải thích:** Invite sb + to do sth = mời ai làm gì

**Dịch:** Phòng thương mại Ashford mời các khách tham quan lui tới các nhà hàng và các rạp hát bên cạnh bờ sông của thành phố.

**132.** Salvador Gomez worked \_\_\_\_\_\_\_ in planning the festival, and he deserves much of the credit for its success.  
(A) hardly  
(B) densely  
(C) tirelessly  
(D) severely

**KEY C**

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

- Hardly (adv): hầu như không

- Densely (adv): dày đặc, rậm rạp

- Tirelessly (adv): không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, liên tục, bên bỉ

- Severely (adv): một cách nghiêm khắc, nghiêm trọng

- Deserve (v): xứng đáng

🡪 Work tirelessly = làm việc không biết mệt mỏi, làm việc không ngừng nghỉ

**Dịch:** Salvador Gomez đã làm việc không ngừng nghỉ để lên kế hoạch cho lễ hội, và anh ấy xứng đáng được tán dương cho sự thành công của lễ hội.

**133.** \_\_\_\_\_\_\_ project manager, Ms. Chung will be directly responsible to the company  
president.  
(A) Throughout  
(B) Aside  
(C) Plus  
(D) As

**KEY D**

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

- As + chức vụ = với vai trò là, với chức vụ là

**Dịch:** Với vai trò là một người quản lí dự án, cô Chung sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm trước chủ tịch công ty.

**134.** Our team of specialists works with clients to develop \_\_\_\_\_\_\_ marketing strategies.  
(A) restrictive  
(B) innovative  
(C) demonstrative  
(D) dismissive

**KEY B**

**Giải thích:** Điền một tính từ hợp nghĩa để bổ nghia cho danh từ “marketing strategies”.

- Restrictive (a): hạn chế, giới hạn

- Innovative (a): đổi mới, mới mẻ, sáng tạo

- Demonstrative (a): thổ lộ, giải bày

- Dismissive (a): phớt lờ, bỏ qua, không để ý đến

**Dịch:** Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm việc với khách hàng để phát triển những chiến lược tiếp thị mới mẻ.

**135.** The last shipment was refused by the buyer \_\_\_\_\_\_\_ damage that occurred while the  
product was in transit.  
(A) according to  
(B) because of  
(C) as a result  
(D) by reason

**KEY B**

**Giải thích:** Điền một giới từ hợp nghĩa đứng trước danh từ “damage”.

- According to (prep): theo như

- Because of (prep): vì, do ,bởi

- As a result (adv): do đó, vì thế

- By reason of sth = because of sth: nguyên nhân là, vì lí do là

- Refuse (v): từ chối, khước từ

- Occur (v): xảy ra, diễn ra

- In transit: trong quá trình vận chuyển, trong khi đang vận chuyển.

**Dịch:** Lô hàng cuối cùng đã bị người mua từ chối do hư hại xảy ra trong quá trình vận chuyển.

**136.** There are many \_\_\_\_\_\_\_ signs that the quality of education is improving in this country.

(A) encourage  
(B) encouraged  
(C) encouraging  
(D) encouragement

**KEY C**

**Giải thích:**

- Chỗ trống nằm trước danh từ “signs” nên ta điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ này.

- Dịch nghĩa ta điền động từ mang nghĩa chủ động: “encouraging signs” = những dấu hiệu mang tính khuyến khích, những dấu hiệu tích cực, những dấu hiệu tốt.

🡪 Bản thân những dấu hiệu có tính chất đó.

**Dịch:** Có nhiều dấu hiệu tích cực rằng chất lượng giáo dục trong nước đang cải thiện.

**137.** It has been projected that sales organic fruit and vegetables will increase \_\_\_\_\_\_\_ 20  
percent this year.  
(A) by  
(B) after  
(C) from  
(D) across

**KEY A**

**Giải thích:** Increase + by + phần trăm = tăng bao nhiêu phần trăm.

**Dịch:** Việc doanh số bán trái cây và rau quả hữu cơ sẽ tăng 20 phần trăm trong năm nay thì đã được sự đoán trước.

**138.** You will find the manual very helpful \_\_\_\_\_\_\_ any problems you encounter when  
you first use the software.  
(A) must solve  
(B) be solved  
(C) will solve  
(D) in solving

**KEY D**

**Giải thích:**

- Ta thấy câu đã có động từ chính “will find” 🡪 Loại A B C vì đều là các dạng động từ chính.

- Vậy ta chọn D phù hợp với cấu trúc “Be helpful in (doing) sth” = hữu ích, có ích trong việc gì đó.

**Dịch:** Bạn sẽ nhận thấy cuốn sách hướng dẫn rất có ích trong việc giải quyết bất kì vấn đề nào mà bạn gặp phải khi bạn sử dụng phần mềm lần đầu.

