**ETS 1000 – TEST 10**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** We have invited Dr. Zhu to be the guest \_\_\_\_\_\_\_ for the seminar on workplace  
safety.  
(A) speak  
(B) speaks  
(C) speaker  
(D) speakers

**KEY C  
Giải thích:** Câu đã có động từ “invited” 🡪loại A và B.  
Còn lại là danh từ 🡪 nghĩ ngay đến danh từ ghép.  
- guest speaker: diễn giả khách mời (người được mời đến phát biểu tại một sự kiện).The guest speaker này thay thế cho “Dr. Zhu” nên dùng danh từ số ít.  
**Dịch:** Chúng tôi đã mời Tiến sĩ Zhu làm diễn giả khách mời cho buổi hội thảo về  
môi trường làm việc.

**102.** Ms. Ambani does not speak French, \_\_\_\_\_\_\_ she is fluent in Gujarati and  
Mandarin.  
(A) or  
(B) but  
(C) not  
(D) what

**KEY B**  
**Giải thích:**- Câu có 2 mệnh đề đủ thành phần, 2 mệnh đề nối nhau bởi liên từ (conjunction).  
- Or: liên từ nối mệnh đề chỉ sự lựa chọn khác; hoặc  
- But: liên từ nối mệnh đề có nghĩa trái nhau; nhưng  
- Not: ko phải liên từ, câu đề cũng ko phải câu đảo ngữ, nếu dùng phủ định 'not' phải  
đứng sau động từ chính hoặc trợ động từ.  
- What: ko phải liên từ, vị trí cần điền ko cho phép sử dụng các chức năng khác của  
“what” như đại từ (pronoun), từ hạn định (determiner), từ nghi vấn...  
**Dịch:** Cô Ambani không nói được tiếng Pháp, nhưng lại thông thạo tiếng Gujarat  
(1 vùng của Ấn Độ) và tiếng phổ thông Trung Quốc

**103.** Cancellations must be made in accordance with the policy that is \_\_\_\_\_\_\_ on the  
Skovronski Hotel’s Web site.  
(A) outline  
(B) outlining  
(C) outlines  
(D) outlined

**KEY D  
Giải thích:**Phần điền đứng ngay sau động từ tobe 'is', cần nghĩ ngay đến 3 cấu trúc có tobe:

• to be + adj (miêu tả dùng tính từ),  
• to be + Ving (cho thì tiếp diễn chủ động)  
• to be + p3 (bị động).  
- Sau chỗ trống không có cụm danh từ và dịch nghĩa thì ta điền V3/V-ed để tạo thành mệnh đề bị động.  
- in accordance with: tuân theo, phù hợp với**Dịch:** Việc hủy (đặt chỗ) phải được thực hiện phù hợp với các chính sách được  
nêu trên trang web của khách sạn Skovronski.

**104.** Please read the instructions \_\_\_\_\_\_\_ start to finish before attempting to replace the air filter yourself.  
(A) of  
(B) from  
(C) by  
(D) during

**KEY B**

**Giải thích:** From…to…: từ lúc này đến lúc kia, từ nơi này đến nơi kia

**Dịch:** Vui lòng đọc hướng dẫn từ đầu đến cuối trước khi tự mình thay bộ phận lọc khí.

**105.** If an item in your order is not available, it may be shipped \_\_\_\_\_\_\_ at a later date.  
(A) separately  
(B) separate  
(C) separating  
(D) separates

**KEY A**

**Giải thích:** Câu đã đủ thành phần S V O và đủ nghĩa, động từ chính được chia bị động 🡪 Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

**Dịch:** Nếu một mục trong đơn hàng của bạn không có sẵn (bị thiếu), nó có thể được vận chuyển riêng biệt vào một ngày sau đó.

**106.** Since the telephones in the conference room are not working, a technician has been called in to fix \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) they  
(B) their  
(C) them  
(D) themselves

**KEY C**

**Giải thích:** Điền đại từ làm tân ngữ. Dịch nghĩa ta thấy đại từ này thay thế cho “the telephones” 🡪 Tân ngữ khác với chủ ngữ “a technician” 🡪 Ta điền đại từ nhân xưng làm tân ngữ. Nếu chủ ngữ và tân ngữ là 1 đối tượng thì ta mới điền đại từ phản thân như câu D.

