**ETS 2016 – GIẢI PART 7 – TEST 01**

**Câu 153-154 tham khảo bài thông báo sau:**

**Dịch:**

Chúng tôi vui mừng thông báo khai trương thêm 2 cửa hàng Mutara. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong 2 ngày dưới đây từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối để nhận được khuyến mãi, quà tặng đặc biệt và nhiều hơn nữa. Tham gia chơi sổ xố ngay tại cửa hàng của chúng tôi vào ngày khai trương để có cơ hội giành được một bộ đồ phòng khách!

Địa chỉ cửa hàng Ngày khai trương Số điện thoại

100 Grove Avenue, Athens, Georgia Thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 (706) 555-0129

7800 Maple Road, Cincinnati, Ohio Thứ Bảy, ngày 5 tháng 5 (513) 555-0186

Để sắp xếp một cuộc gặp với thành viên của đội ngũ bán hàng của chúng tôi, vui lòng gọi đến trước; cả 2 cửa hàng sẽ mở cửa trưng bày kín vào tuần của ngày 23 tháng 4.

**153.** Cái gì đang được thông báo? (KEY WORDS: being announced)

(A) Các cơ hội việc làm trong lĩnh vực bán hàng

(B) Tăng thêm giờ hoạt động của cửa hàng

(C) Thay đổi địa điểm của một cửa hàng nội thất

(D) Những sự kiện để kỉ niệm các cửa hàng mới

**KEY D**

**Giải thích:**

- Câu thứ 1: “the opening of two additional Murata stores” = việc khai trương thêm 2 cửa hàng Mutara (= new stores).

- Câu thứ 2: “special discounts, giveaways, and more” = khuyến mãi giảm giá, quà tặng đặc biệt và nhiều hơn nữa 🡪 Sự kiện (event).

- Câu thứ 3: “Enter our in-store raffle on opening day” = tham gia chơi xổ số ngay tại cửa hàng vào ngày khai trương. 🡪 Sự kiện (event) dịp khai trương của hàng mới (new stores)

**154.** Tại sao người đọc được yêu cầu gọi cho Mutara Furniture?

(A) Để nhận khuyến mãi giảm giá

(B) Để sắp xếp cuộc hẹn

(C) Để tham gia một cuộc thi

(D) Để đặt hàng một sản phẩm

**KEY B**

**Giải thích:**

- Dòng đầu tiên đoạn cuối: “To arrange a meeting with a member of our sales staff, please call in advance” = Để sắp xếp một cuộc gặp với thành viên của đội ngũ bán hàng của chúng tôi, vui lòng gọi đến trước.

🡪 Arrange a meeting ~ make an appointment = sắp xếp cuộc hẹn gặp

**Câu 155-156 tham khảo bài memo sau:**

**Dịch:**

Từ: Eun Mi Ha, Giám đốc Điều hành

Đến: Tất cả nhân viên

Chủ đề: Cuộc họp ngày 10 tháng 1

Ngày gửi: 13 tháng 1

Như đã thông báo tại cuộc họp công ty vào ngày 10 tháng 1, chúng ta sẽ thay đổi giờ làm việc thông thường đối với hầu hết nhân viên như là một phần của sáng kiến của chúng tôi nhằm giảm chi phí năng lượng. Vì chi phí năng lượng của chúng ta thường cao hơn vào cuối buổi chiều, nên sẽ là một lợi thế cho chúng ta khi làm việc nhiều hơn vào buổi sáng. Vì thế, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 24 tháng 1, khung giờ làm việc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng thay vì 9 giờ sáng, và sẽ kết thúc vào 4 giờ chiều thay vì 5 giờ chiều. Ngày cuối cùng làm việc theo giờ cũ là thứ Sáu, ngày 21 tháng 1, và văn phòng sẽ đóng cửa vào 5 giờ chiều cùng ngày.

Nhân viên trong bộ phân kế toán sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, vì lịch làm việc của họ được quyết định bởi giờ làm việc thông thường của ngân hàng.

**155.** Nhân viên được yêu cầu làm gì?

(A) Điều chỉnh lịch làm việc thông thường của họ

(B) Đổi sang dùng bóng đèn tiết kiệm năng lượng

(C) Nghỉ ngơi trong thời gian ngắn hơn vào buổi chiều

(D) Nộp bảng chấm công của họ cho bộ phận kế toán

**KEY A**

**Giải thích:**

- Ta thấy người nhận thông báo này là toàn bộ nhân viên “To: All Employees”.

- Thông báo này nói về việc thay đổi giờ làm việc thông thường:

• Dòng thứ nhất: “we will be changing the regular work hours for most employees” = chúng ta sẽ thay đổi giờ làm việc thông thường.

• Dòng thứ hai: “beginning on Monday, February 24, the workday will officially start at 8:00 A.M. instead of 9:00 A.M., and it will end at 4:00 P.M. instead of 5:00 P.M” = bắt đầu từ thứ Hai, ngày 24 tháng 1, ngày làm việc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng thay vì 9 giờ sáng, và sẽ kết thúc vào 4 giờ chiều thay vì 5 giờ chiều.

🡪 Vì vậy thông báo này là để nhắc nhân viên điều chỉnh giờ làm việc sang giờ làm việc mới để phù hợp với sự thay đổi của công ty. Do đó, phương án A là đáp án đúng.

**156.** Khi nào thì thay đổi này có hiệu lực?

(A) Vào ngày 10 tháng 1.

(B) Vào ngày 13 tháng 1.

(C) Vào ngày 21 tháng 1.

(D) Vào ngày 24 tháng 1.

**KEY D**

**Giải thích:**

- Ta thấy có đoạn: “, beginning on Monday, February 24, the workday will officially start at 8:00 A.M. instead of 9:00 A.M., and it will end at 4:00 P.M. instead of 5:00 P.M.”

= bắt đầu từ thứ Hai, ngày 24 tháng 1, ngày làm việc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng thay vì 9 giờ sáng, và sẽ kết thúc vào 4 giờ chiều thay vì 5 giờ chiều. 🡪 Ngày mà thay đổi này chính thức có hiệu lực là ngày 24 tháng 1.

- Phương án (A) Vào ngày 10 tháng 1 được nhắc đến ở đầu đoạn thứ nhất và là ngày diễn ra cuộc họp trước khi đưa ra memo này.

- Phương án (B) Vào ngày 13 tháng 1 là ngày đưa ra memo này thông báo đến nhân viên (ở phần đầu memo).