**139.** It is always advisable to verify departure times, \_\_\_\_\_\_\_ flight schedules may change after a ticket is issued.  
(A) therefore  
(B) since  
(C) against  
(D) concerning

**KEY B**

**Giải thích:** Trước và sau chỗ trống là mệnh đề hoàn chỉnh, do đó ta cần điền một liên từ để nối 2 mệnh đề. Trong 4 phương án chỉ có B là có chức năng liên từ.

- Therefore (adv): vì thế, do đó

- Since (prep, conj): kể từ khi; vì, do, bởi

- Against (prep): đối đầu, chống lại

- Concerning (prep) ~ about: về, liên quan đến

- Verify (v): xác thực, xác minh

- Departure time (n): giờ khởi hành, giờ xuất phát

**Dịch:** Luôn luôn nên xác minh thời gian khởi hành, vì lịch trình bay có thể thay đổi sau khi vé được bán.

**140.** Executives from the two firms may soon be ready to \_\_\_\_\_\_\_ the terms of the  
proposed merger.

(A) confirm  
(B) converse  
(C) commune  
(D) collaborate

**KEY A**

**Giải thích:** Điền một động từ có nghĩa phù hợp.

- Confirm (v): xác nhận, khẳng định

- Conserve (v): giữ gìn, duy trì, bảo tồn

- Commune (v): (+ with) nói chuyện thân mật

- Collaborate (v): (+ with) cộng tác, làm việc chung

**Dịch:** Những nhà điều hành đến từ 2 công ty có thể sẽ sớm sẵn sàng để xác nhận các điều khoản của sự sáp nhập đã được đề xuất.

**Part 6 – Incomplete Texts**

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

**ATTENTION ALL LABORATORY USERS**

The Department of Health recently enacted new safety \_\_\_\_\_\_\_ concerning the handling   
 **141.** (A) regulation  
 (B) regulations  
 (C) regulated

(D) regulators

of chemical solutions, effective immediately.

**KEY B**

**Giải thích:**

- Chỗ trống cần điền một danh từ chính của cụm danh từ đứng sau động từ “enacted”.

- Dịch nghĩa ta chọn B là phù hợp, vì “regulation” với nghĩa “quy định” là danh từ đếm được, trước cụm danh từ không có từ hạn định nên ta điền danh từ số nhiều.

🡪 Safety regulation (n): quy định về sự an toàn.

- Handle (v): giải quyết, xử lí

- Chemical solution (n): chất lỏng hoá học

**Dịch:** Sở Y tế gần đây đã ban hành các quy định an toàn mới liên quan đến việc xử lí các chất lỏng hoá học, có hiệu lực ngay lập tức.

As a result, all employees and researchers in academic and commercial laboratories \_\_\_\_\_\_\_\_ the following guidelines:  
**142.** (A) observed  
 (B) had to observe  
 (C) must observe  
 (D) will be observed

**KEY C**

**Giải thích:** Đây là một thông báo khuyên / yêu cầu người đọc phải làm theo quy định nào đó 🡪 Điền động từ ở thì hiện tại 🡪 Chọn C là phù hợp.

**Dịch:** Do đó, tất cả nhân viên và người nghiên cứu trong học viện và các phòng thí nghiệm thương mại phải chú ý những hướng dẫn sau đây.

**1.** All containers used for storing chemicals or chemical solutions must be labeled at all  
times. This also applies if you are using a container only \_\_\_\_\_\_\_. For example, if you   
 **143.** (A) briefly

(B) evenly  
 (C) lastly  
 (D) securely

are using a container to measure chemicals, the container should be labeled in case it is left unattended even for a moment.  
**2.** The container should be labeled with the full name of the chemical or solution.  
Please write clearly with a blue or black marker on a white label.  
If you have any questions about the new policy, please contact Dr. Marie Daigle at x2519.

**KEY A**

**Giải thích:** Điền một trạng từ hợp nghĩa.

- Briefly (adv): trong một khoảng thời gian ngắn; ngắn gọn, vắn tắt

- Evenly (adv): đồng đều, đều nhau, ngang nhau

- Lastly (adv): cuối cùng, sau cùng

- Securely (adv): một cách an toàn

**Dịch:** Tất cả các bình chứa được sử dụng để đựng hoá chất hoặc chất lỏng hoá học phải luôn được dán nhãn. Điều này cũng áp dụng nếu bạn chỉ sử dụng bình chứa trong một thời gian ngắn. Chẳng hạn như, nếu bạn đang sử dụng một bình chứa để đo hoá chất, thì bình chứa nên được dán nhãn đề phòng trường hợp để nó ở đâu đó thậm chí là trong thoáng chốc.

Bình chứa nên được dán nhãn có tên đầy đủ của hoá chất hoặc chất lỏng. Vui lòng viết rõ ràng với bút màu xanh hoặc đen trên nhãn màu trắng.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về quy định mới, vui lòng liên hệ Tiến sĩ Marie Daigle.

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

Dear Ms. Kumar,

Thank you for inquiring about the résumé-writing services provided by our staff at  
Competitive Edge Corporation. We specialize in creating résumés for managerial and top level executives, and we have a wealth of experience serving clients like you from the  
pharmaceutical industry. \_\_\_\_\_\_\_, we think our company is well-suited to meet your  
needs.  
 **144.** (A) Otherwise  
 (B) For instance  
 (C) Nonetheless  
 (D) In short

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Otherwise (adv, conj): cách khác, mặt khác; nếu không thì

- For instance (adv): ví dụ như, chẳng hạn như

- Nonetheless (adv): tuy nhiên, dù sao

- In short (adv): nói tóm lại, nói ngắn gọn

- Specialize in (doing) sth: chuyên về việc gì

**Dịch:** Cảm ơn bạn đã thắc mắc về dịch vụ viết lí lịch được cung cấp bởi nhân viên của chúng tôi tại Công ty Competitive Edge. Chúng tôi chuyên tạo ra những bản lí lịch cho những nhà điều hành quản trị cao cấp, và chúng tôi có kinh nghiệm dồi dào trong việc phục vụ khách hàng giống như bạn trong ngành dược phẩm. Nói tóm lại, chúng tôi nghĩ rằng công ty chúng tôi thích hợp để đáp ứng các nhu cầu của bạn.

We would be happy to meet with you to discuss the details of your executive job search.

We guarantee privacy and \_\_\_\_\_\_\_ when it comes to the information in your résumé.  
 **145.** (A) profession  
 (B) professional  
 (C) professionalism  
 (D) professionally

**KEY C**

**Giải thích:**

- Trước liên từ “and” là danh từ “privacy”, do đó sau “and” ta cũng điền một danh từ để phù hợp cấu trúc song song. Dịch nghĩa ta chọn C.

- Profession (n): nghề nghiệp

- Professional (n): người chuyên nghiệp, người có chuyên môn.

- Professionalism (n): chuyên môn, tính chuyên nghiệp

**Dịch:** Chúng tôi rất hân hạnh gặp bạn để thảo luận những chi tiết của việc tìm kiếm công việc điều hành của bạn. Chúng tôi đảm bảo tính riêng tư và chuyên nghiệp đối với những thông tin trong lí lịch của bạn.

We also guarantee that you will have a working résumé \_\_\_\_\_ one week of consulting  
 **146.** (A) within  
 (B) amid  
 (C) until  
 (D) between

with a member of our team. Our résumé-writing specialists will help you develop a résumé that truly commands attention.  
Please let me know if I can be of further assistance.  
Sincerely,  
Christopher Wells  
Senior Résumé Consultant

**KEY A**

**Giải thích:** Điền một giới từ có nghĩa phù hợp.

- Within (prep): trong vòng, trong phạm vi

- Amid (prep): giữa những, trong số

- Until (prep, conj): cho đến khi

- Between (prep): ở giữa

**Dịch:** Chúng tôi cũng đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được lí lịch làm việc trong vòng 1 tuần sau khi tham khảo với đội ngũ chúng tôi. Những chuyên gia viết lí lịch của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển một lí lịch thật sự gây chú ý.

***Questions 147-149 refer to the following e-mail.***

Dear Dr. Ivanec,  
We are very pleased that you have agreed to share your research on data migration at the  
next International Data Management Symposium to be held in Madrid, Spain, on March 3 and 4.  
You are scheduled \_\_\_\_\_\_\_\_ on March 4 at 10:00 a.m. The room will be announced at a  
later time.  
 **147.** (A) having presented  
 (B) in presenting  
 (C) to present

(D) be presenting

**KEY C**

**Giải thích:** Be scheduled to do sth = được sắp xếp, được lên lịch để làm gì đó.

**Dịch:** Chúng tôi rất vui vì bạn đã đồng ý chia sẻ nghiên cứu của bạn về di chuyển dữ liệu tại Hội nghị Quản lí Dữ liệu Quốc tế sắp tới sẽ được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha, và ngày 3 và 4 tháng 3.

Bạn được sắp xếp thuyết trình vào ngày 4 tháng 3 lúc 10 giờ sáng. Phòng sẽ được thông báo sau.