**Dịch:** Bởi vì điện thoại trong phòng họp đều hỏng (không hoạt động), 1 kỹ thuật viên đã được gọi đến để sửa chúng.

**107.** The blueprint for the Sbraga Hotel includes 200 guest rooms, a restaurant, and an  
\_\_\_\_\_\_\_ parking area.  
(A) enclosed  
(B) opposite  
(C) absent  
(D) innocent

**KEY A**

**Giải thích:**- Enclosed (adj): đính kèm, kín  
- Opposite (adj) đối nhau, ngược nhau  
- Absent (adj): vắng mặt, lơ đãng  
- Innocent (adj): ngây thơ, vô tội  
- Blueprint: kế hoạch, bản thiết kế.  
🡪 Enclosed parking: khu đậu xe kín, có mái che và tường bao quanh, bãi đỗ xe ngầm là  
điển hình của loại này.  
**Dịch:** Bản vẽ thiết kế cho khách sạn Sbraga bao gồm 200 phòng cho khách, một nhà hàng và một khu vực đậu xe ngầm.

**108.** The \_\_\_\_\_\_\_ of the new ambassador to Portugal was confirmed by the committee  
on Monday.  
(A) appoint  
(B) appoints  
(C) appointed  
(D) appointment

**KEY D**

**Giải thích:** Mạo từ “the” ngay đầu câu, theo sau là phần trống và “of” => phần trống phải là danh từ để đủ cấu tạo mạo từ + danh từ làm chủ ngữ của câu.  
- ambassador (n): đại sứ  
- committee (n): ủy ban  
- appointment (n): giấy triệu tập, sự bổ nhiệm.**Dịch:** Việc bổ nhiệm đại sứ mới đến Bồ Đào Nha đã được xác nhận bởi ủy ban vào thứ Hai.

**109.** According to the most recent report, sales of snacks have increased by \_\_\_\_\_\_\_  
five percent.  
(A) firmly  
(B) nearly  
(C) strongly  
(D) completely

**KEY B**

**Giải thích:**- Firmly (adv): vững chắc, kiên quyết  
- Nearly (adv): gần, sắp, xấp xỉ  
- Strongly (adv): mạnh mẽ  
- Completely (adv): hoàn toàn

**Dịch:** Theo các báo cáo gần đây nhất, doanh số bán các món ăn nhẹ đã tăng gần năm phần trăm.

**110.** \_\_\_\_\_\_\_ the banking industry and the real estate market saw a rise in profits over the past quarter.  
(A) All  
(B) As  
(C) Either  
(D) Both

**KEY D**

**Giải thích:** Both…and…: cả cái này và cái kia

**Dịch:** Cả ngành công nghiệp ngân hàng và thị trường bất động sản đã (chứng kiến  
sự) tăng lợi nhuận trong quý vừa qua.

**111.** To receive discounts at Hillson’s Department Store, \_\_\_\_\_\_\_ your Hillson’s Awards card to the cashier.  
(A) present  
(B) presenting  
(C) presented  
(D) presents

**KEY A  
Giải thích:** Câu mệnh lệnh trực tiếp dùng động từ nguyên thể, “to receive” phía trước  
là dạng to-V diễn tả mục đích. Có thể đảo vị trí 2 vế câu mà nghĩa câu không đổi.  
**Dịch:** Để được giảm giá tại cửa hàng của Hillson, xuất trình thẻ thưởng Hillson của bạn cho thu ngân.

**112.** The Pontilet 5000 quickly calculates the shortest \_\_\_\_\_\_\_ to your destination and provides step-by-step directions.  
(A) total  
(B) place  
(C) route  
(D) point

**KEY C  
Giải thích:**- Total (adj, n): tổng cộng, toàn bộ  
- Place (n): nơi chốn, địa điểm, vị trí  
- Route (n): tuyến đường  
- Point (n): mũi nhọn, điểm, vấn đề,...  
**Dịch:** Pontilet 5000 nhanh chóng tính toán tuyến đường ngắn nhất đến đích của bạn và cung cấp hướng dẫn từng bước

**113.** With its lightweight and comfortable handle, the latest Apurage vacuum cleaner is \_\_\_\_\_\_\_ to carry.  
(A) ease  
(B) easy  
(C) easily  
(D) eases

**KEY B**

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

**Dịch:** Với tay cầm nhẹ và thoải mái, máy hút bụi Apurage mới nhất rất dễ mang theo.

**114.** Ovist computers are sold with the newest version of Deron software \_\_\_\_\_\_\_ installed.  
(A) straight  
(B) yet  
(C) already  
(D) even

**KEY C  
Giải thích:**- Straight (adj): thẳng, thẳng thắn, chân thật  
- Yet (adv): tuy thế, lúc này.  
- Already (adv): đã rồi  
- Even (adv): lại còn, thậm chí  
**Dịch:** Máy tính Ovist được bán với các phiên bản mới nhất của phần mềm Deron đã được cài đặt sẵn.