- Phương án (C) Vào ngày 21 tháng 1 được nhắc đến ở đoạn thứ 2 “The last day of the old schedule will be Friday, February 21, and the office will close at 5:00 P.M. on that day.” = Ngày cuối cùng làm việc theo giờ cũ là thứ Sáu, ngày 21 tháng 1, và văn phòng sẽ đóng cửa vào 5 giờ chiều cùng ngày. 🡪 Ngày 21 tháng 1 là ngày cuối cùng làm việc theo khung giờ cũ.

**Câu 157-159 tham khảo thông báo sau:**

**Dịch:**

THE OAKVIEW CAFÉ

The Oakview Café tự hào giới thiệu Gordon Macaulay trong một buổi hoà nhạc đơn vào lúc 7 giờ tối ngày 10 tháng 9. Anh Macaulay nổi tiếng về những bài hát có chất thơ của anh ấy và anh ấy chơi guitar rất mượt. Lauren Tighe của tờ báo *The Aylesbury Record*  có viết, “Gordon Macaulay có một trong những chất giọng êm tai nhất mà tôi từng nghe.” Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này để nghe anh ấy hát trong một không gian ấm cúng của Oakview Café. Đầu bếp đã từng đoạt giải của chúng tôi là Lucas Brizard, sẽ chuẩn bị một số món ăn độc đáo, nhưng những món ăn thông thường của chúng tôi vẫn sẽ có sẵn vào ngày diễn ra buổi biểu diễn. Không gian chỗ ngồi là có hạn – hãy mua vé của bạn ngay bây giờ qua điện thoại hoặc tại café trong giờ làm việc thông thường. Để biết thêm thông tin về chúng tôi và danh sách đầy đủ món ăn cho sự kiện, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

**157.** Điều gì được chỉ ra về Oakview Café?

(A) Nó mở cửa cho bữa tối vào lúc 7 giờ tối.

(B) Nó quảng cáo trên một tờ báo địa phương.

(C) Nó nằm trong khu vực buôn bán sầm uất của thành phố.

(D) Nó là một nhà hàng nhỏ.

**KEY D**

**Giải thích:**

- Dòng thứ 8 có câu “Space is limited” = Chỗ ngồi là có giới hạn 🡪 Ta hiểu rằng không gian nhà hàng này khá là nhỏ 🡪 D là đáp án đúng.

- Câu (A) sai vì trong bài có nói “The Oakview Cafe proudly presents Gordon Macaulay in a solo concert at 7 P. M.” = The Oakview Café tự hào giới thiệu Gordon Macaulay trong một buổi hoà nhạc đơn vào lúc 7 giờ tối 🡪 7 giờ tối là lúc diễn ra hoà nhạc chứ không phải mở cửa cho bữa tối.

- Câu (B) sai vì trong bài có nói “Lauren Tighe of *The Aylesbury Record* writes, "Gordon Macaulay has one of the most melodious voices I have ever heard." = Lauren Tighe của tờ báo *The Aylesbury Record*  có viết, “Gordon Macaulay có một trong những chất giọng êm tai nhất mà tôi từng nghe.” 🡪 Tờ báo này viết về anh Gordon Macaulay – người sẽ có buổi diễn hoà nhạc vào ngày 10 tháng 9 chứ không phải tờ báo này quảng cáo nhà hàng Oakview Café.

- Câu (C) sai vì không hề nhắc tới khu buôn bán sầm uất.

**158.** Cô Tighe có thể làm nghề gì?

(A) Một phóng viên của một tờ báo

(B) Một nhạc sĩ

(C) Một chủ nhà hàng

(D) Một đầu bếp

**KEY A**

**Giải thích:**

- Câu thứ 3 có nói “Lauren Tighe of *The Aylesbury Record* writes” = Lauren Tighe của tờ báo *The Aylesbury Record*  có viết 🡪 Cô này là một nhà báo của tờ báo *The Aylesbury Record* 🡪 Phương án A là đáp án đúng.

**159.** Bài thông báo khuyến khích người đọc làm gì trực tuyến?

(A) Mua vé cho sự kiện

(B) Xem thực đơn đầy đủ cho bữa tối

(C) Nghe một vài bản thu âm nhạc

(D) Đọc nhận xét về một buổi biểu diễn

**KEY B**

**Giải thích:**

- Câu cuối cùng có nói “For more information about us and a full listing of our dishes for the event, please visit our Web site” = Để biết thêm thông tin về chúng tôi và danh sách đầy đủ món ăn cho sự kiện, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

- a full listing of our dishes for the event ~ a full dinner menu. Vì sự kiện này diễn ra vào buổi tối nên các món ăn này sẽ dành cho bữa tối.

**Câu 160-161 tham khảo bài báo sau:**

**Dịch:**

OSTRAVA (Ngày 20 tháng 2) – Bảo tàng Old City ở Ostrava, Cộng hoà Séc, sẽ được đại tu bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Bảo tàng có bộ sưu tập những bức tranh lớn nhất từ thế kỉ 17 và 18. Việc sửa chữa công trình 300 năm tuổi này đã bắt đầu gần 1 thập kỉ trước nhưng đã bị hoãn lại do thiếu sự hỗ trợ về tài chính. Nhờ có các nguồn quỹ từ Hiệp hội Bảo tồn Kiến trúc Séc và tiền quyên góp đáng kể của tư nhân dành cho bảo tàng, mà dự án giừo đã có thể hoàn thành. Kiến trúc sư Zbysek Dvorak, người làm việc ở Prague, nói rằng “Kể từ khi hội đồng quản lí bảo tàng lần đầu liên hệ với tôi trong suốt giai đoạn khởi đầu của dự án, thì tôi đã cam kết duy trì những thành phần kiến trúc nguyên thuỷ của bảo tàng.” Bảo tàng sẽ đóng cửa trong suốt tháng 4 và 5, nhưng những phần quan trọng của bảo tàng thì vẫn sẽ mở cửa cho người dân vào tháng 6, ngay lúc mùa du lịch bắt đầu.

**Từ vựng:**

- Refurbishment (n): sự làm mới lại, sự tân trang, sự tu sửa, sự đại tu

- On hold ~ delay: trì hoãn, hoãn lại

- Lack: sự thiếu

- Private (a): cá nhân, tư nhân

- Architect (n): kiến trúc sư

- Initial (a): ban đầu, lúc đầu

- Stage (n): giai đoạn

- Be committed to + doing sth: cam kết, tận tuỵ với việc gì

- Element (n): thành phần

**160.** Bài báo này chủ yếu bàn về điều gì?

(A) Lịch sử của một công ty kiến trúc.

(B) Giờ làm việc của một bảo tàng

(C) Sự khôi phục của một công trình.

(D) Việc mua một bộ sưu tập nghệ thuật

**KEY C**

**Giải thích:**

- Dòng đầu: “Old City Museum in Ostrava, Czech Republic, will undergo a major refurbishment beginning 1 April.” = Bảo tàng Old City ở Ostrava, Cộng hoà Séc, sẽ được đại tu bắt đầu từ ngày 1 tháng 4.

- Dòng thứ 6: “The repair of the 300-year-old building began nearly a decade ago...” = Việc sửa chữa công trình 300 năm tuổi này đã bắt đầu gần 1 thập kỉ trước…

- Dòng thứ 14: “Since the museum’s board first contacted me during the initial stages of the project, I have been committed to maintaining the building's original architectural elements.” = Kể từ khi hội đồng quản lí bảo tàng lần đầu liên hệ với tôi trong suốt giai đoạn khởi đầu của dự án, thì tôi đã cam kết duy trì những thành phần kiến trúc nguyên thuỷ của bảo tàng.

🡪 Dựa vào những thông tin trên, ta thấy bài báo chủ yếu nói về việc tu sửa, làm mới bảo tàng 🡪 C là phương án đúng. Trong bài này “museum” = “building” vì nó là một công trình được xây lên nên cũng được gọi là “building”.

**161.** Điều gì được chỉ ra về ông Dvorak?

(A) Ông ấy quản lý Hiệp hội Bảo tồn Kiến trúc.

(B) Cơ sở làm ăn của ông ấy đặt tại Ostrava.

(C) Công việc của ông ấy trong dự án này đã bắt đầu vào 10 năm trước.

(D) Ông ấy đã quyên góp tiền cho Bảo tàng Old City.

**KEY C**

**Giải thích:**

- Dòng thứ 6: “The repair of the 300-year-old building began nearly a decade ago...” = Việc sửa chữa công trình 300 năm tuổi này đã bắt đầu gần 1 thập kỉ trước…

- Dòng thứ 14: “Since the museum’s board first contacted me during the initial stages of the project, I have been committed to maintaining the building’s original architectural elements.” = Kể từ khi hội đồng quản lí bảo tàng lần đầu liên hệ với tôi trong suốt giai đoạn khởi đầu của dự án, thì tôi đã cam kết duy trì những thành phần kiến trúc nguyên thuỷ của bảo tàng.

🡪 Kết hợp 2 câu lại ta thấy rằng “The repairs” = “project”, nó “began nearly a decade ago” = đã bắt đầu gần 1 thập kỉ trước 🡪 Phương án C là đáp án đúng.

**Câu 162-164 tham khảo e-mail sau:**

**Dịch:**

Từ: Lisa Pak

Đến: Robert Thierry

Chủ đề: Thông báo cuối cùng

Ngày gửi: 8 tháng 3

Gửi cô Pak,

E-mail nhắc nhở này được gửi đến vì tư cách thành viên hằng năm của cô đối với Tổ chức Kế toán Canada sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 3. Nếu cô muốn gia hạn ngay bây giờ, cô sẽ không bỏ lỡ một ấn phẩm của Accounting News, ấn phẩm được tặng miễn phí kèm theo tư cách thành viên ở cấp độ cộng tác. Như cô đã biết, nó bao gồm những bài báo hữu ích và đề cập đến những chủ đề gần đây trong giới kế toán.

Để duy trì trạng thái hoạt động của cô với tổ chức, hãy vào trang web www.cooa.ca. Vui lòng lấy tháng 4 làm tháng gia hạn của cô khi điền vào mẫu đơn trực tuyến.

Cuối cùng, nếu cô vẫn chưa hoàn thành xong, thì hãy chắc chắn là vào trang www.cooa.ca/membersportal.html để truy cập vào phần chỉ dành cho thành viên của trang web của chúng tôi. Phần này có những thông báo mới nhất, một danh sách các lớp có liên quan đế phát triển chuyên môn, những bài báo chuyên sâu trong ngành, và một kho video về những bài thuyết trình hội nghị trước đây. Để truy cập, cô sẽ cần số định danh của COOA ghi trên thẻ thành viên của mình.

Chân thành,

Robert Thierry

Giám đốc Điều hành

**Từ vựng:**

- Reminder (n): cái nhắc nhở

- Membership (n): tư cách thành viên, quyền thành viên

- Expire (v): hết hạn

- Issue (n): ấn bản, ấn phẩm; sự ban hành, sự đưa ra; vấn đề

- Members-only section: mục chỉ dành cho thành viên

- Up-to-date (a): hiện đại, mới nhất, tối tân

- Index (n): danh sách liệt kê (theo thứ thự bảng chữ cái)

- Relevant (a): có liên quan

- Professional development (n): phát triển chuyên môn

- Archive (n): tài liệu lưu trữ, kho lưu trữ tài liệu

**162.** Tại sao ông Thierry lại gửi e-mail cho cô Pak?

(A) Để mời cô ấy gia nhập một tổ chức mới.

(B) Để cho cô ấy biết về sự thay đổi quyền lợi.

(C) Để yêu cầu cô ấy giới thiệu thành viên mới.

(D) Để khuyên cô ấy gia hạn tư cách thành viên.

**KEY D**

**Giải thích:**

- Hai câu đầu của bài e-mail: “This reminder is being sent because your annual membership in the Canadian Organization of Accountants (COOA) will expire on March 31. If you renew now, you will not miss a single issue of *Accounting News,* which is complimentary with your associate-level membership” = E-mail nhắc nhở này được gửi đến vì tư cách thành viên hằng năm của cô đối với Tổ chức Kế toán Canada sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 3. Nếu cô muốn gia hạn ngay bây giờ, cô sẽ không bỏ lỡ một ấn phẩm của Accounting News, ấn phẩm được tặng miễn phí kèm theo tư cách thành viên ở cấp độ cộng tác.

🡪 Người này viết thư để nhắc nhở cô này là tư các thành viên của cô này sắp hết hạn (expire) và khuyên cô này gia hạn (renew).

**163.** Điều gì được chỉ ra về cô Pak?

(A) Cô ấy đã nhận được ấn phẩm Accounting News

(B) Cô ấy đã viết các bài báo cho Accounting News

(C) Cô ấy trước đây đã liên hệ với ông Thierry

(D) Cô ấy sẽ tham dự hội nghị thường niên.

**KEY A**

**Giải thích:**  
- Dòng thứ 2 có nói: “If you renew now, you will not miss a single issue of *Accounting News,* which is complimentary with your associate-level membership” = Nếu cô muốn gia hạn ngay bây giờ, cô sẽ không bỏ lỡ một ấn phẩm của Accounting News, ấn phẩm được tặng miễn phí kèm theo tư cách thành viên ở cấp độ cộng tác.

🡪 Ấn phẩm Accounting News được tặng thường xuyên cho các thành viên của tổ chức này, người viết thư khuyên cô này gia hạn tư cách thành viên để không bỏ lỡ ấn phẩm của Accounting News.