Please respond to this e-mail and let me know what equipment you will need for your  
presentation. I can reserve an electronic whiteboard, a digital projector, screens, and  
microphones, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ other things. **148.** (A) following  
 (B) but  
 (C) except  
 (D) among

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Following (a, prep): sau, tiếp theo, sau đây

- But (conj): nhưng, tuy nhiên

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

- Among (prep): giữa những, trong số

**Dịch:** Vui lòng trả lời e-mail này và cho chúng tôi biết những thiết bị nào mà bạn cần cho buổi thuyết trình của bạn. Tôi có thể đặt trước một bảng trắng điện tử, một máy chiếu kĩ thuật số, màn hình, và micrô, trong số những thứ khác.

I’d appreciate it if you could provide me with the requested \_\_\_\_\_\_ by February 10 at the  
latest.  
 **149.** (A) payment  
 (B) information  
 (C) products  
 (D) warning

We are looking forward to an informative and enlightening symposium.  
Sincerely,  
Lian Meng  
Symposium Organizer

**KEY B**

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

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

- Information (n): thông tin

- Product (n): sản phẩm

- Warning (n): sự cảnh báo, lời cảnh báo

**Dịch:** Tôi rất cảm kích nếu bạn cung cấp cho tôi những thông tin được yêu cầu tối thiểu là trước ngày 10 tháng 2.

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

**Advertisers Tum to Neuroscience**

Advertising companies have long relied on focus groups to sell products. However, a team at Banes Associates is taking an \_\_\_\_\_\_\_ route. It is attempting to see whether  
 **150.** (A) alternates  
 (B) alternating

(C) alternated  
 (D) alternate

neuromarketing, which examines the brain’s response to products and brands, can help make products in stores more appealing to consumers.

**KEY D**

**Giải thích:**

- Trước danh từ “route” thì ta điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

- Alternate là tính từ gốc cũng như hợp nghĩa nên ta ưu tiên chọn nó.

**Dịch:** Những công ty quảng cáo từ lâu đã dựa vào những nhóm tập trung để bán sản phẩm. Tuy nhiên, một đội tại Banes Associates đang thực hiện một phương án khác. Họ đang nỗ lực xem thử liệu việc tiếp thị thần kinh, mà sẽ kiểm tra phản ứng của bộ não đối với sản phẩm và thương hiệu, có thể giúp sản phẩm trong các cửa hàng trở nên thu hút hơn đối với khách hàng hay không.

To find out, the research team recruited 50 men and 50 women between the ages of 25 and 35 who regularly buy breakfast cereal. These men and women were connected to an  
electrograph machine that measures brain waves, and they were shown three different  
cereal boxes for exactly 30 seconds \_\_\_\_\_\_\_ as the research team looked on.  
 **151.** (A) each  
 (B) apart  
 (C) fewer  
 (D) its

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

- Each (pronoun, determiner): mỗi, từng

- Apart (adv): riêng ra, riêng biệt, tách biệt

- Fewer: ít hơn

- Its (determiner): của nó

- Find out (v): tìm hiểu

- Cereal (n): ngũ cốc

- Electrograph machine (n): máy hiển thị đồ thị điện tử.

- Brain wave (n): sóng não

**Dịch:** Để tìm hiểu, đội nghiên cứu đã mời 50 nam giới và 50 phụ nữ có độ tuổi từ 25 đến 35 mà thường xuyên mua ngũ cốc cho bữa sáng. Những người này được kết nối với một máy đồ thị điện tử để đo sóng não, và họ được xem 3 hộp ngũ cốc mỗi 30 giây 1 lần dưới sự quan sát của đội nghiên cứu.

The researchers then \_\_\_\_\_\_\_ the test subjects’ reactions. Factors like memory retention   
 **152.** (A) proposed  
 (B) analyzed

(C) predicted  
 (D) solved

and emotional engagement were considered, and the results were scored on a scale of 1 to 10. The subjects showed a clear preference for the cereal box with the simplest, most geometric image.  
Boxes with complex images and logos received much lower scores.

**KEY B**

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

- Propose (v): đề xuất, đề nghị

- Analyze (v): phân tích

- Predict (v): dự đoán

- Solve (v): giải quyết

- Reaction (n): sự phản ứng lại

- Factor (n): yếu tố, nhân tố

- Memory retention (n): sự lưu giữ kí ức (bao gồm trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài dạn)

- Emotional engagement (n): sự chi phối tình cảm (nghĩa gốc là “sự tham gia tình cảm” – tức là có sự chi phối tình cảm)

**Dịch:** Sau đó những nhà nghiên cứu đã phân tích những phản ứng của những người được kiểm tra. Những yếu tố như sự lưu giữ kí ức và chi phối tình cảm đã được xem xét đến, và các kết quả được chấm theo thang điểm từ 1 đến 10. Những người tham gia đã cho thấy một sự ưa thích rõ ràng đối với hộp ngũ cốc với hình ảnh đơn giản nhất, và có những hình học.

Những hộp có hình ảnh và biểu tượng phức tạp nhận được ít điểm hơn.