**115.** Research shows that more small businesses are \_\_\_\_\_\_\_ to lease their office equipment.  
(A) directing  
(B) supporting  
(C) requiring  
(D) choosing

**KEY D  
Giải thích:** to be + Ving hiện tại tiếp diễn, 4 đáp án đều là động từ thêm -ing, cần chọn  
theo nghĩa.  
- Directing: hướng đến, chỉ đạo  
- Supporting: ủng hộ  
- Requiring: đòi hỏi, yêu cầu  
- Choosing: chọn lựa  
- Lease (v,n ): cho thuê, thuê; hợp đồng cho thuê  
- Lease sth: thuê cái j để bản thân dùng  
- Lease sth to sb: cho ai thuê cái j**Dịch:** Nghiên cứu cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp nhỏ lựa chọn cho thuê thiết bị văn phòng.

**116.** Elena Gallegos is a Barcelona-based architect known for \_\_\_\_\_\_\_ incorporating practical and aesthetic elements in her designs.  
(A) taste  
(B) tasteful  
(C) tastefully  
(D) tasting

**KEY C**

**Giải thích:**

- Ta đã biết sau giới từ “for” là N / V-ing.

- Sau chỗ trống là một V-ing (không phải V-ing dùng như tính từ) vì sau V-ing này còn có cụm danh từ “practical and aesthetic elements”.

- Vậy trước một V-ing (trong câu này là danh động từ) thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho nó.

**Dịch:** Elena Gallegos là một kiến trúc sư ở Barcelona nổi tiếng với việc kết hợp các yếu tố thực tế và thẩm mỹ 1 cách tinh tế trong thiết kế của cô.

**117.** Fong & Haas, Inc. has automated its toothpaste mixing processes, \_\_\_\_\_\_\_ used to take up more than half of the production time.  
(A) and  
(B) which  
(C) though  
(D) when

**KEY B**

**Giải thích:** Điền đại từ quan hệ thay thế cho cụm danh từ trước dấu phẩy. Điền các liên từ còn lại thì không hợp nghĩa.

**Dịch:** Tập đoàn Fong & Haas đã tự động hóa quy trình trộn kem đánh răng, (cái) quy trình (mà) trước đây chiếm đến hơn nửa thời gian sản xuất.  
  
**118.** Today Tenopy Tech announced its plans \_\_\_\_\_\_\_ with Shaffly Energy Systems to manufacture solar panels in Quito and Caracas.  
(A) to partner  
(B) be partnering  
(C) is partnered  
(D) will partner

**KEY A**

**Giải thích:**

- Câu đã có động từ chính “announced” 🡪 Loại C (dạng bị động của thì hiện tại đơn với chủ ngữ số ít), và loại D (thì tương lai đơn).

- Ta cũng loại B vì “Be + V-ing” theo sau “will” tạo thành thì tương lai tiếp diễn. Trong câu này thì trước chỗ trống không có “will” mà câu cũng đã có động từ chính.

**Dịch:** Hôm nay Tenopy Tech công bố kế hoạch hợp tác với Hệ thống năng lượng Shaffly để sản xuất pin mặt trời ở Quito và Caracas.

**119.** Once Ms. Cohen had examined the detailed business plan, she was more \_\_\_\_\_\_\_ to the idea of investing in the new company.  
(A) convinced  
(B) receptive  
(C) generous  
(D) plausible

**KEY B**  
**Giải thích:**  
- Convinced: thuyết phục, tin chắc  
- Receptive: (+ to) sẵn sàng cân nhắc hoặc chấp nhận gợi ý, ý kiến mới; dễ tiếp thu, dễ lĩnh hội

- Generous: tốt bụng, hào phóng  
- Plausible: có vẻ hợp lý  
**Dịch:** Khi Cohen kiểm tra kỹ kế hoạch kinh doanh chi tiết, cô khá đồng tình với ý tưởng đầu tư vào các công ty mới

**120.** \_\_\_\_\_\_\_ of the passengers on flight 246 missed connecting flights in Dublin as a result of the w eather delay.  
(A) Everybody  
(B) Someone  
(C) Whom  
(D) Several

**KEY D  
Giải thích:**- Everybody (pronoun): tất cả mọi người (như everyone), đứng 1 mình.  
- Someone (pronoun): một người nào đó, đứng 1 mình  
- Whom (pronoun): đại từ quan hệ làm tân ngữ  
- Several (pronoun, determiner): một vài, ko đứng 1 mình mà đi với danh từ số nhiều

🡪 Chỉ có Several là đi với of = một vài trong số, một số  
**Dịch nghĩa:** Một số hành khách trên chuyến bay 246 lỡ chuyến bay nối tiếp ở Dublin  
bởi hoãn bay do thời tiết.

