|  |
| --- |
| TEST 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PART 5** | |
| 101. Ms. Durkin asked for volunteers to help \_\_\_\_\_\_\_ with the employee fitness program.  (A) she  **(B) her**  (C) hers  (D) herself  Dịch: Cô Durkin đã nhờ các tình nguyện viên giúp đỡ cô ấy với chương trình thể dục nhân viên. | Giải thích:  - Điền một đại từ làm tân ngữ sau động từ “help”.  - Không điền đại từ phản thân vì theo cấu trúc “Ask for sb to do sth” thì người thực hiện hành động “do” là “sb” (trong câu này là volunteers, không phải Ms. Durkin nên không thể điền đại từ phản thân)  - Ask for: yêu cầu, nhờ  - Fitness program: chương trình thể dục |
| 102. Lasner Electronics’ staff have extensive ------- of current hardware systems.  (A) know  (B) known  **(C) knowledge**  (D) knowledgeable  Dịch: Nhân viên của Lasner Electronics có kiến thức bao quát về các hệ thống phần mềm hiện nay. | Giải thích:  - Cần một danh từ làm tân ngữ cho động từ “have”, trước chỗ trống còn có tính từ bổ nghĩa cho danh từ này.  - Extensive (adj): rộng rãi, bao quát  - Knowledge (n): kiến thức, sự hiểu biết  - Hardware system (n): hệ thống phần cứng |
| 103. ------- a year, Tarrin Industrial Supply audits the accounts of all of its factories.  **(A) Once**  (B) Immediately  (C) Directly  (D) Yet  Dịch: Mỗi năm một lần, Tarrin Industrial Supply kiểm toán tất cả tài khoản của tất cả các xí nghiệp của nó. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án phù hợp.  - Once (adv): một lần, trước đây, đã từng  - Once (conj): khi, ngay khi, vào lúc  - Immediately (adv): liền, ngay lập tức, ngay gần  - Immediately (conj): khi, ngay khi  - Directly (adv): trực tiếp, thẳng thắn, ngay lập tức  - Yet (adv): chưa, cho đến nay  - Yet (conj): nhưng |
| 104. Ms. Pham requested a refund ------- the coffeemaker she received was damaged.  (A) despite  (B) why  (C) concerning  **(D) because**  Dịch: Cô Phạm đã yêu cầu hoàn tiền bởi vì chiếc máy pha cà phê mà cô ấy đã nhận thì bị hỏng. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Despite (prep): mặc dù, dù cho  - Why (adv, conj): tại sao, vì lí do gì  - Concerning = about = regarding = in/with regard to = in connection with (prep): về, liên quan đến  - Because (conj): vì, do, bởi vì |
| 105. Information ------- the artwork in the lobby is available at the reception desk.  (A) across  **(B) about**  (C) upon  (D) except  Dịch: Thông tin về tác phẩm nghệ thuật ở sảnh đợi thì có sẵn tại bàn lễ tân. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Across (adv, prep): đối diện, phía bên kia; (prep) khắp (một khu vực nào đó)  - About (prep): về, đối với  - Upon (prep) = on, when  - Except (prep, conj): ngoại trừ, không kể đến |
| 106. With the Gema XTI binoculars, users can ------- see objects that are more than 100 meters away.  (A) ease  (B) easy  **(C) easily**  (D) easier  Dịch: Với chiếc ống nhòm Gema XTI, người sử dụng có thể dễ dàng nhìn thấy những vật thể cách xa hơn 100 mét. | Giải thích:  - Chỗ trống nằm sau động từ khiếm khuyết “can” và trước động từ thường “see” nên ta điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường.  - Binoculars (n): ống nhòm  - Object (n): vật thể |
| 107. The Physical Therapy Association is committed to keeping costs ------- for its certification programs.  **(A) affordable**  (B) permitted  (C) cutting  (D) necessary  Dịch: Hiệp hội Vật lý Trị liệu cam kết giữ chi phí vừa phải đối với các chương trình cấp chứng chỉ của nó. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phươn án đúng.  - Affordable (adj): phải chăng, vừa phải (nói về giá cả)  - Permitted (past part.): được cho phép  - Cutting (adj): gây tổn thương, gây thất vọng  - Necessary (adj): cần thiết  - Be committed to + V-ing: cam kết, hứa  - Certification program (n): chương trình cấp chứng chỉ |
| 108. Mr. Brennel ------- positions in various areas of the company before he became president.  (A) occupation  (B) occupational  (C) occupying  **(D) occupied**  Dịch: Ông Brennel đã đảm nhiệm nhiều vị trí ở nhiều mảng khác nhau của công ty trước khi ông ấy trở thành chủ tịch. | Giải thích:  - Câu có “Mr. Brennel” là danh từ riêng đứng đầu câu 🡪 Đây là chủ ngữ của câu. Chỗ trống thì đứng sau chủ ngữ. Sau chỗ trống là một danh từ.  🡪 Chỗ trống còn thiếu một động từ chính cho câu.  - Occupation (n) = job: nghề nghiệp  - Occupy (v): chiếm chỗ, chiếm dụng  - Various (n) = many different: nhiều thứ khác nhau |
| 109. To remain on schedule, editors must submit all ------- to the book to the authors by Friday.  (A) ideas  (B) essays  **(C) revisions**  (D) suggestions  Dịch: Để giữ tiến độ, các nhà biên tập phải nộp tất cả những sự chỉnh sửa đối với cuốn sách cho các tác giả trễ nhất là thứ Sáu. | Giải thích: Dịch nghĩa và dựa theo cụm từ để chọn phương án đúng.  - Idea (n): ý tưởng  - Idead for sth: ý tưởng dành cho cái gì  - Essay (n): bài tiểu luận  - Revision (n): sự chỉnh sửa  - Revision to sth: sự chỉnh sửa đối với cái gì  - Suggestion (n): gợi ý  - On schedule (prep. phrase): theo đúng tiến độ  - Editor (n): biên tập viên  - Author (n): tác giả |
| 110. ------- industry professionals are allowed to purchase tickets to the Kuo Photography Fair.  **(A) Only**  (B) Until  (C) Unless  (D) Quite  Dịch: Chỉ có những người có chuyên môn trong ngành được phép mua vé đến Hội chợ Nhiếp ảnh Kuo. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Only (adv): chỉ, chỉ có  - Until (conj): cho đến khi  - Unless (conj): nếu…không, trừ phi  - Quite (adv): khá là, hoàn toàn  - Professional (adj): có chuyên môn, chuyên nghiệp; (n): người có chuyên môn  - Be allowed to do sth: được phép làm gì  - Purchase (v) = buy: mua |
| 111. At Pharmbeck’s banquet, Mr. Jones ------- a trophy for his performance in this year's quality-improvement initiative.  **(A) accepted**  (B) congratulated  (C) nominated  (D) hoped  Dịch: Tại bữa tiệc của Pharmbeck, anh Jones đã nhận một chiếc cúp vì năng lực của anh ấy trong sáng kiến cải thiện chất lượng năm nay. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Accept (v): nhận, chấp nhận  - Congratulate (v): chúc mừng  - Nominate (v): đề cử  - Hope (v): hi vọng  - Banquet (n): bữa tiệc lớn  - Trophy (n): chiếc cúp  - Performance (n): sự thể hiện, màn biểu diễn  - Quality (n): chất lượng, phẩm chất  - Improvement (n): sự cải thiện  - Initiative (n): sáng kiến |
| 112. Ms. Suto claims that important market trends become ------- with the use of data analysis.  (A) predict  (B) prediction  **(C) predictable**  (D) predictably  Dịch: Cô Suto nhận định rằng những xu hướng thị trường quan trọng sẽ trở nên dễ đoán với việc sử dụng phân tích dữ liệu. | Giải thích:  - “Become” là một động từ nối (linking verb) nên sau nó cần một tính từ. Do chưa có tính từ nên ta phải điền tính từ.  - Tính từ đứng sau linking verb có chức năng bổ ngữ cho chủ ngữ (trong câu này là “market trends”).  - Claim (v): nhận định, cho rằng  - Trend (n): xu hướng  - Predictable (adj): có thể đoán được, dễ đoán  - Analysis (n): sự phân tích |
| 113. One of Grommer Consulting’s goals is to enhance the relationship ------- salespeople and their customers.  (A) inside  (B) within  (C) around  **(D) between**  Dịch: Một trong những mục tiêu của Grommer Consulting là tăng cường mối quan hệ giữa những người bán hàng và khách hàng của họ. | Giải thích: Cấu trúc “between…and…”  - Goal (n): mục tiêu, bàn thắng  - Enhance (v): tăng cường, cải thiện  - Relationship (n): mối quan hệ  - Salesperson (n): người bán hàng |
| 114. Depending on your answers to the survey, we ------- you to collect additional information.  **(A) may call**  (B) are calling  (C) have been called  (D) must be calling  Dịch: Tùy thuộc vào câu trả lời của bạn cho việc khảo sát, chúng tôi có thể gọi cho bạn để thu thập thêm thông tin. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Depending on (prep): tùy thuộc vào, phụ thuộc vào  - Survey (n): cuộc khảo sát  - Collect (v): thu thập |
| 115. ------- Jemburger opened its newest franchise, the first 100 customers were given free hamburgers.  (A) Now  **(B) When**  (C) As if  (D) After all  Dịch: Khi Jemburger mở đại lý uỷ quyền mới nhất của nó, 100 khách hàng đầu tiên đã được tặng hamburger miễn phí. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - As if (conj): như thể là, cứ như là  - Franchise (n): đại lý ủy quyền |
| 116. Please include the serial number of your product in any ------- with the customer service department.  (A) corresponds  **(B) correspondence**  (C) correspondingly  (D) correspondent  Dịch: Vui lòng bao gồm số seri của sản phẩm của bạn trong bất kì việc liên lạc thư từ nào với bộ phận dịch vụ khách hàng. | Giải thích:  - Sau giới từ “in” cần một danh từ. Do chưa có danh từ nên ta phải điền một danh từ.  - Trong 4 phương án có B và D là danh từ nên ta dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Correspond (v) + to/with: tương đương  - Correspondence (n): sự liên lạc bằng thư từ  - Correspondent (n): phóng viên  - Serial number (n): số seri |
| 117. The award-winning film *UnderWater Secrets* promotes awareness ------- ocean pollution and its effects on our planet.  **(A) of**  (B) to  (C) from  (D) with  Dịch: Bộ phim đoạt giải, *UnderWater Secrets,* nâng cao ý thức về ô nhiễm đại dương và những ảnh hưởng của nó đến hành tinh của chúng ta. | Giải thích: Cụm “awareness of”: nhận thức, ý thức về cái gì đó.  - Award-winning (adj): đoạt giải  - Promote (v): quảng bá, thúc đẩy, nâng cao  - Pollution (n): sự ô nhiễm  - Effect (n) + on sth: sự ảnh hưởng đến cái gì  - Planet (n): hành tinh |
| 118. BYF Company specializes in ------- promotional items to help companies advertise their brand.  (A) personally  **(B) personalized**  (C) personality  (D) personalizes  Dịch: Công ty BYF chuyên về các mặt hàng quảng cáo được cá nhân hoá để giúp các công ty quảng cáo thương hiệu của họ. | Giải thích:  - Chỗ trống nằm trong một cụm danh từ đứng sau giới từ “in”.  - Sau chỗ trống là tính từ “promotional” và danh từ “items” nên có 2 trường hợp:  + Điền trạng từ bổ nghĩa cho tính từ “promotional”, tạo thành hình thức “trạng từ + tính từ + danh từ” – dạng phổ biến của một cụm danh từ.  + Điền tính từ bổ nghĩa cho danh từ “items”, tạo thành hình thức “tính từ + tính từ + danh từ - dạng ít phổ biến hơn của một cụm danh từ.  🡪 Vậy ta phải dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Specilize (v) + in sth: chuyên về  - Personally (adv): cá nhân  - Personalized (adj) = customized: cá nhân hóa  - Personality (n): nhân cách, tính cách  - Advertise (v): quảng cáo  - Brand (n): thương hiệu |
| 119. ------- the rent increase is less than 2 percent, Selwin Electrical Supply will continue to lease the space.  **(A) As long as**  (B) Along with  (C) Not only  (D) Otherwise  Dịch: Nếu mức tăng giá thuê là thấp hơn 2 phần trăm, thì Selwin Electrical Supply sẽ tiếp tục cho thuê không gian đó. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - As long as (conj) = if: nếu, miễn là, với điều kiện là  - Along with (prep.): cùng với  - Not only: không chỉ  - Otherwise (adv): mặt khác, cách khác; (conj) nếu không thì  - Rent (n): tiền thuê  - Lease (v): cho thuê |
| 120. Belden Hospital’s chief of staff meets regularly with the staff to ensure that procedures ------- correctly.  (A) to be performed  (B) would have performed  (C) had been performed  **(D) are being performed**  Dịch: Trưởng đội ngũ nhân viên thường xuyên gặp gỡ nhân viên để đảm bảo rằng các thủ tục đang được thực hiện một cách đúng đắn. | Giải thích:  - Sau “that” là một mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ cho động từ “ensure”.  - Mệnh đề này đang có “procedures” là danh từ làm chủ ngữ, và sau chỗ trống là một trạng từ 🡪 Mệnh đề này còn thiếu một động từ chính 🡪 Loại A.  - Dịch nghĩa ta loại được B và C vì 2 phương án này chỉ hành động xảy ra trong quá khứ, nhưng trong câu không có từ chỉ quá khứ.  🡪 Chọn D – hình thức bị động của thì hiện tại tiếp diễn.  - Regularly (adv) = often: thường xuyên  - Ensure (v): đảm bảo  - Procedure (v): quy trình, thủ tục |
| 121. Any requests for time off should be addressed to the ------- department supervisor.  (A) urgent  **(B) appropriate**  (C) subsequent  (D) deliverable  Dịch: Bất kì yêu cầu nào cho thời gian nghỉ thì nên được gửi đến người giám sát bộ phận phù hợp. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Urgent (adj): khẩn cấp, cấp bách  - Appropriate (adj): phù hợp, thích hợp  - Subsequent (adj) = following: theo sau, sau đó  - Deliverable (adj): có thể giao hàng  - Supervisor (n): người giám sát |
| 122. World Fish Supply delivers the freshest fish possible thanks to innovative ------- and shipping methods.  (A) preserves  (B) preserved  (C) preserve  **(D) preservation**  Dịch: World Fish Supply giao hàng những loại cá tươi nhất có thể, nhờ vào những phương pháp bảo quản và vận chuyển tiên tiến. | Giải thích: Điền một danh từ song song với danh từ “shipping” nhờ liên từ “and”. Danh từ này sẽ cùng với danh từ “shipping” bổ nghĩa cho danh từ “methods”.  - Deliver (v): giao hàng  - Thanks to (prep.): nhờ có, nhờ vào  - Innovative (adj): mới mẻ, sáng tạo  - Preservation (n): sự bảo quản  - Shipping method (n): phương pháp vận chuyển |
| 123. Company executives are currently reviewing the annual budget ------- submitted to them by the Financial Planning department.  **(A) requirements**  (B) deliveries  (C) developers  (D) qualities  Dịch: Những người điều hành công ty hiện đang đánh giá những yêu cầu ngân sách hằng năm được nộp cho họ bởi Bộ phận Kế hoạch Tài chính. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Requirement (n): yêu cầu  - Delivery (n): sự giao hàng  - Developer (n): nhà phát triển  - Quality (n): chất lượng, phẩm chất  - Executive (n): người điều hành  - Budget (n): ngân sách, ngân quỹ |
| 124. Even the CEO had to admit that Prasma Designs’ win was ------- the result of fortunate timing.  (A) parts  (B) parted  **(C) partly**  (D) parting  Dịch: Ngay cả CEO cũng phải thừa nhận rằng chiến thắng của Prasma Design một phần là do thời cơ may mắn. | Giải thích: Đây là một câu khó nên ta phân tích cấu trúc của mệnh đề sau “that” có chứa chỗ trống cần điền:  *“Prasma Designs’ win / was / ------- the result*  *Chủ ngữ Động từ Bổ ngữ*  *of fortunate timing.”*  - Chỗ trống nằm trước Bổ ngữ và nằm ngoài cụm danh từ nên ta phải điền một trạng từ để bổ nghĩa cho cụm danh từ này. Không thể điền tính từ vì:  + Nếu muốn bổ nghĩa cho danh từ thì tính từ phải đứng trong cụm danh từ (đứng sau mạo từ/tính từ sở hữu/từ chỉ số lượng).  + Nếu giải thích là sau to be ta điền tính từ thì tính từ này sẽ làm Bổ ngữ cho Chủ ngữ, nhưng trong câu đã có Bổ ngữ là cụm danh từ. Do đó ta không thể điền tính từ sau to be làm Bổ ngữ được nữa.  - Admit (v): thừa nhận  - Partly (adv): một phần  - Fortunate (adj) = lucky: may mắn  - Timing (n): thời điểm, thời cơ |
| 125. Mr. Singh took notes on ------- the focus group discussed during the morning session.  (A) each  (B) several  (C) another  **(D) everything**  Dịch: Anh Singh ghi chú mọi thứ mà nhóm tập trung đã thảo luận trong suốt phiên họp buổi sáng. | Giải thích: Sau giới từ “on” ta cần một danh từ / đại từ. Cả 3 phương án A B C đều không làm rõ nghĩa của câu nên ta chọn D.  - Trong câu có sử dụng mệnh đề quan hệ:  *“the focus group discussed during the morning session.”* bổ nghĩa cho đại từ “everything”. Đại từ “everything” làm tân ngữ của động từ “discussed” trong MĐQH nên đại từ quan hệ which/that đã được lược bỏ.  - Take notes: ghi chú, ghi chép  - Focus group (n): nhóm tập trung |
| 126. Last year, Tadaka Computer Solutions ranked third ------- in regional earnings.  (A) together  **(B) overall**  (C) consecutively  (D) generally  Dịch: Năm ngoái, Tadaka Computer Solutions xếp hạng 3 chung cuộc về thu nhập vùng. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Together (adv): cùng, cùng nhau  - Overall (adj, adv): tính chung, tính tổng  - Consecutively (adv): liên tục, liên tiếp  - Generally (adv): thông thường, nói chung  - Rank (v): xếp hạng, có thứ hạng  - Earning (n): thu nhập, lợi nhuận |
| 127. ------- the popularity of the BPT39 wireless speaker, production will be increased fivefold starting next month.  (A) On behalf of  (B) Whether  (C) Moreover  **(D) As a result of**  Dịch: Do sự phổ biến của loa không dây BPT39, việc sản xuất sẽ được tăng gấp 5 lần kể từ tháng tới. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - On behalf of (prep.): thay mặt cho, đại diện cho  - Whether (conj): (liệu rằng) có…hay không  - Moreover (adv) = in addition = furthermore: hơn nữa, ngoài ra, thêm vào đó  - As a result of (prep) = because of: vì, do, bởi  - Popularity (n): sự phổ biến  - Wireless (adj): (thiết bị) không dây  - Speaker (n): loa  - Production (n): sự sản xuất  - Fivefold (adv): gấp 5 lần |
| 128. Zypo Properties has just signed a lease agreement with the law firm ------- offices are on the third floor.  (A) how  (B) what  **(C) whose**  (D) wherever  Dịch: Zypo Properties vừa kí một thỏa thuận cho thuê với một công ty luật mà văn phòng của nó ở trên tầng 3. | Giải thích:  - Trước chỗ trống là một danh từ, sau chỗ trống là một mệnh đề 🡪 Đây là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ trước chỗ trống 🡪 Chọn C vì trong 4 phương án chỉ có “whose” là dùng trong mệnh đề quan hệ.  - Đại từ quan hệ sở hữu “whose” chỉ sự sở hữu của danh từ được bổ nghĩa “law firm” đối với vật được sở hữu “offices”.  - Lease agreement (n): thỏa thuận cho thuê  - Law firm (n): công ty luật |
| 129. ------- events this year caused profits in the second and third quarters to differ significantly from original projections.  (A) Total  (B) Marginal  (C) Representative  **(D) Unforeseen**  Dịch: Những sự kiện không biết trước trong năm nay đã khiến cho lợi nhuận trong quý 2 và 3 khác biệt một cách đáng kể so với những dự đoán ban đầu. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Total (adj, n): tổng, tổng cộng  - Marginal (adj): nhỏ, không đáng kể, ngoài lề  - Representative (adj, n): đại diện, điển hình; người đại diện  - Unforeseen (adj) = unexprected: không biết trước, bất ngờ  - Cause (v): gây ra, khiến cho; (n): nguyên nhân  - Profit (n): lợi nhuận  - Quarter (n): quý (trong năm)  - Differ (v): khác  - Significantly (adv): đáng kể  - Originally (adv): ban đầu  - Projection (n): sự dự đoán |
| 130. The timeline for the pathway lighting project was extended to ------- input from the environmental commission.  (A) use up  (B) believe in  (C) make into  **(D) allow for**  Dịch: Lịch trình cho dự án chiếu sáng đường đi đã được kéo dài thêm nhằm cho phép sự hỗ trợ từ uỷ ban môi trường. | Giải thích: Dịch nghĩa để chọn phương án đúng.  - Use up (v): sử dụng hết  - Believe in (v): tin tưởng vào  - Make into (v): biến thành  - Allow for (v): cho phéo (việc gì) diễn ra  - Timeline (n): lịch trình (làm việc, sự kiện)  - Pathway (n): lối đi bộ  - Lighting (n): sự chiếu sáng, sự bố trí đèn  - Extend (v): mở rộng, tăng thêm  - Environmental (adj): thuộc về / liên quan đến môi trường  - Commission (n): ủy ban |

|  |
| --- |
| **PART 6** |

**Questions 135-138** refer to the following instructions.

|  |  |
| --- | --- |
| With Global Strength Gym’s 30-day trial period, you get the opportunity to try out our classes, equipment, and facilities. ---131---. It’s completely risk-free! To sign up, we require your contact information and payment details, but you will only be charged if you are a member for ---132--- 30 days. If you decide within this time that you no longer want to be a member of Global Strength, ---133--- visit our Web site at www.gsgym.com. On the Membership page, elect to ---134--- your membership and enter the necessary information. It’s that easy! | |
| Với 30 ngày trải nghiệm thử tại Global Strength Gym, bạn sẽ có cơ hội thử nghiệm các lớp học, các thiết bị, và các cơ sở vật chất của chúng tôi. Xuyên suốt thời gian trải nghiệm, bạn sẽ không phải chi trả và kí kết hợp đồng gì cả. Nó hoàn toàn miễn phí! Để đăng kí, chúng tôi cần thông tin liên hệ và chi tiết thanh toán của bạn, nhưng bạn sẽ chỉ bị tính phí nếu bạn là thành viên dưới 30 ngày. Nếu như trong khoảng thời gian này bạn quyết định  không muốn làm thành viên của Global Strength nữa, thì chỉ đơn giản là truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ at www.gsgym.com. Ở trang Thành viên, lựa chọn huỷ tư cách thành viên của bạn và nhập những thông tin cần thiết. Thật là dễ dàng! | |
| 131.  (A) Throughout the trial, you pay nothing and sign no contract.  (B) Weight-lifting classes are not currently available.  (C) A cash deposit is required when you sign up for membership.  (D) All questions should be-mailed to customerservice@gsgym.com. |  |
| 132.  (A) not even  (B) almost  (C) over  (D) less than |  |
| 133.  (A) justly  (B) regularly  (C) evenly  (D) simply |  |
| 134.  (A) extend  (B) renew  (C) cancel  (D) initiate |  |

|  |
| --- |
| TEST 07 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PART 5** | |
| 101. If ------- are not satisfied with an item, return it for a full refund within 30 days of purchase.  **(A) you**  (B) your  (C) yours  (D) yourself  Dịch: Nếu bạn không hài lòng với một mặt hàng, hãy trả lại nó trong vòng 30 ngày mua để được hoàn tiền đầy đủ. |  |
| 102. The location of next month’s online gaming forum is yet to be -------.  (A) concluded : kết luận  (B) prevented : ngăn cản  (C) invited : mời  **(D) decided** : quyết định  Dịch: Địa điểm của diễn đàn trò chơi trực tuyến tháng sau thì chưa được quyết định. |  |
| 103. Guests were ------- with the table decorations for the company banquet.  (A) impressive  **(B) impressed**  (C) impressing  (D) impressively  Dịch: Khách mời bị ấn tượng với sự trang trí bàn tiệc tại bữa tiệc của công ty. |  |
| 104. The Shubert Company is ------- effective at helping power plants reduce their carbon dioxide emissions.  (A) once  (B) far  (C) early  **(D) very**  Dịch: Công ty Shubert rất hiệu quả trong việc giúp những nhà máy giảm sự phát thải các-bon đi-ô-xít. |  |
| 105. Mr. Hodges ------- that volunteers sign up to assist with the Hannock River cleanup by Friday.  (A) requesting  (B) to be requested  **(C) requests**  (D) to request  Dịch: Anh Hodges yêu cầu rằng những người tình nguyện phải đăng kí để hỗ trợ việc vệ sinh của Hannock River trước thứ Sáu. |  |
| 106. Last year, the Daejeon English News ------- the number of readers by adding a digital subscription option.  (A) needed  **(B) increased**  (C) joined  (D) asked  Dịch: Năm ngoái, Daejeon English News đã tăng một cơ số độc giả bằng việc thêm một tùy chọn đăng kí kĩ thuật số. |  |
| 107. Before the updated design can go into -------, it must be approved by management.  (A) product  (B) producer  (C) productive  **(D) production**  Dịch: Trước khi bản thiết kế được cập nhật có thể đi vào sản xuất, nó phải được thông qua bởi ban quản lí. |  |
| 108. The economic development summit will be held ------- the Xi'an Trade Tower on September 22.  (A) to  **(B) at**  (C) down  (D) of  Dịch: Cuộc gặp gỡ phát triển kinh tế sẽ được tổ chức tại Xi’an Trade Tower vào ngày 22 tháng 9. |  |
| 109. Inclement weather was ------- responsible for the low turnout at Saturday's Exton Music Festival.  **(A) largely**  (B) large  (C) largest  (D) larger  Dịch: Thời tiết xấu là nguyên nhân chủ yếu của lượng người tham dự thấp tại Lễ hội Âm nhạc Exton vào thứ Bảy. |  |
| 110. Our most recent survey was sent to clients just last week, ------- it is too soon to send another one.  (A) when  (B) since  **(C) so**  (D) finally  Dịch: Khảo sát gần đây nhất của chúng tôi vừa được gửi cho khách hàng hồi tuần trước, vì thế là quá sớm để gửi đi một bản nữa. |  |
| 111. ------- necklace that is shipped from Gillis Designers is given a thorough quality check.  (A) Whenever  (B) Also  (C) All  **(D) Each**  Dịch: Mỗi chiếc vòng cổ mà được vận chuyển từ Gillis Designers thì trải qua một cuộc kiểm tra chất lượng kĩ lưỡng. |  |
| 112. Ms. Valdez’ sales numbers are good ------- for her to be considered for the employee-of-the-month award.  (A) forward  (B) even  (C) ahead  **(D) enough**  Dịch: Những số liệu về doanh số của cô Valdez thì đủ tốt để cô ấy được cân nhắc cho giải thưởng nhân viên của tháng. |  |
| 113. Aaron Park’s new book features photographs of homes designed and built by the homeowners -------.  (A) itself  (B) himself  **(C) themselves**  (D) ourselves  Dịch: Cuốn sách mới của Aaron Park có những bức ảnh về những ngôi nhà được thiết kế và xây dựng bởi chính những người chủ nhà. |  |
| 114. It is ------- for the audience to hold its applause until the speaker has finished.  (A) enthusiastic : nhiệt tình  (B) casual : bình thường  (C) exclusive : độc quyền  **(D) customary** : thông thường, truyền thống  Dịch: Việc các thính giả giữ tràng pháo tay của họ cho đến khi diễn giả phát biểu xong là một điều bình thường. |  |
| 115. Despite ------- that Legend Air would perform poorly with the entry of cheaper competition, it posted strong second-quarter earnings.  (A) predicted  (B) predictable  (C) predicts  **(D) predictions**  Dịch: Mặc dù có những dự đoán rằng Legend Air sẽ hoạt động kém do sự xuất hiện cạnh tranh rẻ hơn, nhưng nó vẫn công bố những thu nhập mạnh mẽ trong quý thứ hai. |  |
| 116. Mr. Nigam was ------- retirement when his boss asked him to be the head of security at the new facility.  (A) under  (B) ahead of  (C) nearby  **(D) close to**  Dịch: Anh Nigam sắp nghỉ hưu khi sếp ông ấy yêu cầu ông ấy làm trưởng bộ phận an ninh tại cơ sở mới. |  |
| 117. Main Street Restaurant offers a menu of ------- prepared lunch and dinner meals.  (A) thought (n): suy nghĩ  (B) thoughtfulness : sự chu đáo  (C) thoughts  **(D) thoughtfully**  Dịch: Main Street Restaurant cung cấp một thực đơn các bữa ăn trưa và ăn tối được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng. |  |
| 118. ------- our public relations manager, Ms. Ghazarian has just been appointed vice president of media relations.  (A) Sincerely : chân thành  (B) Immediately : ngay lập tức  (C) Solely : chỉ ( = only = exclusively)  **(D) Formerly** : trước đây, đã từng ( = once = previously)  Dịch: Là người quản lí quan hệ công chúng của chúng tôi trước đây, cô Ghazarian vừa được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch quan hệ truyền thông. |  |
| 119. Videos of Korean pop music have become very popular ------- adolescents worldwide.  (A) including  (B) whereas  **(C) among**  (D) within  Dịch: Những video nhạc pop Hàn Quốc đã trở nên rất phổ biến trong giới thanh niên trên khắp thế giới. |  |
| 120. Milante Shoes ------- altered the firm's marketing strategy after a recent economic shift.  (A) quick  (B) quickest  **(C) quickly**  (D) quicken  Dịch: Milante Shoes đã nhanh chóng thay đổi chiến lược tiếp thị của công ty sau một cuộc chuyển dịch kinh tế gần đây. |  |
| 121. The annual report has been posted online, ------- the director’s office has not yet received a printed copy.  **(A) but**  (B) why  (C) with  (D) once  Dịch: Báo cáo hằng năm đã được đăng trực tuyến, nhưng văn phòng của giám đốc thì chưa nhận được bản copy. |  |
| 122. Hasin Fariz turned a study on the ------- effects of sleep into a best-selling book.  **(A) favorable**  (B) favor  (C) favors  (D) favorably  Dịch: Hasin Fariz đã biến một nghiên cứu về những ảnh hưởng tích cực của giấc ngủ thành một cuốn sách bán chạy nhất. |  |
| 123. Wynston Containers is ------- a yearly shutdown of its factory so that it can be evaluated for safety and efficiency.  (A) involving : liên quan (B) participating : tham gia  **(C) implementing** : áp dụng, thực hiện  (D) producing : sản xuất  Dịch: Wynston Containers đang triển khai một sự đóng cửa hằng năm đối với các xí nghiệp của nó để nó có thể được đánh giá về mặt an toàn và hiệu quả. |  |
| 124. The Girard Botanical Archive has almost 300,000 plant -------, all neatly pressed onto archival paper.  (A) authorities : người có thẩm quyền  **(B) specimens** : mẫu vật  (C) founders : nhà sáng lập  (D) specifics : thông tin cụ thể  Dịch: Girard Botanical Archive có gần 300,000 mẫu thực vật, tất cả đều được ép gọn gàng lên giấy lưu. |  |
| 125. Hotels and universities are ------- to recycle their used mattresses through the city's recycling program.  (A) systematic : có hệ thống  **(B) eligible** : đủ điều kiện, đủ tư cách  (C) familiar : thân quen, quen thuộc  (D) successful : thành công  Dịch: Các khách sạn và trường đại học thì đủ điều kiện để tái chế những tấm nệm đã qua sử dụng của họ thông qua chương trình tái chế của thành phố. |  |
| 126. The ------- to review plans to replace the Tronton Bridge will be scheduled soon.  (A) heard  (B) hears  **(C) hearing**  (D) hear  Dịch: Cuộc họp để xét duyệt những kế hoạch nhằm thay thế Cầu Tronton sẽ sớm được lên lịch. | - Hearing (n): cuộc họp; sự nghe |
| 127. Kovox Ltd. aims to optimize quality ------- reducing the impact on the environment.  (A) which  **(B) while**  (C) because  (D) unless  Dịch: Kovox Ltd. đặt mục tiêu tối ưu hoá chất lượng trong khi làm giảm tác động đến môi trường. |  |
| 128. The grocery store ------- vegetables from out of town until local prices went down last month.  (A) is buying  (B) will be buying  (C) has been buying  **(D) had been buying**  Dịch: Cửa hàng bách hóa đã mua rau củ từ bên ngoài thị trấn cho đến khi giá cả tại địa phương giảm xuống hồi tháng trước. |  |
| 129. All Hershel Industries employees must have a valid ID card ------- enter the building.  **(A) in order to**  (B) as long as  (C) regarding  (D) always  Dịch: Tất cả nhân viên của Hershel Industries phải có một thẻ định danh hợp lệ để đi vào tòa nhà. |  |
| 130. ------- and cost factored equally in choosing Cantavox as our main supplier.  **(A) Reliability** : sự tin cậy  (B) Allowance : sự cho phép, tiền trợ cấp  (C) Dependence : sự phụ thuộc  (D) Estimation : sự ước tính  Dịch: Sự tin cậy và chi phí là hai yếu tố ngang nhau trong việc lựa chọn Cantavox làm nhà phân phối chính của chúng tôi. |  |

|  |
| --- |
| **PART 6** |

**Questions 131-134** refer to the following letter.

|  |  |
| --- | --- |
| Dear PGD Account Holder,  PGD Bank strives ---131--- the highest levels of client security and service. This applies not only to online- and telephone-based services, but also to our brick-and-mortar locations. Our three branch offices have proudly been a part of the community ---132--- a combined total of 40 years.  To assist you even better in the future, our Smithville branch will be temporarily closed for renovations July 8-22. ---133---. In the meantime, our other two regional branches in Pine Grove and Bradford will maintain normal business ---134---. We value your feedback and will respond to any concerns that you may have as soon as possible.  Sincerely,  Edwin Chen, Operations Manager  PGD Bank | |
| Gửi những chủ tài khoản PGD,  Ngân hàng PGD phấn đấu cung cấp mức độ an ninh và dịch vụ cao nhất. Điều này áp dụng không chỉ cho các dịch vụ trực tuyến hay dịch vụ điện thoại, mà còn cho những địa điểm được xây dựng. 3 văn phòng chi nhánh của chúng tôi tự hào là một phần của cộng đồng trong tổng cộng 40 năm.  Để hỗ trợ bạn sau này tốt hơn, chi nhánh Smithville của chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa để tu sửa từ ngày 8 đến 22 tháng 7. Chúng tôi xin lỗi vì bất kì sự bất tiện nào mà việc này có thể gây ra. Trong lúc đó, hai chi nhánh còn lại của chúng tôi ở Pine Grove và Bradford sẽ duy trì giờ làm việc bình thường. Chúng tôi đánh giá cao những nhận xét của bạn và sẽ phản hồi càng sớm càng tốt về bất kì mối lo lắng nào mà bạn có.  Sincerely,  Edwin Chen, Giám đốc Vận hành  PGD Bank | |
| 131.  **(A) to provide**  (B) provided  (C) providing  (D) to be provided |  |
| 132.  (A) except  (B) amid = among  (C) near  **(D) for** |  |
| 133.  (A) Unfortunately, services will be limited.  Không may là, dịch vụ sẽ bị giới hạn.  (B) We thank you for trusting in PGD Bank over these years.  Chúng tôi cảm ơn bạn vì đã tin tưởng ngân hàng PGD trong những năm qua.  **(C) We apologize for any inconvenience this may cause.**  Chúng tôi xin lỗi vì bất kì sự bất tiện nào mà việc này có thể gây ra.  (D) Traffic on the boulevard has increased lately.  Giao thông trên đại lộ đã tăng lên gần đây. |  |
| 134.  (A) investments  (B) hiring  **(C) hours**  (D) interests |  |

**Questions 135-138** refer to the following e-mail.

|  |  |
| --- | --- |
| To: Samuel Archerson <sarcherson@vona.co.uk>  From: James Darrers <jdarrers@sky.co.uk>  Date: 10 January  Subject: Cost Accountant position  Dear Mr. Archerson,  Thank you for taking the time to meet with me today. I ---135--- our conversation, and I remain very interested in the position of cost accountant. I would welcome the opportunity to return for the third and final round of ---136---.  I am confident my years of accounting experience would benefit your firm. As discussed, over the last ten years, I have helped many companies save a ---137--- amount of money. I am especially adept at analysing the day-to-day operations of a business and helping to determine more cost-effective methods.  I checked regarding your question about a potential start date. ---138---. I hope to hear from you in the near future.  Sincerely,    James Darrers | |
| Gửi anh Archerson,  Cảm ơn bạn đã dành thời gian gặp tôi hôm nay. tôi rất thích cuộc hội thoại của chúng ta, và tôi vẫn rất quan tâm đến vị trí kế toán chi phí. Tôi muốn có cơ hội quay lại vòng thứ 3 và vòng cuối của cuộc phỏng vấn.  Tôi tự tin rằng những năm kinh nghiệm kế toán của tôi sẽ mang lại lợi ích cho công ty của bạn. Như đã thảo luận, trong 10 năm qua, tôi đã hỗ trợ nhiều công ty tiết kiệm một khoản tiền đáng kể. Tôi đặc biệt tinh thông về việc phân tích những hoạt động ngày qua ngày của một doanh nghiệp và hỗ trợ việc xác định những phương pháp tiết kiệm.  Tôi đã kiểm tra liên quan đến câu hỏi của bạn về một ngày tiềm năng để bắt đầu. Tôi có thể bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 2. Tôi hi vọng nghe tin từ bạn trong tương lai gần.  Chân thành | |
| 135.  (A) enjoy  **(B) enjoyed**  (C) enjoying  (D) will enjoy |  |
| 136.  (A) revisions  (B) promotions  **(C) interviews**  (D) receptions |  |
| 137.  (A) substance  (B) substantiate  (C) substantially  **(D) substantial** |  |
| 138.  (A) I have four additional questions to ask you.  Tôi có thêm 4 câu hỏi để hỏi bạn.  **(B) I would be able to begin during the first week of February.**  Tôi có thể bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 2.  (C) I am confident I have the potential for this position.  Tôi tự tin rằng tôi có tiềm năng cho vị trí này.  (D) Thank you for the offer of employment.  Cảm ơn bạn về lời mời tuyển dụng |  |

**Questions 139-142** refer to the following e-mail.

|  |  |
| --- | --- |
| To: Mason Wu <mwu@wustudios.co.nz>  From: Trent Tuiloma <ttuiloma@canterburyairport.co.nz>  Subject: Canterbury Airport project  Date: Monday, 2 July  Dear Mr. Wu,  Thank you for agreeing to consult on the Canterbury Airport redesign project. ---139---. As a result, I am particularly eager to hear your ideas about upgrading our main terminal.  Can we meet this week? There are a number of ---140--- restaurants near my office. If you are available this Friday, we could meet at Celia’s Cafe on Cumberland Street. I would also like a few of my colleagues to ---141--- us. They would appreciate ---142--- ways to enhance the airport user’s experience.  I look forward to hearing from you soon.  Sincerely,  Trent Tuiloma  Chairman, Canterbury Airport Redesign Team | |
| Gửi anh Wu,  Cảm ơn bạn đã đồng ý tham vấn cho dự án tái thiết kế sân bay Canterbury. Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ công việc của bạn với các sân bay khu vực. Do đó, tôi đặc biệt mong chờ để nghe những ý tưởng của bạn về việc nâng cấp nhà ga chính của chúng tôi.  Chúng ta có thể gặp nhau trong tuần này không? Có nhiều nhà hàng tuyệt vời gần văn phòng của tôi. Nếu bạn rảnh vào thứ Sáu này, chúng ta có thể gặp nhau tại nhà hàng Celia trên phố Cumberland. Tôi cũng muốn một số đồng nghiệp của tôi tham gia cùng chúng ta. Họ sẽ đánh giá cao việc thảo luận những cách thúc để tăng cường trải nghiệm của người dùng tại sân bay.  Tôi mong đợi sớm nghe tin từ bạn.  Chân thành,  Trent Tuiloma  Chủ tịch, Đội tái thiết kế sân bay Canterbury | |
| 139.  (A) I can meet you when you arrive.  Tôi có thể gặp bạn khi bạn đến.  (B) Scheduling flights can be quite tricky.  Các chuyến bay theo lịch thì có thể khá là khó khăn.  **(C) I have long admired your work on regional airports.**  Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ công việc của bạn với các sân bay khu vực.  (D) There are several dining options at the airport.  Có một số lựa chọn bữa ăn tại sân bay. |  |
| 140.  (A) excel  **(B) excellent**  (C) excellently  (D) excelled |  |
| 141.  **(A) join**  (B) pay  (C) remind  (D) defend |  |
| 142.  (A) to discuss  **(B) discussing**  (C) discuss  (D) discussed |  |

**Questions 143-146** refer to the following article.

|  |  |
| --- | --- |
| SHIRESBERRY (February 15) - The second annual Shiresberry Film Festival begins on April 18 and ---143--- for five weeks. This year's offerings will not be limited to entries from North America and Europe. We will also be presenting ---144--- from Asia and South America. And everyone's favorite feature from last year's festival will be back: directors and screenwriters will hold question-and-answer sessions after their films' initial screening. Make sure you do not miss this ---145--- event. Tickets always sell out quickly. ---146---. Shiresberry Film Club members can now purchase priority tickets. Visit the Shiresberry Theater box office or www.shiresberrytheater.com. | |
| SHIREBERRY (Ngày 15 tháng 2) - Liên hoan Phim thường niên Shireberry lần thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 và sẽ kéo dài trong 5 tuần. Phần thưởng năm nay không giới hạn cho các bài dự thi từ Bắc Mỹ và Châu Âu. Chúng tôi cũng sẽ trình chiếu các bộ phim từ Châu Á và Nam Mỹ. Và phần yêu thích của mọi người tại lễ hội năm ngoái sẽ trở lại: các đạo diễn và biên kịch sẽ có các buổi hỏi đáp sau buổi chiếu phim của họ. Đừng bỏ lỡ sự kiện được nhiều người ưa thích này. Vé luôn được bán hết khá nhanh. Vé sẽ được mở bán cho công chúng vào ngày 3 tháng 3. Các thành viên Câu lạc bộ Phim Shiresberry giờ đã có thể mua vé ưu tiên. Đến phòng vé tại rạp hát Shiresberry hoặc truy cập www.shiresberrytheater.com. | |
| 143.  (A) run  (B) has run  **(C) will run**  (D) ran |  |
| 144.  **(A) movies**  (B) clothing  (C) food  (D) books |  |
| 145.  (A) political : chính trị  **(B) popular** : phổ biến, được nhiều người yêu thích  (C) practical : thực tiễn  (D) preliminary : sơ bộ |  |
| 146.  (A) The awards will be presented by Hunter Johns.  Giải thưởng sẽ được trao bởi Hunter Johns.  (B) Renovations to the space are nearly complete.  Việc tu sửa không gian gần hoàn thành.  (C) The later offerings were an even bigger success.  Những món quà sau đó thậm chí còn thành công hơn.  **(D) Sales are open to the general public on March 3.**  Vé sẽ được mở bán cho công chúng vào ngày 3 tháng 3. |  |

|  |
| --- |
| TEST 08 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PART 5** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |