**ETS 2016 – TEST 03**

**Part 5 – Incomplete Sentences**

**101.** Next year Khosun Industries will \_\_\_\_\_\_\_ several employees to work in the new  
factory in Kuala Lumpur.  
(A) sent  
**(B) send**  
(C) sends  
(D) sending

**KEY B**

**Giải thích:** Sau trợ động từ tình thái “will” ta điền một động từ nguyên mẫu.

**Dịch:** Năm tới Khosun Industries sẽ gửi vài nhân viên để làm việc tại xí nghiệp mới ở Kuala Lumpur.

**102.** The Bernier Company’s financial reports are typically published in \_\_\_\_\_\_\_ English  
and French.  
(A) neither  
(B) yet  
(C) so  
**(D) both**

**KEY D**

**Giải thích:** Cấu trúc “Both … and …”: cả cái này lẫn cái kia

**Dịch:** Các bản báo cáo tài chính của công ty Bernier thường được xuất bản bằng tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

**103.** Dr. Vargas will soon retire, ending \_\_\_\_\_\_\_ distinguished 30-year career as a research scientist with Gil Ian Laboratories.  
(A) she  
(B) hers  
**(C) her**  
(D) herself

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau động từ thường và trước cụm danh từ 🡪 Điền một tính từ sở hữu bổ nghĩa cho danh từ “career”.

**Dịch:** Tiến sĩ Vargas sẽ sớm về hưu, kết thúc sự nghiệp lỗi lạc 30 năm của cô ấy với vai trò là nhà nghiên cứu khoa học tại Viện nghiên cứu Gil Ian.

**104.** The route to Sandy Shores Inn is \_\_\_\_\_\_\_ marked from exit 262 on the coastal  
highway.  
**(A) clearly**

(B) freely

(C) deeply

(D) sharply

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Clearly (adv): một cách rõ ràng, dễ thấy; chắc chắn, hiển nhiên

Freely (adv): một cách tự do, tuy thích, thoải mái, không gò bó

Deeply (adv): sâu, sâu sắc; hết sức, vô cùng

Sharply (adv): thình lình, đột ngột, bất ngờ, nhanh chóng

**Dịch:** Con đường đến quán trọ Sandy Shores được đánh dấu rõ ràng từ lối ra 262 trên đường cao tốc ven biển.

**105.** A \_\_\_\_\_\_\_ from Jensen-Colmes Corporation will be happy to meet with prospective  
job applicants at the Westborough Job Fair.  
(A) represent  
(B) representing  
**(C) representative**  
(D) representation

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau mạo từ ‘a” và trước giới từ nên ta điền danh từ. Dịch nghĩa ta thấy cần điền một danh từ chỉ người.

**Dịch:** Một người đại diện đến từ Tập đoàn Jensen-Colmes sẽ rất vui khi gặp các ứng viên tiềm năng cho công việc tại Hội chợ Việc làm Westborough.

**106.** Please review the new safety procedures and \_\_\_\_\_\_\_ any questions to Mr. Bae at  
extension 2528.  
(A) inquire

**(B) direct**

(C) expect

(D) prepare

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Vui lòng xem qua các thủ tục an toàn mới và gửi bất kì câu hỏi nào (nếu có) cho ông Bae tại số máy lẻ 2528.

**107.** Visitors to the library are asked to speak \_\_\_\_\_\_\_ and keep conversations brief when in the main reading room.  
(A) quiet  
**(B) quietly**  
(C) quietest  
(D) quietness

**KEY B**

**Giải thích:** Điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “speak”.

**Dịch:** Khách tham quan thư viện được yêu cầu nói chuyện nhỏ nhẹ và nói ngắn gọn khi ở trong phòng đọc.

**108.** The Milltown Cinema’s outdoor café will be closed \_\_\_\_\_\_\_ the winter months.  
(A) about   
(B) out of   
(C) next to   
**(D) during**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Quán cà phê bên ngoài rạp chiếu phim Milltown sẽ đóng cửa trong suốt mùa đông.

**109.** Daily guided tours of the warehouse \_\_\_\_\_\_\_ at 10:00 A.M. in the reception area  
on the first floor.  
**(A) begin**  
(B) begins  
(C) to begin  
(D) beginning

**KEY A**

**Giải thích:** Câu đang thiếu động từ, ta điền động từ hoà hợp với chủ ngữ “tours”.

**Dịch:** Hằng ngày những chuyến tham quan kho bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại khu vực tiếp tân ở tầng 1.

**110.** Telephone-conferencing equipment is \_\_\_\_\_\_\_ available in every meeting room in  
the Judson Building.  
(A) once

**(B) now**

(C) right

(D) far

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Các thiết bị phục vụ hội thảo qua điện thoại giờ đã có sẵn tại mỗi phòng họp ở toà nhà Judson Building.

**111.** Saturday’s clearance sale will reduce old stock and make room for next season’s  
products, \_\_\_\_\_\_\_ will arrive very soon.  
(A) when  
(B) what  
(C) where  
**(D) which**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống cần điền một đại từ làm chủ ngữ vì đứng trước trợ động từ “will” 🡪 loại A và C vì đều là trạng từ, không làm chủ ngữ.

What là đại từ nhưng không có chức năng đại từ quan hệ 🡪 Chọn D.

**Dịch:** Buổi bán thanh lý thứ Bảy sẽ làm giảm lượng hàng cũ tồn kho và tạo không gian cho các sản phẩm cho mùa sau, mà các sản phẩm này sẽ đến rất sớm.

**112.** Visitors must sign in at the security desk and provide photo identification in order  
to \_\_\_\_\_\_\_ visitor passes.  
**(A) obtain**

(B) design

(C) require

(D) involve

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Obtain (v): đạt được, thu được, kiếm được, nhận được

Design (v): thiết kế, phác thảo; dự định, có ý định

Require (v): yêu cầu, đòi hỏi; cần đến, cần phải có

Involve (v): gồm, bao hàm; liên quan đến, dính líu vào

**Dịch:** Khách tham quan phải đăng kí tại bàn an ninh và cung cấp ảnh nhận dạng để nhận được giấy thông hành.

**113.** As part of its business expansion \_\_\_\_\_\_\_, Ausgaard Automobiles plans to launch a  
line of small utility trucks.  
(A) strategize  
(B) strategic  
**(C) strategy**

(D) strategically

**KEY C**

**Giải thích:** Điền một danh từ để tạo thành cụm danh từ hoàn chỉnh nằm sau tính từ sở hữu “its”.

**Dịch:** Như là một phần của chiến lược mở rộng kinh doanh, Hãng xe hơi Ausgaard lên kế hoạch ra mắt một dòng xe tải nhỏ tiện ích.

**114.** The department-wide changes suggested \_\_\_\_\_\_\_ Ms. Juntasa received unanimous approval from company management.  
(A) in  
(B) of  
**(C) by**  
(D) as

**KEY C**

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

**Dịch:** Những thay đổi cho các bộ phận được đề xuất bởi cô Juntasa đã nhận được sự nhất trí từ quản lý công ty.

**115.** Candidates for positions at Pereira Consulting should answer the questions on the  
application form as \_\_\_\_\_\_\_ as possible.  
(A) accurate  
(B) accuracy  
(C) accuracies  
**(D) accurately**

**KEY D**

**Giải thích:** Điền trạng từ bổ nghĩa cho động từ “answer”.

**Dịch:** Các ứng viên cho các vị trí công việc tại Pereira Consulting nên trả lời các câu hỏi trên mẫu đơn ứng tuyển càng chính xác càng tốt.

**116.** Marsden Manufacturing Inc. is hiring temporary workers to address the present \_\_\_\_\_\_\_ for greater personnel resources.  
(A) measure

(B) denial

**(C) demand**

(D) claim

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Measure (n): phương pháp, biện pháp, cách xử trí; số đo, sự đo lường; thước đo, tiêu chuẩn đánh giá

Denial (n): sự phủ nhận, sự từ chối, sự khước từ, sự chối bỏ

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

Claim (n): sự khẳng định, sự xác nhận là đúng; sự đòi hỏi, việc đưa ra yêu sách, sự thỉnh cầu; quyền đòi hỏi, quyền đưa ra yêu sách.

**Dịch:** Tập đoàn Sản xuất Marsden hiên đang tuyển nhân công tạm thời để giải quyết nhu cầu hiện tại cho nguồi nhân lực lớn.

**117.** Crown Corporation has been the nation’s \_\_\_\_\_\_\_ commercial supplier of fabric dyes for over 25 years.  
(A) leads

(B) leader  
(C) to lead  
**(D) leading**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm sau sở hữu cách “the nation’s” và trước tính từ + danh từ nên ta điền một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ.

**Dịch:** Tập đoàn Crown là nhà cung cấp thương mại hàng đầu quốc gia về thuốc nhuộm vải trong 25 năm qua.

**118.** The community swimming pool is not to be used at any time \_\_\_\_\_\_\_ a trained  
lifeguard is on duty.  
(A) in fact  
**(B) unless**  
(C) in case  
(D) otherwise

**KEY B**

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

**Dịch:** Không được phép sử dụng hồ bơi công cộng vào bất kì lúc nào trừ phi có nhân viên cứu hộ đang trực.

**119.** The exhibition of German sculpture will be on \_\_\_\_\_\_\_ for the next twelve weeks at the Richter art Museum.  
**(A) display**

(B) appearance

(C) arrangement

(D) survey

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Buổi triển lãm nghệ thuật điêu khắc Đức sẽ được trưng bày trong 12 tuần tới tại Bảo tàng nghệ thuật Richter.

**120.** Employees must receive \_\_\_\_\_\_\_ approval for any travel that will be reimbursed  
by the company.  
(A) close

(B) past

**(C) prior**  
(D) late

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Nhân viên phải nhận được sự đồng ý trước cho bất kì việc đi lại nào mà sẽ được công ty hoàn trả.

**121.** Most of the new houses for sale on Seegers Island are \_\_\_\_\_\_\_ priced and in excellent condition.  
(A) moderate  
(B) moderated  
**(C) moderately**  
(D) moderation

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước quá khứ phân từ “priced” nên ta điền một trạng từ bổ nghĩa.

**Dịch:** Hầu hết các căn nhà mới rao bán trên đảo Seegers đều có giá vừa phải và trong điều kiện rất tốt.

**122.** All members of the sales team are grateful for Michael Dreyman’s substantial \_\_\_\_\_\_\_ to the project over the last six months.  
(A) assurance

(B) dependence

(C) obligations

**(D) contributions**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Assurance (n): sự cam đoan, sự đảm bảo, sự tin chắc chắn

Dependence (n): sự phụ thuộc, sự lệ thuộc; sự dựa vào, sự tìn vào; sự nương tựa

Obligation (n): nghĩa vụ, bổn phận

Contribution (n): sự đóng góp, sự góp công, sự góp phần, sự quyên góp

**Dịch:** Tất cả nhân viên đội ngũ bán hàng đều biết ơn những đóng góp to lớn của Michael Dreyman vào dự án trong 6 tháng qua.

**123.** Researchers at Rrmatek Synthetics are working on a new material that will be twice as \_\_\_\_\_\_\_ as ordinary concrete.  
(A) durably  
**(B) durable**  
(C) durability  
(D) durableness

**KEY B**

**Giải thích:** Cấu trúc “As + adj/adv + as”, điền tính từ hay trạng từ là phụ thuộc vào động từ nằm trước nó. Trong câu này, trước as là động từ “be” nên ta điền tính từ.

**Dịch:** Các nhà nghiên cứu tại Rrmatek Synthetics đang làm việc với loại vật liệu mới bền gấp 2 lần so với bê tông thông thường.

**124.** Dr. Knudsen’s patient base has grown so rapidly that he must \_\_\_\_\_\_\_ with another physician.  
**(A) partner**

(B) afford

(C) hire

(D) conform

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Số lượng bệnh nhân của bác sĩ Knudsen đã tăng lên quá nhanh đến nỗi ông ấy phải hợp tác với một bác sĩ điều trị khác.

**125.** The content on the Aspero Designs Web site is protected by copyright law and  
may not be reproduced \_\_\_\_\_\_\_ the company’s written consent.  
(A) behind

**(B) without**

(C) except  
(D) before

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Nội dung trên trang web Aspero Designs được bảo vệ bởi luật bản quyền và không được sao chép mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

**126.** Dr. Hemana and Dr. Wareham, the joint recipients of the Cobalt Research Prize,  
have known \_\_\_\_\_\_\_ since they were university students in Auckland.  
(A) other one  
(B) another one  
(C) any other  
**(D) each other**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Tiến sĩ Hemana và tiến sĩ Wareham, những người cùng nhận giải thưởng nghiên cứu Cobalt, đã biết nhau từ lúc họ là sinh viên đại học ở Auckland.

**127.** Customers who purchase concert tickets will be charged a service fee \_\_\_\_\_\_\_ they pay by cash or by credit card.  
**(A) whether**  
(B) either  
(C) even .  
(D) despite

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Khách hàng mua vé xem hoà nhạc sẽ bị tính phía dịch vụ cho dù họ trả tiền mặt hay trả qua thẻ tín dụng.

**128.** In addition to fine dining, the elegant Ipswich Inn provides every amenity \_\_\_\_\_\_\_ for small or large business meetings.  
(A) necessity

(B) necessitate

**(C) necessary**

(D) necessarily

**KEY C**

**Giải thích:** Rút gọn mệnh đề quan hệ với tính từ

Câu đầy đủ: In addition to fine dining, the elegant Ipswich Inn provides every amenity (which/that is) necessary for small or large business meetings.

**Dịch:** Bên cạnh một bữa ăn tuyệt vời, nhà trọ Ipswich cung cấp mọi tiện nghi cần thiết cho các cuộc họp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

**129.** As head of Human Resources, Rachel Ashton will inform \_\_\_\_\_\_\_ employees of  
job openings before advertising the positions on the Internet.  
(A) allowable

(B) entire

(C) permissive

**(D) current**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Với vai trò là trưởng bộ phận nhân sự, Rachel Ashton sẽ thông báo có nhân viên hiện tại về các vị trí công việc đang trống trước khi quảng cáo các công việc này trên Internet.

**130.** The library at the Kane-Clark Institute contains numerous items \_\_\_\_\_\_\_ the history of the renowned philanthropic organization.  
(A) document  
(B) documents  
(C) documentary  
**(D) documenting**

**KEY D**

**Giải thích:** Rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động

Câu đầy đủ: The library at the Kane-Clark Institute contains numerous items [which/that document the history of the renowned philanthropic organization.]

Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động nên khi rút gọn, ta bỏ đại từ quan hệ và đưa động từ của mệnh đề về dạng hiện tại phân từ.

**Dịch:** Các thư viện tại Học viện Kane-Clark có nhiều loại tài liệu ghi lại lịch sử của tổ chức nhân đạo nổi tiếng.

**131.** Mr. Takei attended one business conference in April and plans to attend two more  
conferences \_\_\_\_\_\_\_ in the year.  
(A) then

**(B) later**

(C) long

(D) ever

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Ông Takei đã tham dự một hội thảo doanh nghiệp vào tháng Tư và dự định sẽ tham dự 2 hội thảo nữa vào cuối năm.

**132.** Whitcomb Hospital’s new efficiency program aims to reduce the workload of hospital employees while improving patient \_\_\_\_\_\_\_.  
**(A) care**  
(B) cared  
(C) careful  
(D) carefully

**KEY A**

**Giải thích:** Điền danh từ để hoàn thiện cụm danh từ. Vì patient là danh từ đếm được, nên nó không thể đứng một mình ở dạng số ít mà phải có từ hạn định phía trước.

**Dịch:** Chương trình hiệu quả mới của bệnh viện Whitcomb nhằm mục đích giảm khối lượng công việc của nhân viên bệnh viện mà vẫn cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.

**133.** This afternoon’s flights to Barcelona, London, and Rome have all been delayed \_\_\_\_\_\_\_ inclement weather in the destination cities.  
(A) as for  
**(B) due to**  
(C) now that   
(D) only if

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Các chuyến bay chiều này đến Barcelona, Luân Đôn và Rô-ma đã bị hoãn lại do thời tiết xấu tại các điểm đến.

**134.** To save time and costs, Alberta Industries recommends that any associates who  
travel for business \_\_\_\_\_\_\_ the amount of luggage they carry.  
**(A) minimize**  
(B) to minimize  
(C) have minimized  
(D) minimizing

**KEY A**

**Giải thích:** Trước hết ta phân tích cấu trúc câu:

To save time and costs, / Alberta Industries / recommends / that any associates who

*Cụm từ chỉ mục đích* *Chủ ngữ* *Động từ*   
travel for business \_\_\_\_\_\_\_ the amount of luggage they carry.

*That-clause làm tân ngữ của động từ “recommends”*

Tiếp theo ta phân tích That-clause này:

any associates / who travel for business / \_\_\_\_\_\_\_ / the amount of luggage / they carry.

*Chủ ngữ* *Mệnh đề quan hệ* *Động từ* *Tân ngữ của động từ* *MĐQH*

Chỗ trống cần điền động từ của That-clause hoà hợp với chủ ngữ của mệnh đề này là “associates”. Chúng ta cũng để ý rằng that-clause này làm tân ngữ cho động từ “Recommends” 🡪 That-clause phải ở thể giả định – động từ trong that-clause ở hình thức nguyên mẫu.

**Dịch:** Để tiết kiệm thời gian và chi phí, Alberta Industries đề nghị những người cộng sự đi công tác thì nên giảm thiểu lượng hành lý mang theo.

**135.** Patrons who arrive at the theater \_\_\_\_\_\_\_ the show has begun will not be seated until the intermission.  
(A) wherever  
(B) into

(C) along

**(D) after**

**KEY D**

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

**Dịch:** Những người đến rạp chiếu phim sau khi buổi biểu diễn bắt đầu sẽ không có chỗ ngồi cho đến khi giải lao.

**136.** Parking is prohibited in areas marked for emergency use, and drivers who park their vehicles in these zones are \_\_\_\_\_\_\_ to substantial fines.  
**(A) subject**  
(B) subjecting  
(C) subjection  
(D) subjections

**KEY A**

**Giải thích:** Cấu trúc “Be subject to sth”: chịu, phải chịu, trải qua; phụ thuộc vào, tuỳ vào

**Dịch:** Việc đỗ xe bị cấm tại các khu vực được đánh dấu khẩn cấp, và tài xế nào đỗ xe trong những khu vực này phải chịu tiền phạt cao.

**137.** According to the proposal, a large block of rooms in the east wing of the new building will be \_\_\_\_\_\_\_ for storage.  
**(A) designated**

(B) detained

(C) reciprocated

(D) signified

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Designate (T.v): chỉ định, định rõ; lựa chọn

Detain (T.v): ngăn cản, cản trở; giam giữ, cầm tù

Reciprocate (v): đáp lại (tình cảm, cảm xúc); bắt chước, làm giống ai; (kĩ thuật) chuyển động qua lại, chuyển động lên xuống

Signify (v): có nghĩa, nghĩa là; biểu thị, biểu lộ, làm cho ai biết; có tầm quan trọng

**Dịch:** Theo như bản đề xuất, một số lượng lớn các phòng ở phía Đông của toà nhà mới sẽ được dùng để lưu trữ.

**138.** \_\_\_\_\_\_\_of homegrown and organic fruits and vegetables, as well as handmade crafts and jewelry, are available for purchase at the Springdale community market.  
(A) Varies  
(B) Variant  
**(C) Varieties**  
(D) Various

**KEY C**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm đầu câu và trước giới từ nên ta điền danh từ 🡪 Loại A (động từ) và D (tính từ). Ta thấy động từ của câu này là “are” 🡪 danh từ cần điền phải ở hình thức số nhiều 🡪 chọn C.

**Dịch:** Nhiều loại trái cây và rau quả hữu cơ cũng như trồng tại nhà, cùng với các mặt hàng thủ công và trang sức, đang được bán tại khu chợ công cộng Springdale.

**139.** The research and development division at Spiridon Biometrics has improved the  
quality and scope of its products under Ms. Chang’s \_\_\_\_\_\_\_.  
(A) disposal

**(B) direction**

(C) prominence

(D) capacity

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Disposal (U.n): sự vứt bỏ, sự bỏ đi, sự tống khứ đi

Direction (n): hướng; sự điều khiển, sự chỉ đạo, sự hướng dẫn; sự thay đổi, sự phát triển

Prominence (U.n): tình trạng trồi lên, nhô lên; sự xuất chúng, sự nổi bật

Capacity (n): sức chứa, dung tích; năng lực, khả năng, năng suất; tư cách, quyền hạn

**Dịch:** Bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Spiridon Biometrics đã cải thiện chất lượng và phạm vi của các sản phầm của họ dưới sự chỉ đạo của cô Chang.

**140.** Customers concerned about \_\_\_\_\_\_\_ utility rate increases will be given the option of prepaying for three months of service at today’s rate.  
(A) considerate

(B) instructive

**(C) probable**

(D) expended

**KEY C**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Considerate (a): ân cần, chu đáo, tốt bụng, hay quan tâm

Instructive (a): (có tính) cung cấp tài liệu, cung cấp thông tin

Probable (a): có thể xảy ra, có thể đúng

Expend (v): dùng, sử dụng (thời gian, tiền bạc, sức lực)

**Dịch:** Những khách hàng quan tâm về việc có thể tăng giá tiện ích thì sẽ được cung cấp lựa chọn trả trước 3 tháng dịch vụ theo tỉ giá hiện tại.

**Part 6 – Text Completion**

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

To: Jennifer Lambert <jlambert@brighamboles.com>  
From: Avani Desai <adesai@brighamboles.com>  
Date: July 7 Subject: Welcome!

Dear Ms. Lambert,  
Welcome to Brigham-Boles Pharmaceuticals. I am \_\_\_\_\_\_\_ that you have joined our  
 **141.** (A) delight

**(B) delighted**

(C) delightful

(D) delightfully

marketing team, and I look forward to working with you in the weeks and months ahead.

**KEY B**

**Giải thích:** Cấu trúc “Be delighted + that-clause”.

**Dịch:** Chào mừng đến với công ty dược Brigham-Boles. Tôi rất vui khi nghe tin cô đã gia nhập đội ngũ tiếp thị của chúng tôi, và tôi hi vọng được làm việc với cô trong thời gian tới.

Over the next few days, you are scheduled to attend a number of training sessions. These \_\_\_\_\_\_\_ you learn about our company policies and departmental procedures.   
**142.** (A) to help  
 (B) have helped  
 **(C) will help**  
 (D) were helping

**KEY C**

**Giải thích:** Câu trước có cụm trạng ngữ “Over the next few days” – đề cập đến thời gian trong tương lai. Câu sau có liên quan đến câu trước nên chia thì tương lai. These = training sessions.

**Dịch:** Trong vài ngày tới, bạn được sắp xếp tham dự nhiều buổi đào tạo. Những buổi đào tạo này sẽ giúp bạn học hỏi về các chính sách của công ty và các thủ tục phòng ban.

Mark McKinney is going to provide you with a detailed schedule of these sessions when he visits you later today. \_\_\_\_\_\_\_, you can begin acquainting yourself with the   
 **143.** (A) Formerly  
 (B) In contrast  
 (C) Ever since  
 **(D) Meanwhile**

introductory training materials that I have left on your desk.

Once again, welcome to our team! If you have any questions, please feel free to call me  
at extension 8546.

Sincerely,

Avani Desai, Manager Marketing Department

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Mark McKinney sẽ cung cấp cho cô kế hoạch cụ thể của những buổi đào tạo này khi mà anh ấy gặp cô vào cuối ngày hôm nay. Trong khi đó, cô có thể bắt đầu làm quen dần bằng các đọc tài liệu giới thiệu đào tạo mà tôi đã để trên bàn làm việc của cô. Một lần nữa, chào đón cô đến với đội của chúng tôi! Nếu có câu hỏi gì, hãy thoải mái gọi điện cho tôi tại số máy lẻ 8546.

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

April 10  
Mr. Rafael Mercado

Sun Electronics Credit Department

2258 Hastings Boulevard

Grand Rapids, MI 4950

Dear Mr. Mercado:

Re: Account number 489564

I am writing in response to the payment request I received in the mail from your company on April 5. This letter indicated an outstanding balance of $342.49 on my account. \_\_\_\_\_\_\_, I paid off my entire account balance on March 17 and have made no

144. (A) Therefore   
 **(B) However**  
 (C) Consequently  
 (D) Furthermore   
new charges since then.

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Tôi viết thư này là để trả lời yêu cầu thanh toán mà tôi đã nhận được trong mail từ công ty bạn vào ngày 5 tháng Tư. Thư này đã chỉ ra rằng tài khoản của tôi còn một khoản dư chưa thanh toán là 342.49 đô la. Tuy nhiên, tôi đã thanh toán toàn bộ số dư tài khoản vào ngày 17 tháng Ba và từ đó đến nay tôi không có khoản phí nào mới.

I confirmed this with my bank, and I am told that \_\_\_\_\_\_\_ of the payment can be provided.  
 **145.** (A) verify  
 (B) verified  
 (C) verifiable  
 **(D) verification**

**KEY D**

**Giải thích:** Chỗ trống nằm trước giới từ và nằm đầu của that-clause nên ta điền danh từ làm chủ ngữ của that-clause này.

Dịch: Tôi đã xác nhận điều này với ngân hàng của mình, và người ta nói là việc xác minh cho sự thanh toán này có thể được cung cấp.

Please double-check your records. If you require further proof, please let me know, and I  
will put \_\_\_\_\_\_\_ in touch with a manager at my bank who can confirm my payment.  
 **146.** **(A) you**  
 (B) him  
 (C) me  
 (D) them

Sincerely,  
  
Tamara Owens

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa để chọn tân ngữ phù hợp

**Dịch:** Vui lòng kiểm tra kĩ hồ sơ của bạn. Nếu bạn yêu cần thêm bằng chứng, vui lòng cho tôi biết, và tôi sẽ cho bạn liên hệ với một người quản lý tại ngân hàng của tôi, anh (cô) ấy sẽ xác nhận việc thanh toán của tôi.

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

20 February

Ms. Samantha Shaw

Global Foods Corporation

2000 Harbor Road

Tsim ShaTsui  
Kowloon, Hong Kong

Dear Ms. Shaw,  
Thank you for choosing Pan-Asian Shipping to meet the shipping needs of Global Foods  
Corporation. We look forward to establishing a long and prosperous relationship with your \_\_\_\_\_\_\_.  
**147.** (A) hospital

(B) compartment

(C) transportation

**(D) company**

**KEY D**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Từ vựng:**

Hospital (n): bệnh viện, nhà thương

Compartment (n): gian, ngăn (nhà, toa xe)

Transportation (n): sự chuyên chở, sự vận tải

Company (n): công ty

**Dịch:** Cảm ơn cô đã chọn công ty vận chuyển Pan-Asian để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của Công ty Thực phẩm Toàn cầu. Chúng tôi hi vọng thiết lập một mối quan hệ lâu dài và thịnh vượng với công ty của bạn.

Although we are a small business \_\_\_\_\_\_\_ priority is the Asian market, we also make  
 **148.** **(A) whose**  
 (B) with  
 (C) that  
 (D) there

deliveries to major European and North American cities.

**KEY A**

**Giải thích:** Sau chỗ trống là một danh từ nên ta điền đại từ quan hệ “whose”.

**Dịch:** Tuy chúng tôi là một doanh nghiệp nhỏ với ưu tiên là thị trường Châu Á, chúng tôi cũng vận chuyển đến các thành phố lớn ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

While the cost depends on the destination, we strive to keep our rates \_\_\_\_\_\_\_ with those   
 **149.** (A) competed  
 (B) competition  
 **(C) competitive**  
 (D) competitively

of the major worldwide shipping services.

Again, thank you for your patronage. We hope to serve you again in the future.

Sincerely,

Atsushi Noguchi

Vice President, Public Relations  
Pan-Asian Shipping

**KEY C**

**Giải thích:** Cấu trúc “Keep sb/sth + adj”: giữ ai đó/cái gì ở trạng thái, có tính chất nào đó.

**Dịch:** Tuy chi phí phụ thuộc vào nơi đến, nhưng chúng tôi cố gắng để giữ giá cả của chúng tôi có tính cạnh tranh với giá cả của các dịch vụ vận chuyển lớn trên toàn thế giới.

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

LONDON, 2 November – Dixon Dairy Products Ltd. announced today that it will spend  
nearly £1.5 million to improve the ten inspection rooms at its facility in Slough. The company will install new storage tanks and state-of-the-art equipment to regulate temperature. The \_\_\_\_\_\_\_ is expected to increase the company’s dairy production by at  
 **150.** (A) relocation  
 **(B) upgrade**  
 (C) transfer  
 (D) merger

least 20 percent over the next three years.

**KEY B**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Luân Đôn, ngày 2 tháng 11 – Công ty TNHH Thực phẩm từ sữa Dixon hôm nay đã thông báo rằng họ sẽ dùng 1.5 triệu Bảng để cải tiến mười phòng thanh trùng tại cơ sở của họ ở Slogh. Công ty sẽ lắp đặt các bồn chứa mới và thiết bị tối tân để điều chỉnh nhiệt độ. Việc nâng cấp này dự kiến sẽ làm sản lượng sữa của công ty tăng ít nhất là 20 phần trăm trong 3 năm tới.

The plans are motivated by increased demand for Dixon products in several markets. In  
addition to the Slough facility, Dixon has a smaller production plant in Cardiff, Wales,  
where a similar project commenced early last year. The work at Cardiff \_\_\_\_\_\_\_ within  
seven months.  
 **151.** (A) has been completed  
 (B) will be completed  
 **(C) was completed**  
 (D) will have been completed

Since then, the company’s dairy production has risen by roughly 4 percent.

**KEY C**

**Giải thích:** Câu trước có nói đến việc hoạt động của Cardiff vào năm ngoái (last year). Câu này mô tả hoạt động của Cardiff vào thời gian đó nên dùng thì quá khứ.

**Dịch:** Các kế hoạch này được đẩy mạnh bởi nhu cầu sản phẩm của Dixon ở một số thị trường tăng lên. Ngoài cơ sở ở Slough, Dixon cũng có một nhà máy sản xuất nhỏ ở Cardiff, xứ Wales, nơi mà một dự án tương tự đã khởi động vào năm ngoái. Công việc ở Cardiff đã hoàn thành trong 7 tháng.

Dixon is regarded as the premier producer of cheese and yogurt in the region, and has  
enjoyed considerable sales in recent years. Last year, the company’s cheese sales \_\_\_\_\_\_\_ exceeded £40 million.  
**152.** **(A) alone**

(B) apart

(C) above

(D) around

**KEY A**

**Giải thích:** Dịch nghĩa

**Dịch:** Dixon được xem là nhà sản xuất phô mai và sữa chua hàng đầu trong vùng, và đã đạt được doanh thu đáng kể trong những năm gần đây. Năm ngoái, chỉ riêng doanh thu phô mai của công ty đã vượt 40 triệu Bảng.