**121.** In my opinion, the company’s stock price is \_\_\_\_\_\_\_ low compared to its annual earnings.  
(A) audibly  
(B) relatively  
(C) plentifully  
(D) anonymously

**KEY B  
Giải thích:**  
- Audibly (adv): rõ ràng, rành rành  
- Relatively (adv): tương đối  
- Plentifully (adv): sung túc, dồi dào  
- Anonymously (adv): nặc danh  
**Dịch nghĩa:** Theo tôi, giá cổ phiếu công ty là tương đối thấp so với thu nhập hàng năm.

**122.** Mr. Kwon was selected from among other \_\_\_\_\_\_\_ candidates because of his  
extensive background in international trade law.  
(A) promises  
(B) to promise  
(C) promising  
(D) promisingly

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau từ hạn định “other”, và trước danh từ “candidates” 🡪 Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Kwon đã được lựa chọn trong số các ứng cử viên hứa hẹn khác vì kiến thức nền rất tốt về luật thương mại quốc tế.  
  
**123.** To \_\_\_\_\_\_\_ permission to use copyrighted material from Asturion Publishers, contact the Global Rights Department at rights@asturiongroup.com.  
(A) join  
(B) learn  
(C) protect  
(D) obtain

**KEY D  
Giải thích:**  
- Join (v): tham gia  
- Learn (v): học  
- Protect (v): bảo vệ  
- Obtain (v): đạt được, có được, lấy  
**Dịch:** Để nhận sự cho phép sử dụng tài liệu có bản quyền từ nhà xuất bản  
Asturion, liên hệ với Sở (cấp) quyền toàn cầu tại rights@asturiongroup.com.

**124.** Analysts predict that Mendoza Enterprises will \_\_\_\_\_\_\_ become the country’s largest steel producer.  
(A) soon  
(B) sooner  
(C) soonest  
(D) as soon as

**KEY A**

**Giải thích:** Giữa “will” bà động từ thì ta điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Không có dấu hiệu so sánh hơn nên ta không điền trạng từ so sánh hơn.

**Dịch:** Các nhà phân tích dự đoán rằng Hãng Mendoza sẽ sớm trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất quốc gia.

**125.** \_\_\_\_\_\_\_ Le Deux cookware, Weir cookware is dishwasher safe and can be used in  
microwave and convection ovens.  
(A) Unlike  
(B) Without  
(C) Still  
(D) For

**KEY A**

**Giải thích:**

- Unlike (prep): Không giống như  
- Without (prep): mà không có, mà không làm  
- Still (adv): vẫn, tiếp tục  
- For (prep): về, đối với, dành cho

**Dịch:** Không giống như Le Deux, dụng cụ nấu nướng của Weir là an toàn khi  
cho vào máy rửa bát, đồng thời có thể được sử dụng trong lò vi sóng và lò nướng đối

**126.** The city has experienced an unusually large amount of rainfall this year, \_\_\_\_\_\_\_ it  
difficult for road projects to be completed on time.  
(A) made  
(B) make  
(C) makes  
(D) making

**KEY D**  
**Giải thích:** rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động.  
*The city has experienced an unusually large amount of rainfall this year, which makes it  
difficult for road projects to be completed on time.***Dịch:** Thành phố trải qua đợt mưa nhiều bất thường vào năm nay, (cái mà) khiến cho các dự án giao thông khó mà hoàn thành đúng hạn được.

**127.** \_\_\_\_\_\_\_ for grants will be given to organizations that have not previously been awarded funding by the Steinhaus Foundation.  
(A) Priority  
(B) Relevance  
(C) Duty  
(D) Rank

**KEY A  
Giải thích:**  
- Priority (n): ưu tiên  
- Relevance (n): sự thích đáng, xác định  
- Duty (n): sự tôn kính; bổn phận; thuế hải quan  
- Rank (n): hàng, đội ngũ, loại, tầng lớp, cấp bậc  
**Dịch nghĩa:** Ưu tiên cho các khoản tài trợ sẽ được trao cho các tổ chức trước đây chưa  
từng nhận được tài trợ bởi Tổ chức Steinhaus.  
  
