**MORE EXERCISE 5 - UNIT 4 - KEY**

***Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.***

1. A. divided B. separated **C. called** D. naked
* Đáp án C /D/ => còn lại /id/
1. A. stage B. take C. pay **D. statistics**
* Đáp án D /ə/ => còn lại /ei/
1. A. physical B. easily **C. system** D. design
* Đáp án C /s/ => còn lại /z/

***Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.***

1. A. secondary B. primary C. category **D. certificate**
* D nhấn âm 2 => còn lại nhấn âm 1
1. A. systematic B. educational C. elementary **D. curriculum**
* D nhấn âm 2 => còn lại nhấn âm 3
1. A. geography **B. university** C. technology D. methodical
* B nhấn âm 3 => còn lại nhấn âm 2

***Choose the word(s) that is CLOSEST in meaning to the underlined word(s).***

1. In our curriculum, mathematics, physics, chemistry, literature and English are considered as **core** subjects.
2. difficult             **B. main**                 C. popular         D. general
* B main = core: nghĩa là chính (môn học chính)
1. The academic year in England **runs** from September to July.
2. manages **B. happens** C. moves D. consists
* B happens => runs: diễn ra

***Choose the correct answer to each of the following questions.***

1. The state school system can be divided \_\_\_\_\_\_\_\_\_2 levels of education: primary education and secondary education
2. in **B. into** C. up D. with
* B divide into: phân chia thành

10. At school he had a good \_\_\_\_\_\_\_ record, and also excelled at sports.

A. intellectual B. primary **C. academic**  D. divide

* C. academic record: thành tích học tập, bảng điểm

11. The United Nations Secretary General has often spoken of the need for individual \_\_\_\_\_ and human rights in his speeches.

A. free B. freeing C. freely **D. freedom**

* D. Adj + N: individual freedom: tự do cá nhân

12. The car \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. has been just found B. has just be found

C. had just be found **D. has just been found**

* D. Câu bị động thì hiện tại hoàn thành: S + have/has + (just) + been + V3/ed

13. The failure of the team \_\_\_\_\_to have been caused by deep divisions between the coach and the players.

A. believed B. are believed **C. is believed** D. believes

* C. Câu bị động 2 mệnh đề, chủ từ số ít nên loại B

14. A number of wildlife habitat reserves\_\_\_\_\_\_so that a wide range of endangered species can have a chance to survive and develop.

A. have established B. established

**C. have been established**  D. is established

* C. Câu mang nghĩa bị động và chủ từ là số nhiều nên loại A, B, D.

15. The children \_\_\_\_\_\_\_not to speak to strangers.

 A. should warn B. must warn **C. should be warned** D. is warned

* C. Câu mang nghĩa bị động và chủ từ là số nhiều nên loại A, B, D.

16. By getting the housework \_\_\_\_\_, my mother has more time to pursue her career.

A. do B. did **C. done** D. to do

* C. Câu bị động dạng truyền khiến: S + get/have + Noun (chỉ sự việc/sự vật) + V3/ed

17. The habitats for endangered animals \_\_\_\_\_\_\_.

A. is being seriously polluted **B. are being seriously polluted**

C. was being seriously polluted D. has been seriously polluted

* B. Câu mang nghĩa bị động và chủ từ là số nhiều nên loại A, C, D.

18. The men wanted to avoid \_\_\_\_\_\_\_\_\_ on the security camera.

A. seeing B. to be seen **C. being seen** D. to see

* C. Câu mang nghĩa bị động (Những người đàn ông muốn tránh bị nhìn thấy trên máy quay an ninh)

 **LANGUAGE OF COMMUNICATION**

1. “Thank you ever so much for your help with my math.” – “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

 A. That’s too bad. B. Not worth helping.

C. You’re too helpful. **D. Think nothing of it.**

* D. Đáp lại lời cảm ơn: Đừng suy nghĩ gì về việc ấy. Có thể thay thế cách nói khác như: Don’t mention it/ It’s OK/ My pleasure....

20. **Nam**: Do you think the school holidays should be longer? - **Lan**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A. School holidays are getting longer.

B. The longest school holiday is summer holiday.

C. Students really enjoy their summer holiday.

**D. Sure. Every student would love that.**

* D. Hợp lý về nghĩa với câu hỏi.

***Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction.***

1. More than (A) 10 victims are (B) reported **(C) to be missing** (D) in the storm last week.
* C. Cấu trúc bị động 2 mệnh đề, do vế sau có “last week” nên **TO BE** sửa thành **TO HAVE BEEN.**
1. They (A) were advised **(B) not wasting** time and money (C) doing (D) such a thing.
* B. Be advised + to Verb. Nên **not wasting sửa thành not to waste.**
1. It **(A) is know** that the (B) new-born baby (C) was left on the dustbin and (D) bitten by ants.
* A. Cấu trúc bị động 2 mệnh đề. Nên **is know sửa thành is known.**
1. Many places of **(A) history**, scientific, (B) cultural, or (C) scenic importance have been designated (D) national monuments.
* A. Để tạo cấu trúc song song cho các tính từ bổ sung nghĩa cho danh từ ****importance,**** ta cần dùng tính từ của **history** là **historical**.
1. Peter (A) chose (B) to live independently **(C) on** his parents (D) two years ago.
* A. Sai giới từ: dependent on nhưng independent of. Nên **on sửa thành of.**

**READING COMPREHENSION**

***Read the following passage and choose the correct answer to each of the questions.***

In today's fast-paced industry, learning will most likely involve seeking new skills in ways that challenge the norm. But thankfully, there is a promise for such lifelong learning online - the promise that will save you time and money while helping you earn more of **both**.

 Provided you have access to a decent computer and the Internet, the barrier to getting started is probably lower than it ever has been. And with those things in place, it is a matter of finding the content you wish to learn. So, to help others who may be looking to maximize their own learning efforts, I have listed some quick tips below.

 First, set achievable goals. When you start learning, a good idea to set goals about what you want to learn or what you might do with your newly acquired knowledge. It might be landing that new job, building a tangible product, or impressing your current management. The goals may vary in size and complexity, but do revisit these goals throughout your learning process. Within a couple of weeks ask yourself, "Am I getting closer to my goal?" or "Am I learning the skills necessary to reach my goals?" If you are not, then you may need to look elsewhere.

 Second, learn with others. By yourself, learning anything has a high propensity to become frustrating. Try teaming up with friends or colleagues. They can often be your best resource for maintaining motivation while you learn.

 Third, make it a habit. Online habits often include scrolling through social media or watching videos on YouTube. If you have the downtime for such activities, then you could spend that downtime learning something. And why not learn something? If you do, then you will have plenty more to talk about on social media anyways. So, make learning your new online habit by making a **commitment** to learn something new each day.

26. According to the passage, what are the basic conditions for online learning?

A. A goal and learning efforts B. A content and the wish to learn

C. A smartphone and a 4-G sim card **D. A computer and the Internet**

*Giải thích: Theo đoạn văn, các điều kiện cơ bản để học trực tuyến là gì?*

*A. Mục tiêu và nỗ lực học tập B. Một nội dung và mong muốn học hỏi*

*C. Điện thoại thông minh và thẻ sim 4 G D. Một máy tính và Internet*

*Thông tin: Provided you have access to a decent computer and the Internet, the barrier to getting started is probably lower than it ever has been. (L1,2-P2)*

*Tạm dịch: Miễn là bạn có quyền truy cập vào một máy tính tốt và Internet, rào cản để bắt đầu có lẽ thấp hơn bao giờ hết.*

1. According to the passage, what is the first step of learning online?

**A. Setting practical goals and checking them regularly.**

B. Buying a computer and having it checked every two weeks.

C. Landing a new job and building a tangible product.

D. Varying your goals in size as well as complexity.

*Giải thích: Theo đoạn văn, bước đầu tiên của việc học trực tuyến là gì?*

1. *Đặt mục tiêu thực tế và kiểm tra chúng thường xuyên.*
2. *Mua một máy tính và kiểm tra hai tuần một lần.*

*C. Tìm được một công việc mới và xây dựng một sản phẩm hữu hình.*

*D. Thay đổi mục tiêu của bạn về kích thước cũng như độ phức tạp.*

*Thông tin: - First, set achievable goals. Đầu tiên, đặt mục tiêu có thể đạt được.(L1,3-P3)*

 *- The goals may vary in size and complexity, but do revisit these goals throughout your learning process. (Các mục tiêu có thể khác nhau về kích thước và độ phức tạp, nhưng hãy xem lại những mục tiêu này trong suốt quá trình học tập của bạn.)*

1. What is the passage mainly about?
2. Changes of technology - Thay đổi của công nghệ
3. Advantages of the Internet - Ưu điểm của Internet
4. **Tips for lifelong learning - Lời khuyên cho việc học tập suốt đời**
5. Effects of social media - Tác dụng của truyền thông xã hội

*Thông tin*:

*- But thankfully, there is a promise for such lifelong learning online - the promise that will save you time and money while helping you earn more of both.*

 *- ... I have listed some quick tips below.*

*- First, set achievable goals. ... Second, learn with others. ... Third, make it a habit.*

*Tạm dịch: Nhưng may mắn thay, có một lời hứa cho việc học trực tuyến suốt đời như vậy - lời hứa sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong khi giúp bạn kiếm được nhiều hơn ở cả hai. -... tôi đã liệt kê một số mẹo nhanh dưới đây. - Đầu tiên, đặt mục tiêu có thể đạt được. ... Thứ hai, học hỏi với người khác. ... Thứ ba, biến nó thành thói quen.*

1. What is the word "**commitment**" in the last paragraph closest in meaning to?
2. a rule (qui tắc) B. a chance (cơ hội)

**C. a need (nhu cầu)** D. a situation (tình huống)

*Tạm dịch: Vì vậy, hãy học thói quen trực tuyến mới của bạn bằng cách cam kết học một cái gì đó mới mỗi ngày.*

1. What does the word "**both**" in paragraph 1 refer to?

**A. Time and money**  B. Lifelong and online learning

C. New skills and ways D. Industry and technology

*Tạm dịch: Nhưng may mắn thay, có một lời hứa cho việc học trực tuyến suốt đời như vậy - lời hứa sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong khi giúp bạn kiếm được nhiều hơn ở cả hai.*

**----THE END-------**