🡪 Trước lúc nhận thư thì cô này đã nhận ấn phẩm của Accounting News rồi

🡪 Phương án A là đáp án đúng.

**164.** Theo e-mail, cái gì không có sẵn trên trang web?

(A) Những bài đăng về việc làm

(B) Những video hội nghị

(C) Cuốn danh bạ về các công ty kế toán

(D) Một danh sách các cơ hội đào tạo

**KEY C**

**Giải thích:**

- Dòng thứ 2, 3 và 4 của đoạn thứ 3 có:

• up-to-date job notices = (A) Job postings = Những bài đăng, thông báo về việc làm

• an index of relevant courses for professional development = (D) A list of educational opportunities = Danh sách các lớp học để phát triển bản thân = Danh sách về những cơ hội đào tạo.

• a video archive of past conference presentations = (B) Conference videos = Những video về hội nghị trước đây.

🡪 Phương án (C) là không có trên trang web.

**Câu 165-167 tham khảo quy định sau đây:**

**Dịch:**

THIẾT BỊ Y TẾ MARSDIN

Quy định về vận chuyển

Trừ phi có chỉ định khác, thì tất cả đơn hàng đều được gửi từ nhà kho Louisville của chúng tôi bằng hình thức vận chuyển đường bộ tiêu chuẩn thông qua JMO Transport, hình thức vận chuyển này cung cấp sự giải quyết đặc biệt cho các mặt hàng dễ vỡ và tải trọng lớn nhằm đảm bảo rằng các đơn hàng đều được vận chuyển trong điều kiện tốt nhất. Vui lòng dành ra ít nhất 5 ngày làm việc cho các đơn hàng vận chuyển nội bang và 10 ngày cho việc vận chuyển bên ngoài Kentucky. Nếu bạn yêu cầu dịch vụ giao hàng nhanh, thì hãy lựa chọn mục Express hoặc Next Day trong mẫu đơn đặt hàng trực tuyến của bạn. Các đơn hàng Express sẽ đến nơi trong vòng 2 đến 4 ngày làm việc. Để đảm bảo hàng đến đúng ngày làm việc, hãy lựa chọn Next Day và gửi đơn đặt hàng của bạn trước 5 giờ chiều. Phụ phí dành cho dịch vụ giao hàng nhanh sẽ được tính vào tài khoảng của bạn. Để biết mức giá ước lượng, hãy gọi cho bộ phận giao hàng tại số máy 502-555-0171, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chú ý rằng đơn hàng có thể bị chậm trễ nếu như việc thanh toán không được xử lý, địa chỉ giao hàng không đúng, hoặc mặt hàng tạm thời không có hàng. Nếu như đơn hàng của bạn bị chậm trễ, bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc e-mail.

**Từ vựng:**

- Ground shipping (n): vận chuyển bằng đường bộ

- Fragile (a): mỏng manh, dễ vỡ, dễ hỏng

- Bulk (a): hàng hoá tải trọng lớn

- In-state delivery (n): vận chuyển trong phạm vi một bang nào đó

- Expedited service (n): dịch vụ nhanh

- Estimate (n): sự ước lượng, sự ước tính, sự đánh giá

- Process (v): xử lí

- Out of stock: hết hàng

**165.** Theo quy định này, tại sao JMO Transport được lựa chọn là dịch vụ vận chuyển?

(A) Nó tính phí thấp

(B) Nó giao hàng đến những địa điểm ở nước ngoài

(C) Nó vận chuyển các sản phẩm một cách cẩn thận

(D) Nó cung cấp giao hàng vào ngày Chủ nhật

**KEY C**

**Giải thích:**

- Dòng 2 và 3: “…JMO Transport, which provides special handling for fragile and bulk items to ensure that orders are delivered in perfect condition.” = …JMO Transport, hình thức vận chuyển này cung cấp sự giải quyết đặc biệt cho các mặt hàng dễ vỡ và tải trọng lớn nhằm đảm bảo rằng các đơn hàng đều được vận chuyển trong điều kiện tốt nhất.

🡪 Phướng án C là đáp án đúng.

**166.** Điều gì là đúng khi nói về hình thức giao hàng Express?

(A) Nó cần có chữ kí của khách hàng

(B) Nó đảm bảo đơn hàng được nhận trước 5 giờ chiều

(C) Nó có chi phí cao hơn so với hình thức vận chuyển Next Day

(D) Nó mất lên đến 4 ngày làm việc

**KEY D**

**Giải thích:**

- Dòng thứ 6: “Express orders will arrive within two to four business days.” = Các đơn hàng Express sẽ đến nơi trong vòng 2 đến 4 ngày làm việc. 🡪 Phương án D là đáp án đúng.

- Phương án (A) không được nhắc tới trong bài.

- Phương án (B) có nhắc tới 5 giờ chiều nhưng đó là hạn chót đối với hình thức vận chuyển Next Day. Cụ thể, nếu người đặt hàng muốn hàng đến trong ngày hôm sau thì phải đặt hàng và nộp mẫu đơn đặt hàng trước 5 giờ chiều của ngày hôm trước.

- Phương án (C) không được nhắc tới, mà trong bài chỉ có nói 2 hình thức này đều sẽ được tính thêm phụ phí (additional fees) chứ không nói phí cụ thể là bao nhiêu và cái nào cao hơn cái nào.

**167.** Theo quy định này, tại sao việc giao hàng có thể chậm trễ?

(A) Số tài khoản không được cung cấp

(B) Đơn hàng chứa những mặt hàng cực kì lớn

(C) Một mặt hàng cần được đống gói đặc biệt

(D) Có lỗi trong địa chỉ của người nhận

**KEY D**

**Giải thích:**

- Câu ở dòng thứ 4 từ dưới đếm lên: “Note that orders may be delayed if payment cannot be processed, the shipping address is incorrect, or the item is temporarily out of stock.”

= Chú ý rằng đơn hàng có thể bị chậm trễ nếu như việc thanh toán không được xử lý, địa chỉ giao hàng không đúng, hoặc mặt hàng tạm thời không có hàng.

- The shipping address is incorrect = (D) There is an error in the recipient’s address = địa chỉ người nhận không đúng.

**Câu 168-171 tham khao lịch trình sau đây:**

**Dịch:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASA**  **Hiệp hội Dược Nam Phi (PASA)**  **Hội nghị Thường niên lần thứ 29 tại Durban**  **1-3 tháng 4** | |
| **Ngày 1** | |
| 9:30 – 10:00 sáng | Diễn văn khai mạc  - Joyce Wang, Chủ tịch PASA |
| 10:00 – 10:45 sáng | Cập nhật hằng năm: Những phương thuốc mới được chấp thuận dành cho trẻ em và thanh niên  - Hans Kreuzer, Tiến sĩ Dược, phòng thí nghiệm Rheingeld (Pretoria) |
| 11:00 – 11:45 sáng | Sự phát triển của các tiêu chuẩn quốc tế trong việc đào tạo về dược  - Tiến sĩ Maria Rodriguez, Đại học Y Madrid |
| 12:00 – 1:30 chiều | Bữa trưa với chủ tịch và các quan chức PASA  (Vé có thể được mua cùng ngày bằng cách đến quầy của PASA) |
| 2:00 – 2:45 chiều | Những tiến bộ trong quản lí dữ liệu bệnh nhân và quản lí kê đơn điện tử  - Mohammed Aljamal, Hệ thống Thông tin Y học (Bangalore) |
| 3:00 – 3:45 chiều | Phân tích rủi ro về sự thay đổi mạng lưới phân phối toàn cầu trong ngành công nghiệp dược phẩm.  - Jeffrey Knapp, Morgan & Hyde Consulting (NewYork) |
| 3:45 – 4:45 chiều | Việc dán nhãn cho những sản phẩm trang điểm và sản phẩm chăm sóc bản thân  - Eileen Bolocco, Viện Sức khoẻ và Bảo vệ Người tiêu dùng Nam Phi (Johannesburg) |

**Từ vựng:**

- Opening address (n): bài diễn văn khai mạc

- Medication (n): dược phẩm, phương thuốc

- Adolescent (n): thanh niên

- Pharmacy education (n): sự đào tạo về dược

- Luncheon (n): (formal) = lunch: bữa trưa

- Advance (n): sự tiến bộ

- Patient database management (n): sự quản lí dữ liệu bệnh nhân

- Electronic prescription management (n): sự quản lí kê đơn điện tử

- Risk analys (n): sự phân tích rủi ro

- Global distribution network (n): mạng lưới phân phối toàn cầu

- Personal care product (n): sản phẩm chăm sóc bản thân

**168.** Vai trò của cô Wang trong hội nghị này là gì?

(A) Cô ấy có một bài nói mở đầu

(B) Cô ấy sẽ phục vụ bữa trưa

(C) Cô ấy sẽ chỉ đạo buổi hội thảo đào tạo

(D) Cô ấy sẽ công bố những người thuyết trình

**KEY A**

**Giải thích:**

- KEY WORDS là “Ms. Wang’s role” 🡪 Ta tìm tên cô này.

- Ta thấy ở hàng thứ 3 có ghi “Opening address - Joyce Wang, PASA President”

🡪 Cô Wang là chủ tịch PASA và sẽ có một bài diễn văn khai mạc.

- An introductory talk = an opening address = Bài diễn văn khai mạc, bài nói mở đầu (một sự kiện nào đó) 🡪 Phương án A là đáp án đúng.

**169.** Chủ đề của bài nói của ông Kreuzer là gì?

(A) Những sự cải thiện trong công nghệ dược phẩm

(B) Những sự thay đổi trong các quy định tiếp thị

(C) Thuốc dành cho giới trẻ.

(D) Những hướng dẫn dành cho các chuyên viên phòng thí nghiệm.

**KEY C**

**Giải thích:**

- KEY WORDS là “the topic of Mr. Kreuzer’s talk” 🡪 Ta tìm tên ông này và xem nội dung mà ông này sẽ trình bày.

- Ta thấy ở hàng thứ 4: “Annual update: Newly approved medications for children and adolescents” = Cập nhật hằng năm: Những phương thuốc mới được chấp thuận dành cho trẻ em và thanh niên. Và dưới đó là tên người trình bày: HansKreuzer,Pharm.D., Rheingeld Laboratories (Pretoria).

- Medications for adolescents = Medicine for young people = thuốc dành cho giới trẻ / thanh niên

🡪 Phương án (C) là đáp án đúng.

**170.** Khi nào thì diễn ra buổi thuyết trình liên quan đến mỹ phẩm?

(A) Vào lúc 10 giờ sáng

(B) Vào lúc 11 giờ sáng

(C) vào lúc 2 giờ chiều

(D) Vào lúc 4 giờ 45 chiều

**KEY D**

**Giải thích:**

- KEY WORDS là “cosmetics” (mỹ phẩm).

- Ta thấy trong bài có từ đồng nghĩa với “cosmetics” là “makeup products”

🡪 Ta xem nội dung ở dòng có “makeup products”

- Ta thấy thời gian diễn ra nội dung này là từ 3 giờ 45 đến 4 giờ 45 🡪 Phương án (D) là đáp án đúng.

**171.** Điều gì không được chỉ ra về hội nghị?

(A) Nó sẽ bao gồm một buổi thảo luận về những sự thay đổi trong phân phối

(B) Nó sẽ nói đến các vấn đề quốc tế

(C) Nó sẽ được tổ chức lần đầu tại Durban

(D) Nó sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày

**KEY C**

**Giải thích:**

- Phương án (A) có nhắc đến ở hàng thứ 2 từ dưới đếm lên: “A risk analysis of changing global distribution networks…” 🡪 Bài thuyết trình này nói về “Phân tích rủi ro về sự thay đổi mạng lưới phân phối toàn cầu”.

- Phương án (B) có nhắc đến ở hàng thứ 5: “The development of international standards” = Sự phát triển của các tiêu chuẩn quốc tế 🡪 Bài thuyết trình này nói về các vấn đề quốc tế (international issues)

- Phương án (D) có nhắc đến ở hàng đầu tiên: “1-3 April” 🡪 Hội nghị diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 = 3 ngày.

- Phương án (C) có nhắc đến nhưng nội dung sai so với thông tin trong lịch trình, ở hàng đầu tiên: “29th Annual Conference in Durban” = Hội nghị Thường niên lần thứ 29 tại Durban 🡪 Nội dung sai vì không phải là lần đầu (first time) 🡪 Phương án (C) là đáp án đúng.

**Câu 172-175 tham khảo bài thông tin sau đây:**

**Dịch:**

**Khu bảo tồn Thiên nhiên Avina**

Thẻ ra vào Khu bảo tồn Thiên nhiên Avina (ANRA) cho phép bạn, hành khách của bạn, và phương tiện của bạn vào trong khu bào tồn thiên nhiên Avina tại Amber Falls. Thẻ theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm đều có sẵn. Những loại thẻ này có thể được mua với mức giá lần lượt là 10, 25, 40 và 60 đô la, tại trung tâm thông tin khách tham quan ở lối ra vào chính của công viên. Thẻ có thể được đặt trực tuyến tại www.avinapark.com. Đơn hàng trực tuyến sẽ được giao đến địa chỉ của bạn trong khoảng 1 tuần kể từ ngày đặt hàng.

Như là một sự lịch sự đặc biệt dành cho những chủ thẻ hằng năm, chúng tôi hiện đang cung cấp giảm gia 50 phần trăm đối với mức phí được tính cho các tiện nghi và dịch vụ bao gồm cắm trại, bơi lội, thuê thuyền, và thuê thiết bị câu cá. Vui lòng chú ý rằng khách tham quan được yêu cầu phải tham toán toàn bộ ngay tại thời điểm mua hàng bằng các sử dụng tiền mặt hoặc tín dụng cá nhân.

Vui lòng chú ý rằng chứng nhận mua thẻ ANRA là không đủ để vào công viên; cần có thẻ thật để vào công viên. Một khi ở trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Avina, vui lòng đảm bảo rằng thẻ của bạn ở trên xe của bạn, chẳng hạn như ở trên bảng đồng hồ, mà có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài. Ngoài ra, vì thẻ ANRA có số bằng lái của phương tiện được đăng kí với Khu bảo tồn Thiên nhiên Avina, nên nó không thể được sử dụng cho các phương tiện khác.

**Từ vựng:**

- Nature Reserve (n): Khu bảo tồn Thiên nhiên

- Respectively (adv): lần lượt, theo thứ tự đã nêu

- Courtesy (n): sự lịch sự, sự nhã nhặn

- Proof of purchase (n): bằng chứng mua hàng

- Sufficient (a): đủ

- Premises (n): cơ ngơi, nơi hoạt động, kinh doanh

- Dashboard (n): bảng đồng hồ

**172.** Bài thông tin này có thể dành cho ai? / Ai là người nên đọc bài thông tin này?

(A) Khách đến công viên

(B) Những người xin việc

(C) Những người đậu xe

(D) Hướng dẫn viên du lịch

**KEY A**

**Giải thích:**

- Dòng 1 và 2 của đoạn 1: “The Avina Nature Reserve Access (ANRA) card allows you, your passengers, and your vehicle to enter the Avina Nature Reserve at Amber Falls.” = Thẻ ra vào Khu bảo tồn Thiên nhiên Avina (ANRA) cho phép bạn, hành khách của bạn, và phương tiện của bạn vào trong khu bào tồn thiên nhiên Avina tại Amber Falls.

- Dòng 1-3 của đoạn 2: “As a special courtesy to annual card holders, we currently offer a 50 percent discount on fees charged for facilities and services including camping, swimming, boat rentals, and fishing equipment rentals.” = Như là một sự lịch sự đặc biệt dành cho những chủ thẻ hằng năm, chúng tôi hiện đang cung cấp giảm gia 50 phần trăm đối với mức phí được tính cho các tiện nghi và dịch vụ bao gồm cắm trại, bơi lội, thuê thuyền, và thuê thiết bị câu cá.

- Dòng 1 và 2 của đoạn 3: “Please note that proof of purchase of an ANRA card is not sufficient to enter the park; the actual card is required.” = Vui lòng chú ý rằng chứng nhận mua thẻ ANRA là không đủ để vào công viên; cần có thẻ thật để vào công viên.

🡪 Ta hiểu rằng nội dung chủ yếu của bài là dành cho những người đến công viên (chính là khu bảo tồn thiên nhiên này)

**173.** Vé ra vào hàng tháng có giá bao nhiêu?

(A) 10 đô la

(B) 25 đô la

(C) 40 đô la

(D) 60 đô la

**KEY C**

**Giải thích:**

- KEY WORDS là “monthly pass”.

- Dòng 2-4 của đoạn 1: “Daily, weekly, monthly, and annual cards are available. These can be purchased for a fee of $10, $25, $40, and $60, respectively” = Thẻ theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo năm đều có sẵn. Những loại thẻ này có thể được mua với mức giá lần lượt là 10, 25, 40 và 60 đô la.

🡪 Với mức giá lần lượt như vậy thì ta có thể thống kê lại là:

• Theo ngày: 10 đô la

• Theo tuần: 25 đô la

• Theo tháng: 40 đô la

• Theo năm: 60 đô la

🡪 Theo tháng là 40 đô la 🡪 Phương án (C) là đáp án đúng

**174.** Điều gì được nói đến về thẻ ANRA?

(A) Nó có sẵn trực tuyến với mức giá giảm

(B) Nó chỉ có giá trị đối với một xe

(C) Nó có thể được sử dụng trong hơn một năm

(D) Nó có thể được sử dụng để tính phí chi tiêu tại công viên

**KEY B**

**Giải thích:**

- Phương án (A) sai vì dòng thứ 5 đoạn 1 có nói: “Cards can also be ordered online at…” = Thẻ có thể được đặt trực tuyến tại… 🡪 Nó có sẵn trực tuyến (available online), tuy nhiên trong bài không đề cập đến nó có mức giá giảm; mà mức giá giảm mà trong bài đề cập là dành cho tiện nghi (facilities) và dịch vụ (services) ở dòng 1 và 2 đoạn thứ 2: “we currently offer a 50 percent discount on fees charged for facilities and services including…” = chúng tôi hiện đang cung cấp giảm gia 50 phần trăm đối với mức phí được tính cho các tiện nghi và dịch vụ bao gồm…

- Phương án (C) và (D) sai vì trong bài không đề cập.

- Phương án (B) đúng vì ở dòng 4-6 của đoạn thứ 3: “Also, since the ANRA card carries the license plate number of the vehicle registered with the Avina Nature Reserve, it cannot be used with another vehicle.” = Ngoài ra, vì thẻ ANRA có số bằng lái của phương tiện được đăng kí với Khu bảo tồn Thiên nhiên Avina, nên nó không thể được sử dụng cho các phương tiện khác. 🡪 Phương án (B) là đáp án đúng.

**175.** Những người chủ thẻ ANRA được khuyên nên làm gì sau khi vào trong công viên?

(A) Nhận một con dấu trên thẻ của họ

(B) Giữ thẻ của họ bên trong xe ở vị trí có thể trông thấy được

(C) Nhận một tờ chứng nhận mua hàng dành cho thẻ của họ

(D) Nộp thẻ của họ cho trung tâm thông tin

**KEY B**

**Giải thích:**

- KEYWORDS là “card holders”

- Dòng thứ 2-4 của đoạn 3: “Once on the premises of the Avina Nature Reserve, please make sure your card is in an area of your car, such as on the dashboard, that is clearly visible from the outside.” = Một khi ở trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Avina, vui lòng đảm bảo rằng thẻ của bạn ở trên xe của bạn, chẳng hạn như ở trên bảng đồng hồ, mà có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài. 🡪 Phương án B là đáp án đúng.

**Câu 176-180 tham khảo bài báo sau đây:**

**Dịch:**

Ngày 4 tháng 6 – Độc giả của một trong những tờ báo kinh doanh lớn nhất Singapore giờ đây đã có thể truy cập đọc báo trên Web. *Shenton Way Gazette* đã khởi chạy trang web www.shentonwaygazette.com vào hôm qua, và trang web đã có hàng nghìn người dùng đăng kí.

“Chúng tôi rất vui mừng cung cấp cho những người làm kinh doanh một cách thuận tiện hơn nhiều để cập nhật tin tức cho bản thân họ,” trưởng biên tập viên của *Gazette* là Nathan Wong đã nói như vậy tại buổi họp báo tin tức ngay sau buổi ra mắt trang web. Tờ báo *Gazette*, mà chuyên đưa tin về những tin tức kinh doanh trong và ngoài nước, đã khởi đầu là một tờ báo tự do được lập ra là dành cho các chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ tại địa phương nhưng giờ đã phân phối khắp thành phố.

Mặc dù tờ báo *Gazette* sẽ tiếp tục được xuất bản và phân phối từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng một vài nội dung câu chuyện sẽ được cập nhật trên trang web nhiều lần trong một ngày. “Độc giả sẽ có thể cập nhật được những diễn biến mới nhất thông qua mạng trong khi vẫn thưởng thức được những bài báo chuyên sâu toàn diện của tờ báo,” Ông Wong nói.

Mỗi câu chuyện trên trang web sẽ có một biểu mẫu ở phần cuối để độc giả có thể bình luận hoặc gửi e-mail trực tiếp cho người viết bài. “Chúng tôi hi vọng làm cho trang web là một trung tâm tương tác,” Ông Wong nói. “Là tờ báo kinh doanh chính của thành phố, chúng tôi cần lắng nghe từ những người kinh doanh Singapore.”

Tờ báo *Gazette* sẽ kỉ niệm 20 năm xuất bản vào ngày 27 tháng 7. Một ấn bản đặc biệt của tờ báo sẽ bao gồm thêm một phần kỉ niệm nêu rõ chi tiết lịch sử hoạt động của nó cùng với những bức ảnh của khu kinh doanh buôn bán sầm uất qua các năm. Kho lưu trực tuyến của tờ báo cũng được lên lịch để mở ra vào ngày đó, cho phép độc giả truy cập đến từng bài báo kể từ lúc thành lập *Gazette*.

**Từ vựng:**

- Enterprise professional (n): người chuyên về hoạt động kinh doanh

- Keep sb informed (of / about sth): giữ cho ai biết về điều gì, cập nhật tin tức kịp thời

- Launch (n, v): sự công bố, sự ra mắt, sự tung ra, sự khởi chạy (sản phẩm)

- Gear sth to/towards sb/sth: thiết kế, tổ chức cái gì đó sao cho phù hợp với ai/mục đích, tình huống nào đó

- Stay up-to-date: giữ cho mình luôn biết tin tức, cập nhật tin tức

- Hub (n): trung tâm, phần chính

- Interaction (n): tương tác

- Commemorative (a): kỉ niệm, tưởng nhớ

- Insert (n): cái chèn vào

- Inception (n): sự khởi đầu, sự bắt đầu (của một doanh nghiệp hoặc hoạt động)

**176.** Tại sao bài báo này được viết?

(A) Để mô tả một cơ hội kinh doanh

(B) Để nêu lí lịch của một người trưởng ban biên tập

(C) Để kỉ niệm 5 năm tuôi của một công ty

(D) Để công khai hoá một dịch vụ mới

**KEY D**

**Giải thích:**

- Nguyên đoạn 1: “4 JUNE - Readers of one of the largest business newspapers in Singapore can now access the paper on the Web. *Shenton Way Gazette* launched www.shentonwaygazette.com yesterday, and the Web site already has thousands of registered users.” = Ngày 4 tháng 6 – Độc giả của một trong những tờ báo kinh doanh lớn nhất Singapore giờ đây đã có thể truy cập đọc báo trên Web. *Shenton Way Gazette* đã khởi chạy trang web www.shentonwaygazette.com vào hôm qua, và trang web đã có hàng nghìn người dùng đăng kí.

- Dòng 3 và 4 đoạn thứ 3: “some stories will be updated on the Web site several times a day.” = một vài nội dung câu chuyện sẽ được cập nhật trên trang web nhiều lần trong một ngày.

- Dòng 1-3 đoạn thứ 4: “Every story on the site will have a form at the end through which readers can post comments or e-mail the writer directly.” = Mỗi câu chuyện trên trang web sẽ có một biểu mẫu ở phần cuối để độc giả có thể bình luận hoặc gửi e-mail trực tiếp cho người viết bài.

- Dòng thứ 7-9 đoạn thứ 5: “The paper’s online archives are also scheduled to open that day” = Kho lưu trực tuyến của tờ báo cũng được lên lịch để mở ra vào ngày đó.

🡪 Qua đó ta thấy rằng bài báo này viết về việc tung ra (launch) một dịch vụ mới (new service), đó là một trang web trực tuyến do tờ báo Gazette quản lí.

🡪 Phương án (D) là đáp án đúng.

**177.** Khi nào thì trang web khởi chạy?

(A) Vào ngày 3 tháng 6

(B) Vào ngày 4 tháng 6

(C) Vào ngày 26 tháng 7

(D) Vào ngày 27 tháng 7

**KEY A**

**Giải thích:**

- KEY WORDS là “Web site” và “launch”

- 5 dòng đầu đoạn 1: “4 JUNE - Readers of one of the largest business newspapers in Singapore can now access the paper on the Web. *Shenton Way Gazette* launched www.shentonwaygazette.com yesterday” = Ngày 4 tháng 6 – Độc giả của một trong những tờ báo kinh doanh lớn nhất Singapore giờ đây đã có thể truy cập đọc báo trên Web. *Shenton Way Gazette* đã khởi chạy trang web www.shentonwaygazette.com vào hôm qua.

🡪 Ngày 4 tháng 6 họ nói đã khởi chạy trang web vào hôm qua 🡪 Ngày khởi chạy trang web là ngày 3 tháng 6 🡪 Phương án (A) là đáp án đúng.

**178.** Điều gì được chỉ ra về ấn bản thường xuyên của Gazette?

(A) Nó được in mỗi ngày trong tuần

(B) Nó có chứa những bức ảnh màu

(C) Nó đưa tin về các sự kiện trong nước

(D) Nó được phân phối ra quốc tế

**KEY C**

**Giải thích:**

- Dòng thứ 6-8 đoạn thứ 2: “The *Gazette,* which reports on national and international business news” = Tờ báo *Gazette*, mà chuyên đưa tin về những tin tức kinh doanh trong và ngoài nước.

🡪 Nó đưa tin về các sự kiện trong nước.

- Report on sth = Cover sth = đưa tin về tin gì đó

- Phương án (A) sai vì ở dòng 1-3 của đoạn thứ 3: “Although the *Gazette* will continue to be published and distributed Monday to Friday” = Mặc dù tờ báo *Gazette* sẽ tiếp tục được xuất bản và phân phối từ thứ Hai đến thứ Sáu. 🡪 Không phải mỗi ngày trong tuần (every day of the week).

- Phương án (B) sai vì ở dòng 5-6 của đoạn thứ 5: “accompanying photos of the central business district” = cùng với những bức ảnh của khu kinh doanh buôn bán sầm uất.

🡪 Không nói rõ là ảnh trắng đen hay ảnh màu.

- Phương án (D) sai vì ở 2 dòng cuối đoạn thứ 2: “is now distributed throughout the city.” = được phân phối khắp thành phố (chủ ngữ của câu này là The *Gazette*) 🡪 Nó được phân phối trong phạm vi thành phố, chứ không được phân phối ra nước ngoài. Trong câu này cũng có cụm “reports on national and international business news” = đưa tin về những tin tức kinh doanh trong và ngoài nước. 🡪 Tờ báo chỉ đưa tin nước ngoài trên báo của nó, chứ không có nghĩa là tờ báo được phân phối ra nước ngoài.

**179.** Theo bài báo, độc giả có thể sử dụng trang web như thế nào?

(A) Để đăng quảng cáo

(B) Để ghi tên vào danh sách gửi mail

(C) Để liên hệ với các nhà báo

(D) Để gửi các bài báo qua e-mail

**180.** Từ vựng “granting” ở đoạn thứ 5 dòng thứ 9 thì gần nghĩa với từ nào nhất?

(A) transferring

(B) permitting

(C) acknowledging

(D) naming

**Câu hỏi 181-185 tham khảo bài memo và e-mail dưới đây:**

Dịch:

MEMO

CÔNG TY TNHH SIMFLOW LANGUAGE

Từ:

Đến:

Chủ đề: Những dự án mới

Ngày: 16 tháng 4

Trước hết, tôi muốn chúc mừng hai thành viên là Evelyn Witt và Rishi Shah, những người mới đây đã được chấp thuận cho tham gia lần lượt vào các dự án thu âm tiếng Pháp và Hindi. Giờ đây họ sẽ giám sát các buổi thu âm tại văn phòng Swindon 2 ngày trong 1 tháng. Bất kì ai khác có nhã hứng tham gia vào đội ngũ thu âm Simflow thì nên liên hệ Denise Charles tại địa chỉ d.charles@simflowlanguage.co.uk.

Như tôi đã đề cập hồi tuần trước, chúng tôi sẽ thực hiện 4 dự án mới trong tháng tới. Thông tin chi tiết được nêu bên dưới.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dự án | Ngôn ngữ | Hạn chót |
| Danh mục Framton Clothes | Nga | 2 tháng 6 |
| Hồ sơ Công ty Luật Cole and Rukavina | Bồ Đào Nha | 8 tháng 6 |
| Quảng cáo Misty Springs Meals | Hàn Quốc | 13 tháng 6 |
| Sổ tay Alden Auto Parts | Ba tư | 16 tháng 6 |

Những nhiệm vụ tạm thời cho từng dự án sẽ được gửi cho bạn qua e-mail vào chiều mai. Tất cả nhiệm vụ sẽ được ấn định vào ngày 29 tháng 4. Vui lòng liên hệ tôi nếu có câu hỏi nào.

Từ:

Đến:

Chủ đề: Nhiệm vụ dự án

Ngày: 21 tháng 4

Chào Petch,

Tôi có một thắc mắc liên quan đến các dự án mới vào tháng sau. Liệu tôi có thể hoán đổi nhiệm vụ với Daniel Newman được không? Tôi đã từ làm trong bộ phận tiếp thị tại Frampton Clothes, và tôi cảm thấy rằng kinh nghiệm của tôi sẽ cho phép tôi góp phần độc đáo vào dự án của họ. Tôi nghĩ việc hoán đổi nhiệm vụ với Daniel là khả thi vì như bạn biết, chúng tôi đều làm việc trong 2 ngôn ngữ giống nhau.

Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn. Nêu bạn muốn nói chuyện trực tiếp với tôi, tôi sẽ rảnh vào lúc giữa 2 giờ và 4 giờ chiều hôm nay.

Cảm ơn,

Marie

**181.** Điều gì được chỉ ra về cô Witt và ông Shah?

(A) Họ đều nói tiếng Pháp và Hindi.

(B) Họ là một phần của đội ngũ dịch thuật.

(C) Họ đã chuyển đến văn phòng Swindon.

(D) Họ đã được Denise Charles tuyển dụng.

**182.** Điều gì được chỉ ra về công ty TNHH Simflow Language?

(A) Nó đang tuyển dụng thêm những phiên dịch viên.

(B) Nó trả lương cho các phiên dịch viên dựa theo dự án.

(C) Nó bán phần mềm phiên dịch.

(D) Nó cung cấp các bản thu âm ở nhiều ngôn ngữ khác nhau.

**183.** Khi nào thì các nhân viên nhận được nhiệm vụ của họ?

(A) Vào ngày 16 tháng 4

(B) Vào ngày 17 tháng 4

(C) Vào ngày 21 tháng 4

(D) Vào ngày 29 tháng 4

**184.** Cô Nolan muốn làm việc với dự án ở ngôn ngữ nào?

(A) Tiếng Nga

(B) Tiếng Bồ Đào Nha

(C) Tiếng Hàn Quốc

(D) Tiếng Ba tư

**185.** Điều gì được đề cập về cô Nolan?

(A) Trước đây cô ấy đã được tuyển dụng bởi một khách hàng của công ty TNHH Simflow Language.

(B) Cô ấy hiện đang làm việc trong 2 dự án.

(C) Cô ấy sẽ làm việc trực tiếp với ông Newman trong 1 dự án chung.

(D) Cô ấy sẽ rời nơi làm việc lúc 2 giờ chiều.

Câu hỏi 186-190 tham khảo bài quảng cáo và e-mail sau đây:

Dịch

QUÁN TRỌ NÚI VERDI

Phòng trọ hạng nhất gần Núi Verdi hùng vĩ – Những con đường để dạo bộ và đi xe đạp ngay từ trong sân của chúng tôi.