**128.** When constructing your Eckhart model sailboat, it is important to attach the pieces  
in quick \_\_\_\_\_\_\_, before the glue has time to dry.  
(A) succeed  
(B) succeeds  
(C) succession  
(D) successive

**KEY C**

**Giải thích:** Sau giới từ “in” cần điền 1 danh từ.

**Dịch:** Khi xây dựng mô hình thuyền buồm Eckhart, điều quan trọng là để gắn các miếng nhanh chóng liên tục, trước khi keo có thời gian khô.

**129.** Almost 60 percent of teachers surveyed reported receiving \_\_\_\_\_\_\_ preparation for their jobs through Stuget University’s online courses.  
(A) adequate  
(B) numerous  
(C) thankful  
(D) adjacent

**KEY A  
Giải thích:**- Adequate (adj): đủ, đầy đủ  
- Numerous (adj): đông đảo, nhiều  
- Thankful (adj): biết ơn  
- Adjacent (adj): liền kề, gần sát  
**Dịch:** Gần 60% giáo viên được khảo sát báo cáo rằng họ nhận được sự chuẩn bị  
đầy đủ cho công việc của mình thông qua các khóa học trực tuyến của Đại học Stuget.

**130.** Following much deliberation by the designers, the bright orange dress was abandoned \_\_\_\_\_\_\_ one in a more subdued color.  
(A) favorable  
(B) out of favor  
(C) favorite  
(D) in favor of

**KEY D**

**Giải thích:**

- Favourable: có thiện chí  
- Out of favor: không được ưa chuộng  
- Favorite: được mến chuộng, ưa thích  
- In favor of: 2 nghĩa  
•to be replaced by: được thay thế bởi  
•in support or to the advantage of: trong sự đồng tình ủng hộ hay vì quyền lợi của.  
D được dùng với nghĩa thứ nhất trong câu đề bài.  
**Dịch:** Sau nhiều thảo luận vởi các nhà thiết kế, váy màu cam sáng đã bị bỏ đi và thế chỗ bởi 1 màu sắc nhẹ nhàng hơn.

**131.** \_\_\_\_\_\_\_ all the applications for the managerial position are received, the search  
committee will determine a list of people to be interviewed.  
(A) About  
(B) Except  
(C) After  
(D) With

**KEY C  
Giải thích:** Một vế hiện tại đơn, 1 vế tương lai đơn, liên từ dùng nối 2 mệnh đề. B cũng  
là liên từ nhưg để đi cùng mệnh đề cần “that”.

**Dịch:** Sau khi các đơn ứng cử vị trí quản lý được nhận, ủy ban sẽ quyết định một  
danh sác những người được phỏng vấn.

**132.** When it comes to financing your vehicle, leasing has no \_\_\_\_\_\_\_ advantage over  
purchasing.  
(A) really  
(B) real  
(C) realistically  
(D) realism

**KEY B**

**Giải thích:** Giữa từ hạn định “no” và danh từ “advantage” thì ta điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Khi tính đến việc tiêu tiền cho phương tiện đi lại, thì việc thuê xe không có ưu điểm thực tế hơn mua xe.  
  
**133.** For over thirty years, our firm has been conducting audits to determine companies’  
\_\_\_\_\_\_\_ with local and national tax laws.  
(A) diagnosis  
(B) compliance  
(C) settlement  
(D) criticism

**KEY B  
Giải thích:**- Diagnosis (n): chẩn đoán, phân tích  
- Compliance (n): sự ưng thuận, bằng lòng ~ with: tuân thủ  
- Settlement (n): sự dàn xếp, hòa giải  
- Criticism (n): sự phê bình, phê phán  
**Dịch:** Trong hơn 30 năm, công ty chúng tôi đã tiến hành kiểm toán để xem xét mức tuân thủ của công ty đối với luật thuế địa phương và quốc gia.

**134.** The mayor’s office is expected to \_\_\_\_\_\_\_ a press release tomorrow morning regarding the city’s new building ordinance.  
(A) debate  
(B) notify  
(C) issue  
(D) waive

**KEY C**

**Giải thích:**

- Debate (v, n): tranh luận  
- Notify (v): thông báo  
- Issue (v, n): phát ra, đưa ra, ban hành  
- Waive (v): từ bỏ, khước từ  
**Dịch:** Văn phòng thị trưởng dự kiến sẽ phát hành một thông cáo báo chí vào sáng  
ngày mai về pháp lệnh xây dựng mới của thành phố.

**135.** While performing my preliminary research, I learned that very \_\_\_\_\_\_\_ has been written about the poetry of Miho Aoki in the past decade.  
(A) some  
(B) few  
(C) other  
(D) little

**KEY D**

**Giải thích:**

- Some: Dùng trong câu khẳng định; trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ

không đếm được; dùng trong câu hỏi.

- Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để

- Other (pronoun, determiner):

- Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để

🡪 Động từ được chia là “has been” 🡪 Cần một đại từ số ít 🡪 Chỉ có D là có chức năng đại từ số ít. Little ở đây có thể hiểu là “Little research” đã được nói đến trước đó.

**Dịch:** Trong khi thực hiện nghiên cứu sơ bộ của tôi, tôi đã hiểu rằng rất ít nghiên cứu được viết về thơ của Miho Aoki trong thập kỉ trước.

**136.** \_\_\_\_\_\_\_ the range of articles in our publication has undoubtedly helped attract  
new readers.  
(A) Diversity  
(B) Diversifying  
(C) Diversify  
(D) Diversification

**KEY B**

**Giải thích:** Sau chỗ trống có cụm danh từ làm tân ngữ nên ta điền một V-ing đứng đầu câu làm chủ ngữ.

**Dịch:** Việc đa dạng hóa phạm vi bài viết trong ấn phẩm của chúng tôi chắc chắn đã giúp thu hút độc giả mới.

**137.** Customers who purchase a new appliance from Mahmud’s Home Store have \_\_\_\_\_\_\_ one month to exchange it.  
(A) as of  
(B) within  
(C) up to  
(D) above

**KEY C**  
**Giải thích:**- As of: used to indicate the time or date from which something starts: dùng chỉ thời  
gian hoặc ngày tháng việc gì xảy ra.  
- Within: occurring inside (a particular period of time): xảy ra nội trong khoảng thời  
gian.  
- Up to: indicating a maximum amount: đến - đề cập tới lượng lớn nhất  
- Above: trên, chỉ vị trí sự vật, không chỉ thời gian

**Dịch:** Khách hàng mua thiết bị mới từ cửa hàng Mahgmud chính có đến 1 tháng  
để đổi lại hàng.

**138.** Mr. Dembo, the company’s new CEO, acknowledged that there was a possibility,  
\_\_\_\_\_\_\_ remote, that the merger would not go through as planned.  
(A) slowly  
(B) down  
(C) much  
(D) however

**KEY D  
Giải thích:** remote là tính từ, trước đó cần trạng từ. Phía trước “possibility” - sau lại  
“remote” >> 2 từ sắc thái ngược nhau, cần trạng từ nối ngược nghĩa để câu đúng.  
- Slowly (adv): chậm chạp  
- Down (adv): đi xuống, (hướng) xuống  
- Much (adv): nhiều, hầu như  
- However (adv): tuy nhiên, dù vậy  
**Dịch:** Ông Dembo, CEO mới của công ty, ý thức được rằng có khả năng, dù là nhỏ, là vụ sáp nhập sẽ không diễn ra như kế hoạch

**139.** At its \_\_\_\_\_\_\_, Checker Enterprises represented over 30 percent of the auto glass manufacturing market.  
(A) peak  
(B) scale  
(C) depth  
(D) record

**KEY A  
Giải thích:**- Peak (v, n): đỉnh, chót  
- Scale (n): cái cân, quy mô  
- Depth (n): chiều sâu  
- Record (n): biên bản, hồ sơ, kỷ lục  
**Dịch:** Thời đỉnh cao, Hãng Checker đại diện cho hơn 30% thị trường sản xuất kính ô tô.  
  
**140.** \_\_\_\_\_\_\_ Ms. Wattanasin, everyone on the team needed additional time to complete the Web design tutorial.  
(A) Even  
(B) Rather than  
(C) Apart from  
(D) If not for

**KEY C**

**Giải thích:** apart from + N: ngoại trừ  
Các đáp án khác không có cấu trúc hoặc nghĩa phù hợp.  
**Dịch:** Ngoại trừ cô Wattanasin, mọi người trong đội cần thêm thời gian để hoàn thành phần hướng dẫn thiết kế web.

**Part 6 – Text Completion**

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

The Meganic Office business catalog offers a wide selection of office products to meet the needs of any business. Browse more than 10,000 products from paper clips to filing cabinets. In short, we \_\_\_\_\_\_\_ everything.  
 **141.** (A) carrying  
 (B) carry  
 (C) carried  
 (D) used to carry

**KEY B  
Giải thích:** Câu đang chia hiện tại đơn “offers” do đó không dùng quá khứ \_D hay C, đáp án A chưa đủ dạng đúng động từ chia hiện tại tiếp diễn.

**Dịch:** Catalô của Meganic Office cung cấp lựa chọn đa dạng các sản phẩm văn phòng để đáp ứng các nhu cầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Duyệt (Xem) hơn 100,000 sản phẩm từ các kẹp giấy đến tủ hồ sơ. Tóm lại, chúng tôi có tất cả mọi thứ.

By making Meganic Office your “single-source supplier,” you can save time and money  
because you will never again have to divide your orders \_\_\_\_\_\_\_ different suppliers.   
 **142.** (A) among  
 (B) along  
 (C) beyond  
 (D) including

**KEY A  
Giải thích:**- Among (prep): trong số,   
- Along (prep): kèm với, theo suốt  
- Beyond (prep): vượt xa hơn  
- Including (prep): bao gồm

**Dịch:** Bằng cách để Meganic Office giữ vai trò là “nguồn cung duy nhất”; bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì không bao giờ phải phân chia các đơn đặt hàng giữa các nhà cung cấp khác nhau.

Also, if the product you are looking for is not currently in \_\_\_\_\_\_\_, we can order it for you within 24 hours.  
 **143.** (A) cash  
 (B) progress  
 (C) style  
 (D) stock

**KEY D**

**Giải thích:**  
- in cash: bằng tiền mặt;  
- in progress: trong tiến trình  
- in style: phong cách  
- in stock: có trong kho; có để bán  
**Dịch nghĩa:** Ngoài ra, nếu sản phẩm bạn tìm đang có hàng, chúng tôi sẽ đặt hàng nó cho bạn trong vòng 24 giờ.

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

Your new Wodny metal door is backed by a lifetime warranty for residential use. Wodny  
Corporation guarantees that your Wodny door will be \_\_\_\_\_\_\_ of defects for as long as it is used in the original purchaser’s home.  
 **144.** (A) freedom  
 (B) freely  
 (C) frees  
 (D) free

**KEY D  
Giải thích:** be + adj, chỉ có D là tính từ  
**Dịch:** Cánh cửa kim loại Wodny mới được đi kèm (chống lưng) bởi 1 bảo hành trọn đời cho nhà cửa dân dụng. Công ty Wodny đảm bảo rằng khóa cửa Wodny của bạn sẽ không có lỗi nào miễn là nó được sử dụng tại nhà của người mua ban đầu

If replacement becomes necessary, Wodny Corporation will provide an identical \_\_\_\_\_\_\_ at no cost to you.  
 **145.** (A) mechanic  
 (B) service  
 (C) model  
 (D) proposal

**KEY C  
Giải thích:**- Mechanic (n): thợ máy  
- Service (n): dịch vụ  
- Model (n): mẫu  
- Proposal (n): yêu cầu, đề nghị  
**Dịch:** Nếu cần thay thế, công ty Wodny sẽ cung cấp miễn phí một mẫu khóa y hệt cho bạn.

If the door is installed in a commercial establishment, the warranty is \_\_\_\_\_\_\_ to a period of six years from the date of purchase.  
 **146.** (A) limited  
 (B) advanced  
 (C) conformed  
 (D) complied

**KEY A  
Giải thích:**- Limited: hạn định  
- Advanced: nâng cao, cấp tiến  
- Conformed: tuân theo ~to

- Complied: tuân thủ ~with  
**Dịch:** Nếu cửa được lắp cho cơ sở thương mại (quán bar, nhà hàng, gym, ngân hàng...các khu vực kinh doanh; ko phải bệnh viện, khách sạn, nhà riêng...) bảo hành được giới hạn trong thời gian 6 năm kể từ ngày mua sản phẩm.

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

Blackmore Park \_\_\_\_\_\_\_ for concerts, shows, and other gatherings. Applications for   
 **147.** (A) can be reserved  
 (B) used to be reserved  
 (C) will reserve  
 (D) has to reserve  
permits to hold events on the Blackmore premises should be submitted to the management office.

**KEY A  
Giải thích:** Đọc phần đằng sau, các câu chia thì hiện tại => Blackmore Park còn hoạt động; loại B. Dịch nghĩa cần là bị động loại CD.  
**Dịch:** Công viên Blackmore có thể được đặt chỗ cho hòa nhạc, show diễn, và các  
hoạt động tập thể khác. Đơn đặt chỗ tổ chức sự kiện ở Blackmore phải được nộp cho ban quản lý.

We encourage event organizers to turn in their applications early \_\_\_\_\_\_\_ park-use   
 **148.** (A) so  
 (B) since  
 (C) whether  
 (D) to  
permits are issued on a first-come, first-served basis. Decisions about events are made weekly, and we often have more applications than available permits.

**KEY B  
Giải thích:** Phần sau chỗ điền giải thích lý do; cần liên từ nối.  
- so (conj): vì thế, vì vậy  
- since (adv, prep, conj): kể từ khi, vì, do, bởi  
- whether: nối mệnh chỉ sự lựa chọn; cân nhắc  
- to: để, nối động từ inf chỉ mục đích; nối danh từ chỉ phương hướng (go to school). Đề  
bài không rơi vào trường hợp to + N này.

**Dịch:** Chúng tôi khuyến khích ban tổ chức nộp đơn đặt chỗ sớm bởi vì giấy phép sử dụng công viên được cấp theo trình tự đến trước - cấp trước. Quyết định về sự kiện được đưa ra hàng tuần, và chúng tôi thường nhận được nhiều đơn đặt chỗ hơn khả năng cung cấp.

Remember to include your contact information on the application; applicants may be asked to provide additional information before a final decision is made. Organizers should avoid making any arrangements until they have received \_\_\_\_\_\_\_ from Blackmore Park Management.  
 **149.** (A) approve  
 (B) to approve  
 (C) approval  
 (D) approves

**KEY C  
Giải thích:** có động từ, cần danh từ làm tân ngữ, chỉ có C là dạng danh từ.  
**Dịch**: Nhớ đính kèm thông tin liên lạc trên đơn đặt chỗ; ứng viên có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra. Nhà tổ chức nên tránh đưa ra bất kỳ sắp xếp nào trước khi nhận được sự chấp thuận từ Ban quản lý công  
viên Blackmore.

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

From: orders@finestribooks.com  
To: mkumar@bypmail.com  
Date: July 10  
Subject: RE: Changing an order

Dear Ms. Kumar,

Thank you for \_\_\_\_\_\_\_ about the procedure for making changes to orders from Finestri Books Online.  
 **150.** (A) hearing  
 (B) explaining  
 (C) inquiring  
 (D) concerning

**KEY C  
Giải thích:**- hearing: nghe  
- explaining: giải thích  
- inquiring: hỏi  
- concerning: quan tâm, lo lắng; liên quan tới  
🡪 be concerned about sb: quan tâm đến ai  
**Dịch nghĩa:** Cảm ơn đã đặt câu hỏi về quá trình thay đổi đơn hàng từ Finestri Books Online.

To answer your question, we cannot change an order placed through our Web site \_\_\_\_\_\_\_ it has shipped.  
**151.** (A) in case  
 (B) once  
 (C) before  
 (D) even though

**KEY B.  
Giải thích:** 2 mệnh đề hiện tại đơn - hiện tại hoàn thành, cần từ nối once chỉ thứ tự thời  
gian.  
**Dịch:** Để trả lời cho câu hỏi của cô, chúng tôi không thể thay đổi đơn đặt hàng qua mạng một khi hàng đã được chuyển đi.

However, if your order is still being processed and has not yet been sent out, you may be able to add or remove an item. To do either of \_\_\_\_\_\_\_ , you must speak to a customer   
 **152.** (A) each  
 (B) this  
 (C) that  
 (D) these

service representative.  
When you call, you will be asked for your order number and your Finestri password.  
Thank you for interest in Finestri Books Online.

Sincerely,

Michael Jenner  
Customer Service Agent  
Finestri Books Online

**KEY D**

**Giải thích:** add, remove << làm được 2 thứ dùng these; các đáp án còn lại cho số ít.  
**Dịch:** Tuy nhiên, đơn hàng của cô vẫn đang được xử lý và chưa gửi đi, cô có thể thêm hoặc bỏ bớt mục hàng. Để làm 1 trong 2 điều này, cô cần nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng