**MORE EXERCISE 8 - UNIT 6**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. **PRONUNCIATION**

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

1. **A. worker** B. whom C. interview D. answer

Chọn A vì “w” được phát âm. Còn B, C, D “w” là âm câm

1. A. explained **B.** **disappointed** C. prepared D. interviewed

Chọn B vì “ed” được phát âm /id/, còn lại “ed” phát âm là /d/

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

1. A. interview **B. impression (2-1)** C. company D. formally

4. A. employment B. remember **C. concentrate (1-2)** D. position

1. **VOCABULARY - WORD FORM - GRAMMAR**

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

1. Before the interview, you have to send a letter of application and your **résumé** to the company.
2. recommendation B. reference **C. curriculum vitae** D. photograph

**Résumé = curriculum vitae: sơ yếu lý lịch**

6. When being interviewed, you should **concentrate on** what the interviewer is saying or asking you.

A. be related to B. be interested in

**C. pay all attention to** D. express interest to

**Concentrate on = pay all attention to: chú ý vào**

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

7. Sam has just woken up. His hair stood **untidily** all over his head.

**A. neatly**  B. excitedly C. stressfully D. messily

**Untidily: không ngăn nắp, gọn gàng, bù xù (tóc) >< neatly: gọn gàng, ngăn nắp, chỉnh chu**

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

8. It was just a friendly get-together. Everyone was wearing \_\_\_\_\_\_clothes. No one needed to be well-dressed.

A. formal **B. casual**  C. unimportant D. unfriendly

Đó chỉ là 1 cuộc họp mặt thân mật. Mọi người ai cũng mặc quần áo bình thường. Không ai ăn mặc trang trọng/ ăn mặc đẹp.

9. Some days of rest may help to \_\_\_\_\_\_\_ the pressure of work.

**A. reduce**  B. lower (làm thấp hơn) C. chop (chặt/bổ) D. increase (tăng)

Vài ngày nghỉ ngơi có thể giúp làm giảm đi áp lực của công việc.

10. Can you please tell me some information that \_\_\_\_\_\_\_ to the job?

A. indicates B. expresses C. interests **D. relates**

**Relate to sth:** liên quan đến

11. Not all teenagers are well \_\_\_\_\_\_\_ for their future job when they are at high school.

A. interested B. satisfied C. concerned **D. prepared**

**Well-prepared:** được chuẩn bị tốt

12. To my \_\_\_\_\_\_\_, I was not offered the job.

A. happiness B. dream C. joy **D. disappointment**

Thật thất vọng, tôi đã không được nhận công việc.

13. His work involves helping students to find temporary \_\_\_\_\_\_ during their summer vacation.

A. decision **B. employment**  C. choice D. selection

Công việc của anh ấy là giúp đỡ sinh viên tìm việc làm tạm thời trong thời gian nghỉ hè.

14. Qualifications and \_\_\_\_\_\_\_ are two most important factors that help you get a good job.

A. politeness **B. experience**  C. attention D. impression

Bằng cấp và kinh nghiệm là hai nhân tố quan trọng nhất giups bạn có được việc làm tốt.

15. It is of great importance to create a good impression \_\_\_\_\_\_\_ your interviewer.

**A. on**  B. about C. for D. at

**Make/create a good impression on S.O/Sth:** tạo ấn tượng tốt đối với ai/ việc gì

16. Good preparations \_\_\_\_\_\_\_ your job interview is a must.

A. with B. upon C. in **D. for**

**Prepare/ preparation for:** chuẩn bị cho

17. I am so \_\_\_\_\_\_\_ that I cannot say anything, but keep silent.

A. nerve **B. nervous** C. nervously D. nervousness

**Sau “be” + adj**

18.\_\_\_\_\_\_\_ speaking, I do not really like my present job.

A. Honest B. Honesty **C. Honestly** D. Dishonest

Thành thật mà nói, tôi không thực sự thích công việc hiện tại của tôi.

19. \_\_\_\_\_\_\_ is increasing, which results from economic crisis.

A. Employment **B. Unemployment**  C. Employ D. Unemployed

Sự thất nghiệp đang tăng, điều này là do khủng hoảng kinh tế.

20. He was offered the job thanks to his \_\_\_\_\_\_\_ performance during his job interview.

A. impress B. impression **C. impressive**  D. impressively

**Trước Noun + ADJ**

21. A letter of \_\_\_\_\_\_\_ is sometimes really necessary for you in a job interview.

**A. recommendation** B. recommended C. recommender D. recommend

**Sau giới từ + Noun** (1 lá thư giới thiệu đôi khi thât sự cần thiết trong 1 buổi phỏng vấn xin việc)

22. The interviewer gave his consent to John's \_\_\_\_\_\_ for work and promised to give him a job.

A. keen B. keenly C. keener **D. keenness**

**Sau danh từ dùng sở hứu cách + Noun** (Người phỏng vấn đã thể hiện sự ưng thuận với sự hăng hái của John đối với công việc và hứa sẽ cho anh ấy 1 công việc)

23. It is \_\_\_\_\_\_\_ to fail a job interview, but try again.

A. disappoint B. disappointing C. disappointedly D. disappointment

**Sau “be” + ADJ**

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

1. We all know (A) **that** we have to work (B) **hardly** to earn a living (C) **ourselves** (D) **and support** the family.

Sửa hardly thành hard vì “hardly” là (adv) có nghĩa là: hầu như không. Còn “hard” vừa là (adj) vừa là trạng từ có nhiều nghiã tùy theo ngữ cảnh của câu. Ở câu này ta dịch “hard” là chăm chỉ.

1. I **(A)** really like the students **(B)** who **(C) works** very **(D)** hard in their class.

Sửa works thành work vì “students” là danh từ số nhiều nên động từ phải chia số nhiều.

***Read the passage and choose the best answers.***

An interview is also your chance to decide\_\_\_\_(26)\_\_\_\_\_\_ you want to work for the company, so be prepared to ask three or four relevant questions yourself. You shouldn't ever underestimate the effect of your appearance on the interviewer: \_\_\_\_\_(27)\_\_\_\_\_sure you wear a suit to the interview, even if the normal working environment of the company allows for more informal dress.

\_\_\_\_(28)\_\_\_\_ is another crucial factor with regards to the first impressions, and \_\_(29)\_\_\_\_this reason you should always arrive at the interview site at least 15 minutes before your scheduled meeting. All that's left now is the interview itself. See over for \_\_\_\_\_(30)\_\_\_\_\_ and advice on successful interview strategies.

1. **A. whether** B. where C. that D. what

Whether: liệu rằng

1. A. take B. get **C. make** D. let’s

**Make sure** (cụm từ cố định): chắc chắn, đảm bảo

1. **A. Punctuality** B. Punctual C. Punctually D. Puncture

Punctuality (n): sự đúng giờ. Vị trí này cần 1 từ để làm chủ từ cho “is” nên chọn danh từ.

1. A. on B. in C. at **D. for**

**For this reason:** bởi lẽ này

30. **A. information** B. informations C. informative D. informed

Cấu trúc song song với liên từ “and”nên phải chọn A. (Noun and Noun)

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