**UNIT 5. TECHNOLOGY AND YOU**

**I.VOCABULARIES:**

- illustration /,iləs'trei∫n/ (n): ví dụ minh họa

- central processing /'prousesiη/ unit (CPU) (n): thiết bị xử lí trung tâm

-  keyboard /'ki:bɔ:d/ (n): bàn phím

- visual display unit (VDU) (n)/'vi∫uəl, dis'plei, 'ju:nit/: thiết bị hiển thị

- computer screen /skri:n/ (n): màn hình máy tính

- floppy /'flɔpi/ disk (n): đĩa mềm

- speaker /'spi:kə/ (n): loa

- scenic /'si:nik/ (a): thuộc cảnh vật

- scenic beauty /'bju:ti/ (n): danh lam thắng cảnh

- miraculous /mi'rækjuləs/ (a): kì lạ

- device /di'vais/ (n): thiết bị

- appropriate /ə'proupriət/ (a): thích hợp

- hardware /'hɑ:dweə/ (n): phần cứng

- software /'sɔftweə/ (n): phần mềm

- be capable of doing /ˈkeɪpəbl/ (sth)(exp): có khả năng làm (cái gì)

- calculate /'kælkjuleit/ (v): tính tóan

- speed up /'spi:d'ʌp/ (v): tăng tốc

- calculation /,kælkju'lei∫n/ (n): sự tính tóan, phép tính

- multiply /'mʌltiplai/ (n): nhân

- divide /di'vaid/ (v): chia

- with lightning speed /'laitniη, spi:d/ (exp): với tốc độ chớp nhóang

- perfect /'pə:fikt/ (a): hoàn hảo

**II. GRAMMAR**

**A. Bị động của Thì hiện tại hoàn thành - The present perfect Tense passive**

**1. Công thức thể bị động thì HTHT**

**(+) S +  have/has + been + Ved/V3**

You have been served by the lady.

**(-) S + have/has + not + been + Ved/V3**

The baby hasn't been fed by her Mom.

**(?) Have/has + S + been + Ved/V3?**

Have they been served by the boy?

**(?) WH-question + have/has + S + been + Ved/V3?**

Where have you been brought up by your parents?

**2. Cách dùng thể bị động thì HTHT**

**- Câu được dùng ở thể chủ động và câu được dùng ở thể bị động có nghĩa tương tự nhau nhưng chúng có những điểm nhấn chủ ngữ khác nhau.**

Millions of people read the magazine. (Điểm nhấn ở đây là "people")

The magazine is read by millions of people. (Điểm nhấn ở đây là " the magazine)

**- Câu bị động được sử dụng khi không cần thiết phải đề cập đến chủ thể thực hiện hành động đó hoặc không muốn đề cập đến người làm nên hành động.**

The house was built in 2000.

Some mistakes were made in that article.

**- Câu bị động được sử dụng khi người/chủ thể thực hiện hành động đã rõ ràng trong ngữ cảnh.**

The magazine is printed in many languages.

**B.Đại từ quan hệ Who; Whom; Which; That**

Đại từ quan hệ là từ đừng liền sau một danh từ để thay thế cho danh từ làm chủ ngữ, làm bổ túc từ hoặc sở hữu cách cho mệnh đề phía sau. Danh từ đứng trước đại từ quan hệ gọi là danh từ đứng trước.

Đại từ quan hệ có những hình thức sau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Danh từ trước** | **Chủ từ** | **Từ bổ túc** |
| Người | Who, that | Whom, that |
| Vật | Which, that | Which, that |

**1. Which: dùng cho vật hoặc con vật làm chủ ngữ hoặc bổ túc từ**

The dog is ill. The dog is mine.

---> The dog which is ill is mine.

I lent you the book. The book is expensive.

---> The book which I lent you is expensive.

**2. Who: dùng cho người làm chủ ngữ hoặc bổ túc từ.**

The man is standing over there. He is my brother.

---> The man who is standing over there is my brother.

**3. Whom: dùng cho người làm tân ngữ.**

The man is wearing a green sweater. I like him.

---> The man whom I like is wearing a green sweater.

**4. That: dùng cho cả người và vật, làm chủ từ cũng như bổ túc từ.**

The dog that is ill is mine.

The book that I lent you is expensive.

**\* Lưu ý khi dùng "that"**

- không dùng "that" trong mệnh đề quan hệ không giới hạn.

- bắt buộc phải dùng "that" khi nó thay thế cho danh từ có tính từ so sánh ở dạng bậc nhất (the best, the most interesting,...), everybody, anybody, something, everything,...

**III. EXERCISES:**

**Exercise 1: Transformation**

**Rewrite the following sentences, using relative pronouns (who, that, which).**

1. This is the book. I bought it at the bookstore.

2. Do you know the man? They are talking about him.

3. The man is interesting. He teaches me French.

4. The girl chatted with him yesterday. She arrived here at 6:30.

🡪………………………………………………….……………………………..

5. The man is talking to my father. He spent 15 minutes measuring our kitchen

🡪………………………………………………….……………………………..

**Exercise 2: Change these sentences into present perfect passive**

1. Somebody has stolen my bike.

2. They have built a school near our house.

3. Has somebody informed Lan of the change?

4. They have changed the date of the meeting.

5. My mother has made that cake in the kitchen since 2:00pm.