

## NewWords \& Expressions



With the addition of a few pictures on the walls, this room will look very lovely.
با افزودن چند تصوير به ديوارها، اين اتاق بسيار دوستداشتنى به نظر خواهد رسيد.

$$
\text { agreement /ə' gri:.mənt/ } n \text {. }
$$

1- موافقت، توافق r- موافقتنامه، قرارداد

Both sides were in agreement on the basic terms, but many details had to be worked out.

She was grateful for the help and baked them a cake to show her appreciation.
او بابت كمكى ممنون بود و برايشان كيكى پخت تا قدردانىاش را نشان دهد.
boost /bu:st/ v.n. ا- [روحيه و غيره] بالا بردن، تقويت كردن r- [توليد، فروش] افزايش دادن، زياد كردن
r-كمك، تقويت؛ افزايش

Research has shown that a positive attitude helps to boost your body's healing power.
تحقيق نشان داده است كه رويكردى مثبت به تقويت كردن توان شفايابى بدن شما كمك مىكند.

After her husband's death, she brought up the two children all by herself.

When hydrogen and oxygen molecules combine to form water, heat and electricity are produced.

Six people have confirmed that they will be attending, and ten haven't replied yet.
شش نفر تأييد كردهاند كه آنها شركت خواهند كرد و ده [نفر] هنوز پاسخ ندادهاند.
dedicated/'ded.ə.ker.tid/ adj.
ا- متعههد، دلسوز، پايبند r- اختصاصى، مختصّ

We have a TV channel completely dedicated to news, and another dedicated to sport.
ما يك كانال تلويزيونى كاملاً مختصّ خبر و يكى ديگر مختصّ ورزش داريم.
definition / def.i' nif.an/ $n$.
1- تعريف r- [وظايف و غيره] تعيين

He knows the definition of lots of words, but he can't actually use many of them in a proper sentence.
او تعريف كلمات بسيارى را مىداند ولى در واقع نمىتواند بسيارى از آنها را در جملهاى مناسب به كار برد.
deserve /d'zz:rv/ $v$.
سزاوارِ ... بودن، لايقِ ... بودن، شايستهٔ ... بودن

She deserved to lose her job. She was actually stealing from the company!
او سزاوار از دست دادن شغلش بود. او داشت در واقع از شركت دزدى مىكرد!

## BCos'st


vision - $n$. 1 the ath on -aeninad 2 a a thing or person seen what b a supernatural or propidy is: or idea perceved of poulth hed romentio $A$ imaninaine as


$$
\begin{aligned}
& \text { وقتى مولكولهاى هيدروثن و اكسيزن تركيب مىشوند تا تشكيل آب بدهند، گرما و الكتريسيته توليد مىشود. } \\
& \text { confirm /kən'f3:rm/v. } \\
& \text { تأييد كردن، تصديق كردن؛ مورد تأييد قرار دادن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { او پس از مرگ شوهرش، آن دو كودک را خودش به تنهايى بزرگ كرد. } \\
& \text { combine /kəm'bain/ } v \text {. } \\
& \text { ا- تركيب كردن، تلفيق كردن r- تركيب شدن؛ به هم پيوستن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هر دو طرف در مورد شروط اصلى توافق داشتند، ولى جزئيات فراوانى بايد حلوفصل مىشد. } \\
& \text { appreciation /ə,pri..fi'eı. } \int ə n / n \\
& \text { ا- قدردانى، سپاس، حقشناسى r- فهمه، شناخت، درى }
\end{aligned}
$$

## discover /di'sknv.ər/ v.

كشف كردن؛ پِيدا كردن؛ [دليل، علت] پپى بردن به، فهميدن
Researchers hope to discover new treatments that may help people suffering from migraine headaches.

چچروهشگران اميدوارند كه درمانهاى تازماى پيدا كنند كه ممكن است به افرادى كه از سردردهاى ميگرنى رنج مىبرند، كمك كند.
 I think grey hair on a man can look very distinguished.
من فكر مىكنم موى خاكسترى براى مرد مىتواند بسيار موقّر به نظر بيايد.
duty /'du:.ti/ $n$.
ا- وظيفه، تكليف ץ- كار، مسئوليت
She was angry because her boss increased her duties in her job, but he didn't increase her salary.

$$
\begin{aligned}
& \text { او عصبانى بود چون رئيسش وظايف او را در شغلش افزايش داد ولى حقوقش را افزايش نداد. }
\end{aligned}
$$

The questionnaire was intended to elicit information on eating habits.
هدف از پرسشنامه اين بود كه اطلاعاتى دربارء عادات خوردن استخراج كند.
forgive /fər' gıv/ $v$.
بخشيدن، عفو كردن؛ [خطا، طلب و غيره] چشمهوشى كردن از

He lied to me, and I couldn't forgive him for that.
found /faund/ $\nu . \quad$ او به من دروغ كفت و به خاطر آن نمىتوانم او را ببخشمه

She left a large sum of money in her will to found the charity.

$$
\begin{aligned}
& \text { او مبلغ زيادى را در وصيتنامهاش براى داير كردن مؤسسئ خيريه باقى گذاشت. } \\
& \text { generate /'d3en.ə.rert/ } v \text {. } \\
& \text { به وجود آوردن، پیديد آوردن؛ توليد كردن }
\end{aligned}
$$

It is hoped that the new program will help generate jobs for young people.
اميد مى رود كه برنامأ جديد به پديد آوردن مشاغلى براى جوانان كمك كند.

## generation / dзen.ə rer.fən/ $n$.

ا- نسل r- توليد؛ ايجاد

Most fathers these days take a greater role in the raising of their children than fathers of past generations.
بيشتر پدرها امروزه نقش پررنگَترى در بزرگَ كردن فرزندانشان [برعهده] میگيرند تا پدران نسلهاى قبل.

## heritage /'her..titid3/ $n$.

ميراث، ارث
The beautiful forests of this country are part of our national heritage and must be protected.
جنگل هاى زيباى اين كشور بخشى از ميراث ملى ما هستند و بايد محافظت شوند.
inform /n'fs:rm/ $v$.
مطلع كردن، خبر دادن به، اطلاع دادن به

I am pleased to inform you that you have won the first prize in this month's competition.
خرسندم به شما اطلاع دهم كه شما برندءٔ جايزءٔ نخست در رقابت اين ماه شدهايد.

inspiration /.in.spə'rer.fən/ $n$.
1- الهام r- منبع الهام، الهامبخش

Our success was a source of inspiration for many countries in Africa.
موفقيت ما منبع المامى براى كشورهاى بسيارى در آفريقا بود.

36. It takes many years for kids who have suffered so much to learn to love and not to $\qquad$ . .

1) sense
2) lack
3) hate
4) note
37. If your heart is ........., it makes thousands of ways, but if it is not, it makes thousands of excuses. زبان ه
1) deep
2) active
3) flexible
4) willing
38. The young lady suffered $\qquad$ . damage from the car accident and returned to the mental age of a five-year-old.
1) brain
2) mind
3) cell
4) organ
39. These works of art are considered of great importance to Iran's national $\qquad$ .
1) belonging
2) guideline
3) heritage
4) compound
40. Much of the country is suffering severe $\qquad$ of water, and the small quantities supplied are not good for human use.
1) depth
2) quality
3) lack
4) failure
41. Businessman Andrew Carnegie $\qquad$ about $\$ 330$ million to libraries, research projects, and world peace endeavors.
1) elicited
2) donated
3) generated
4) installed
42. The science teacher assigned each child to do a/an $\qquad$ which would be presented in front of the entire class.
1) guideline
2) combination
3) experiment
4) replacement
43. When we hire new employees, we look at different criteria, but most $\qquad$ education and experience.
1) conditionally
2) importantly
3) successfully
4) functionally
44. He whispered something in a language I recognized as Italian, but I could not $\qquad$ the words.
1) select
2) collect
3) prefer
4) translate
45. Not ........., with youth unemployment so high, some school-leavers with qualifications fail to find jobs.
1) surprisingly
2) personally
3) financially
4) interestingly
46. If your child becomes ill, be sure that the $\qquad$ knows what medicines he or she is taking.
1) physician
2) inventor
3) researcher
4) developer
47. Our vacation was a disaster; not only was the food terrible, the weather was very bad $\qquad$
1) however
2) yet
3) as well
4) moreover
48. The World Wide Web was $\qquad$ by the English scientist Tim Berners-Lee in 1989. However, he wrote the first web browser in 1990.
1) selected
2) invented
3) discovered
4) translated
49. People employed under similar conditions should not be paid less than others performing similar $\qquad$ ...
1) cases
2) goals
3) tools
4) duties
50. He writes a daily journal, and that $\qquad$ me to try doing the same thing, but in English.
1) inspired
2) realized
3) dedicated
4) confirmed
51. You need to consume a lot more calories than you $\qquad$ do each day if you want to gain weight.
1) absolutely
2) comfortably
3) normally
4) publicly
52. She made an arrangement with her employer $\qquad$ she worked a reduced number of hours.
1) unless
2) although
3) whereby
4) however
53. In Japan, one should give and receive gifts with both hands; this is viewed as a sign of $\qquad$ and politeness.
1) respect
2) addition
3) heritage
4) solution
54. The nurses $\qquad$ my temperature and changed my ice packs every few hours until my fever broke in the evening.
1) got
2) took
3) held
4) did
55. He said the weather was beyond our control, and $\qquad$ that last summer was one of the hottest on record.
1) issued
2) boosted
3) noted
4) inspired
56. Dr. Majid Samii is a ......... Iranian-German neurosurgeon and medical scientist who received Golden Neuron Award in 2014.
1) meaningful
2) traditional
3) distinguished
4) sociable
57. Your mother $\qquad$ read a bit of the letter you received because she opened it without looking at the name on the envelope.
1) repeatedly
2) accidentally
3) unconditionally
4) interestingly
58. There has been a great deal of political ......... in that European country since the death of the President.
1) uncertainty
2) principle
3) agreement
4) compound
59. As we were finishing our conversation, Ellis $\qquad$ something I had been wondering about.
1) carried on
2) put aside
3) depended on
4) brought up
60. Stopping smoking can help to slow the progress of the condition and help to reduce the chances of lung $\qquad$ .. .
1) strength
2) boost
3) cancer
4) pause
61. Australian researchers have ......... a substance in coffee that acts like morphine, but doesn't have its deadly side effects.
1) invented
2) provided
3) discovered
4) realized
62. Readers of the magazine said they wanted more stories about $\qquad$ people and fewer about the rich and famous.
1) natural
2) ordinary
3) dedicated
4) religious
63. When you take vitamin C , you can take large amounts at first, but then decrease the dose if you start having stomach problems. "Decrease" means $\qquad$ .. .
1) lower
2) replace
3) boost
4) repeat
64. I enjoyed my time living and studying in India, but I really felt like I didn't $\qquad$ there, so I was glad to finally come home.
1) belong
2) select
3) install
4) elicit
65. Success or ......... in learning a language will be determined by what you yourself contribute to the process.
1) diploma
2) identity
3) failure
4) reality
66. If you are unable to attend the interview, for whatever reason, you should $\qquad$ us immediately.
1) regard
2) inform
3) confirm
4) locate
67. The greenhouse effect traps the sun's rays within our atmosphere, $\qquad$ raising global temperatures.
1) despite
2) hence
3) since
4) although

## Grammar

## Passive Voice(1)

## 

to be + p.p.

$$
\begin{aligned}
& \text { در سالهاى گَششته با } 9 \text { زمان پركاربرد زبان انگَليسى آشنا شديم: } \\
& \text { (1) زمان حال ساده (درسهاى ا و بَ انگليسى نهم). مثال: } \\
& \text { (C) زمان حال استمرارى (درس 「 انگليسى نهم). مثال: }
\end{aligned}
$$

I watch TV.
فعل حال ساده

I am watching TV.
فعل حال استمرارى
(C) زمان كَذشتئ ساده (درسهاى ه و 9 انگَليسى نهم). مثال:

I watched TV.
فعل كذشتئ ساده
(P) زمان كَشتئٔ استمرارى (درس r انگَليسى دهم). مثال:

I was watching TV.
فعل گذشتئ استمرارى
(@ زمان آيندءٔ ساده (درس ( انعگليسى دهم)). مثال:

I will watch TV.

```
فعل آيندهٔ ساده
```

(8) زمان حال كامل (درس r انتليسى يازدهم). مثال:

I have watched TV.
فعل حال كامل
در همdٔ مثالهاى ارائه شده در بالا، جمله با فاعل (در اينجا ضمير فاعلى I) شروع شده است. پس از فاعل، فعل را به صورت معلوم (active) آوردايمم و چون اين فعل (watch) به مفعول نياز دارد، بعد از آن، مفعول (TV) را قرار دادهايم. اما اگر به هر دليلى ندانيم كه فاعل جمله چهـ كسى است و يا برايمان اهميتى نداشته باشد كه فاعل كيست، مىتوانيم از جملئ مجهول استفاده كنيم.
روش مجهول كردن جملات معلوم

بهترين راه يادكرفتن روش مجهول كردن جملات، انجام مرحله به مرحلةٔ اين كار در قالب مثال است. مثال زير را بخوانيد:
The engineers built the bridge in 1986.

The engineers built the bridge in 1986.
$\Rightarrow$ The bridge built in 1986.
مفعول جملةٔ معلوم
(P) به قد شكل مجهول تبديل كنيد:

The bridge was built in 1986. ايٌن پل >ر سال 1919 سافته شـ.
فعل مجهول مفعول جملة
(كَشتئ ساده) معلوم
همانطور كه مىدانيد، فعل to be در اشكال مختلفى به كار مىرود (am / is / are / was / were / be / being / been). براى اينكه بتوانيم تصميم
 كه تاكنون خواندهايد آوردهايم. البته براى اينكه دچار سردرگمى نشويد، در همdٔ موارد از فعل نمونَٔ Watch (تماشا كردن) استفاده شده است:

| زمان | شكل معلوم | شكل مجهول | مثال |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| حال ساده | watch / watches | $\mathrm{am} / \mathrm{is} /$ are watched |  |
| حال استمرارى | $\mathrm{am} / \mathrm{is} /$ are watching | am / is / are being watched | The computer is being repaired at the moment. <br> 'امييوتر الانْ >ر ال تعمير شرن است. |
| كَشتئ ساده | watched | was / were <br> watched | The young man was taken to the hospital immediately. آنَ مرر بوان فوراً بَ بيمارسثانق برره شُ. |
| كَشتئ استمرارى | was / were watching | was / were <br> being watched | The room was being cleaned up when I arrived. وقتى رسييمّ اقق ر, هال تميز شرن) بور. |
| آيندهٔ ساده | will watch | will be watched | The letter will be sent tomorrow morning. <br> انهه فررا صبح ارسال فواهر ش. |
| حال كامل | have / has <br> watched | have / has been watched | Our flight to Paris has already been booked. <br> پِرواز ما به آريس قبلاً رزرو شَه است. |

احتمالاً يادتان هست كه در درس دوم سال يازدهم گفته شد »قسمت سوم فعل) (p.p) چهطور درست مىشود. اما بهتر است آن را در اينجا با هم مرور كنيم.
 watch $\Rightarrow$ watched $\quad$ play $\Rightarrow$ played $\quad$ pray $\Rightarrow$ prayed fix $\Rightarrow$ fixed (نكْتٌ در صور تىكه آخر فعل باقاعده حرف e داشتيم، قسمت دوم و سوم فعل با اضافه كردن d- به آخر فعل درست مىشود. مثال:
use $\Rightarrow$ used

$$
\text { produce } \Rightarrow \text { produced } \quad \text { hope } \Rightarrow \text { hoped }
$$

move $\Rightarrow$ moved
y
تا همين جاى كار هم جملئ مجهولِ كامل و بىنقصى را درست كردايم. اما در صورتىكه بخواهيم در جملئ مجهول باز هم فاعل جمله را ذكر كنيم آن را
به وسيلهٔ (فاعل جملئ معلوم + by)؛ بعد از فعل مجهول مى آوريم:

The bridge was built by the engineers in 1986.



$$
\begin{aligned}
& \text { study } \Rightarrow \text { studied } \\
& \text { try } \Rightarrow \text { tried } \\
& \text { worry } \Rightarrow \text { worried } \\
& \text { reply } \Rightarrow \text { replied } \\
& \text { اما همانطور كه از اسم افعال بىقاعده مشخص است، اين افعال قاعدئ مشخصى ندارند و بايد قسمت دوم (گذشتئ ساده) و قسمت سوم (p.p) آنها را از جدول } \\
& \text { افعال بىقاعدة آخر كتاب درسىتان (Irregular Verbs) حفظ كنيد. مثال: } \\
& \text { hurt } \Rightarrow \text { hurt } \Rightarrow \text { hurt } \quad \text { choose } \Rightarrow \text { chose } \Rightarrow \text { chosen } \\
& \text { drive } \Rightarrow \text { drove } \Rightarrow \text { driven } \\
& \text { make } \Rightarrow \text { made } \Rightarrow \text { made }
\end{aligned}
$$

<< توجه داشته باشيد كه اين جمله از لحاظ معنايى، تفاوت خاصى با جملئ معلومٍ اوايل درسنامه ندارد و صرفاً در اين مورد تمركز بر پلى است كه ساخته شده، در حالىكه در جملئ معلوم، تمركز جمله بر مهندسانى بود كه آن پل را ساختهاند.

به طور كلى در هر جايى كه نخواهيم يا نتوانيم فاعل جمله را تعيين كنيم يا براى كوينده، اهميت كار انجام شده بيشتر از انجامدهندهٔ كار باشد، مى توانيم از فعل مجهول استفاده كنيم. اما براى اينكه نسبت به كاربردهاى فعل مجهول ذهنيت دقيقترى داشته باشيد، اين موارد را با مثال بررسى مىكنيم: (1) در صورتىكه فاعل جمله برايمان مشخص نباشد، مىتوانيم از جملئ مجهول استفاده كنيم. مثال:

My car has been stolen.
ماشينم رز(خيره شره است.
فعل مجهول (حال كامل)

< عمل دزديدن انجام شده است. اما با توجه به اينكه فاعل اين فعل برايمان مشخص نيست، در اينجا از فعل مجهول استفاده مىكنيم. فقط دقت كنيد كه چون زمان انجام فعل در گذشته دقيقاً معلوم نيست و در عين حال تأثير فعل همرچنان باقى است، فعل مجهول را در زمان حان حال كامل نياز داريم. (\$) در صور تى (\$) براى كوينده، فاعل جمله اهميت زيادى نداشته باشد و براى او فعل انجام شده داراى اهميت بيشترى باشد، مىتوانيم از فعل مجهول استفاده

كنيهم. اين كاربرد جملات مجهول به خصوص در در متنها وا و جملات علمى زياد ديده مىشود. مثال:
 فعل مجهول (كَشتئ ساده)

له در اين جمله آن چيزى كه براى كوينده اهميت دارد كشف درمان جديد است. يعنى كوينده با وجود اينكه از هويت فاعل جمله (a group of young scientists)
 I walked to work. The car is being repaired.
 فعل مجهول (حال استمرارى)


4 براى گويندهٔ جمله اهميتى ندارد كه چه كسى دارد ماشين را تعمير مىكند. براى او ممهم اين موضوع است كه اتومبيل در حال تعمير است و در دسترس او نيست. دقت كنيد كه چون فعل مجهول در حال حاضر در حال انجام است، آن را به صورت حال استمرارى مورد استفاده قرار مىدهيمـ.
 The thief will be arrested tomorrow. ر> فعل مجهول (آيندهٔ ساده)

215. Which of the following is grammatically correct?

1) Soon after I applied for a job with the United Nations two years ago, I hired.
2) I don't understand why you don't have the report. It has been sent to you over a week ago.
3) It is believed that many more people will die of skin cancer over the next ten years.
4) If we not hurry, all the tickets will be sold by the time we get to the cinema.
216. It has been estimated that during every second of our life, $\mathbf{1 0 , 0 0 0 , 0 0 0}$ red blood cells $\qquad$
1) are died to be replaced by new one
2) die and are replaced by new ones
3 ) are died and are replaced by new ones
3) die to be replaced by new one
217. Arjen can't remember all his passwords, $\qquad$ he keeps them in a list which $\qquad$ as phone numbers.
1) so / is hidden
2) yet / was hidden
3 ) and / hides
3) but / has hidden
218. Professor Williams keeps telling his students that the future $\qquad$ to the well-educated.
1) belongs
2 ) is belonged
$3)$ belonging
2) will be belonged
219. My bike $\qquad$ ! I am going to call the police.

## 1) stole

2) was stealing
3) has been stolen
4) was being stolen
220. The next decade won't be as pleasant as the one we have just lived through, $\qquad$ .?
1) will they
2) haven't we
3) will it
4) have we
221. A: "Where is your car?"

B: "It $\qquad$ at the moment. I $\qquad$ it in an hour."

1) has been cleaned / will be collected
2 ) is cleaned / will collect
3 ) is being cleaned / will collect
2) was being cleaned / will be collected
222. The story was amusingly told from the point of view of a newborn baby, $\qquad$ .?
1) hadn't it
2) didn't it
3) wasn't it
4) weren't they
223. Coca-Cola ...... by Dr. John Pemberton in Atlanta, on 8 May 1886, but in the first year, only nine drinks
1) was invented / was sold
2 ) was being invented / has been sold
2) was invented / were sold
3) was being invented / were sold
224. Which of the following is grammatically wrong?
1) As a student, you used to work part-time at a coffee shop, didn't you?
2) Everyone is anxious to know what has become of the former champion, aren't they?
3) There is no evidence that the story is based on his own experience, is it?
4) Please see that the birds in the cage get water and food every day, will you?
225. The book I borrowed from the library $\qquad$ the information I needed to finish my report, so I'll have
$\qquad$
1) lacked / to find
2) was lacked / been found
3) was lacked / to find
4) lacked / been found
226. The examination papers $\qquad$ by machine. The students $\qquad$ their results next week.
1) are scoring / will be told
2) are scored / will be told
3) have been scored / will tell
4) will be scored / will be telling
227. If you $\qquad$ in a car accident and someone $\qquad$ you must report the matter to the police.
1) are involved / hurts
2) involve / hurts
3 ) are involved / is hurt
3) involve / is hurt
228. I had a very tight schedule last week, $\qquad$ this week I'm relatively free, $\qquad$ .?
1) or / aren't I
2) but /amn't I
3) or / am I not
4) but / aren't I
229. The dishes $\qquad$ yet. Could you please wash them up?
1) have been not washed
2) have not been washed
3) had not been washed
4) are not being washed
230. Everybody was silent as the teacher was announcing the results of the examination, $\qquad$ .?
1) wasn't everyone
2) weren't they
3) wasn't he
4) didn't they
231. The Amazon valley is $\qquad$ important to the ecology of the Earth. Forty percent of the world's oxygen
$\qquad$ there.
1) extremely / is produced
2) extreme / has been produced
3) extreme / was produced
4) extremely / produced
232. That charity $\qquad$ after a person who donated about two billion dollars, $\qquad$ .?
1) has named / isn't it
2 ) is named / didn't he
3 ) is named / isn't it
2) has named / didn't he
233. Understanding the situation completely
1) is required more thinking than it has been given already
2) has required more thought than it has given yet
3) requires more thought than has been given so far
4) require more thinking than has given ever since
234. There was a terrible accident on a busy downtown street yesterday. Dozens of people $\qquad$ it, including my friend, who $\qquad$ by the police.
1) were seen / has interviewed
2) saw / is interviewing
3) were seen / is interviewed
4) saw / was interviewed
235. What a beautiful sunset! Let's hang around for a couple of minutes and watch it, $\qquad$ .?
1) would we
2) do we
3) have us
4) shall we
236. Fiat is the largest automobile manufacturer in Italy. It $\qquad$ by a group of Italian businessmen in 1899. In 1903, Fiat, $\qquad$ 132 cars.
1) was started / was produced
2) has started / produced
3) was started / produced
4) started / was produced
237. Which of the following is grammatically correct?
1) Steam engines replaced in most cases by more economical and efficient devices, such as the electric motors.
2) It has been reported that the new office building will not build because of the current economic situation.
3) Working in these conditions are extremely harmful to health, especially if no protective clothes are worn.
4) Many animals have been hunted throughout history as a source of food, but that isn't the case with elephants.
238. Both of them worked hard so that they could pass the entrance examination, $\qquad$ .?
1) didn't they
2) hadn't they
3) didn't them
4) hadn't them
239. Pictures of the surface of the planet Venus $\qquad$ yesterday from the space probe "explorer" which $\qquad$ last year.
1) were received / was launched
2) received / was launched
3) were received / has been launched
4) received / has been launched
240. The old woman used to read stories to him when he was a little boy, $\qquad$ ..?
1) doesn't her
2) didn't she
3) does she
4) did her

## Cloze Tests

## 

## Cloze Passage (1)

It wasn't long ago that parents asked their teenage kids to make sure they had coins on them so that they could . $28 . . .$. home in an emergency. Then, along came cell phones and changed all that! Today, one out of five teenagers has a cell phone, and the number ........ . Having a cell phone makes you "cool" and popular at school. Not having a cell phone, .287 ...., is embarrassing: it's like wearing last decade's clothes! A recent study showed that teenagers have become so .288 .... to their cell phones that they see little ........ between meeting someone face-to-face and talking to them on the phone. So, next time a teenager says, "Dad, if you don't get me a cell phone, I'm going to be a nobody", they are being serious!

| 285 1) call | 2) join | 3) leave | 4) spend |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $(286$ 1) increases | 2) increased | 3) had increased | 4) is increasing |
| 287 1) by the way | 2) already | 3) again | 4) however |
| 288 1) addicted | 2) involved | 3) interested | 4) amused |
| 289 1) heritage | 2) excitement | 3) difference | 4) comparison |

## Cloze Passage (2)

Anthropologists are often interested in how culture changes over time. All cultures go through periods of change, ........ some cultures change faster than others. For example, in the past 10 years, Chinese culture ........ very rapidly as Western goods and products have become very ........ . Other countries, such as France, have created rules to prevent their culture from changing too quickly. Recently, the French government passed a law that prevents companies from using English words ........ French words. French people have also been slow to ........ goods and restaurants that are popular in other countries. For example, some French people strongly opposed the construction of "Disneyland Paris", a theme park that was built in France in 1992.

| 290 1) so | 2) or | 3) but | 4) if |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 291 1) has changed | 2) is changed | 3) was changed | 4) changes |
| 292 1) dedicated | 2) appropriate | 3) satisfied | 4) popular |
| 293 1) in spite of | 2) instead of | 3) beyond | 4) as a result of |
| 294 1) notice | 2) accept | 3) catch | 4) exist |

## Cloze Passage (3)

Empathy is all about learning how to understand other human beings - both what they think and how they feel. In other words, empathy is being able ........ in someone else's shoes. Everyone is different, ........ levels of empathy differ from person to person. Some people are more highly sensitive than others. They will ........ feel what other people feel. Others don't understand emotions in other people as well. However, $298 . . .$. . Having relationships with other people ......... an important part of being human - and having empathy is critical to those relationships.

| 295 | 1) putting yours | 2) to put yourself | 3) put yourself |
| :--- | :--- | :--- | :--- | | 296 | 1) yet put you |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 297 | 1) naturally | 2) but |

## I-ReadingComprehension



## Passage 1

Economic circumstances also affect life expectancy, which is a statistical measure of the average time an organism is expected to live. For example, in the United Kingdom, life expectancy in the wealthiest and richest areas is several years higher than in the poorest areas. This may reflect factors such as diet and lifestyle, as well as access to medical care. It may also reflect a selective effect: people with chronic life-threatening illnesses are less likely to become rich or to live in rich areas. In Glasgow, the difference is amongst the highest in the world: life expectancy for males in the heavily deprived Calton area stands at 54, which is $\mathbf{2 8}$ years less than in the rich area of Lenzie, which is only 8 km away.

Life expectancy is also likely to be affected by exposure to high levels of highway air pollution or industrial air pollution. This is one way that people's job can have a major effect on life expectancy. Coal miners (and in prior generations, asbestos cutters) often have lower life expediencies than average life expediencies. Other factors affecting an individual's life expectancy are genetic illnesses, drug use, tobacco smoking, fatness, access to health care, diet and exercise.

325 What does the paragraph before this passage most probably discuss?

1) a factor or factors influencing life expectancy
2) when the idea of life expectancy first appeared
3) people's economic conditions in countries
4) why people now live longer than they did in the past

326 What aspect of life expectancy in the United Kingdom does the first paragraph deal with?

1) the reasons why it is so high
2) techniques used to increase it
3) why it is not fixed from year to year
4) how it is affected by people's economic conditions

327 The word "which" in the first paragraph refers to $\qquad$

1) Glasgow
2) difference
3) Calton area
4) life expectancy

328 Which of the following is NOT mentioned in the passage as a factor affecting life expectancy?

1) job
2) the country one lives in
3) diet and exercise
4) access to health care

## Passage 6

Culture shock is the emotional and mental reaction to being in a completely new cultural environment. This is often a very difficult experience for many people, and it consists of several stages of feelings until someone successfully adapts to being in the new culture.

The "honeymoon" phase of culture shock is usually the first stage that people go through when surrounded by different cultural values and lifestyles. During this stage, people often have very positive images of their new cultural surroundings. They tend to view these in an idealistic way and ignore or minimize problems. Encounters with new people are seen as fascinating and unique. This phase is usually quite short for most people and quickly gives way to the second stage, called "the frustration phase".

During the "frustration phase", the newcomer begins to experience a more negative view of their cultural surroundings. The problems of communicating in a new language or tasting different foods, for example, are no longer novel. The visitor tends to exaggerate or dwell on problems in the new culture. There is a definite frustration that things that should be easy are still difficult. For example, people who may have enjoyed learning the basics of a language during the honeymoon phase would now find it a chore to try and communicate with locals in the frustration phase. Newcomers may feel isolated during this phase, and many people will voluntarily isolate themselves. Depending on one's outlook and situation, this phase can last days, months, or even years.

After the frustration phase ends, the adjustment phase begins. This marks the time when newcomers begin to adapt to the new culture. They begin to accept the differences around them and the challenges of everyday life. They can appreciate some aspects of the new culture while being realistic about those they perceived as problems back in the frustration phase. This opens the door to three possible outcomes - mastery, rejection, or assimilation.

346 According to the article, what is culture shock?

1) a disease caused by a traumatic shock to the body
2) a program designed to support projects that introduce various aspects of culture

3 ) an exchange of students between two countries to promote mutual understanding
4) the emotional and mental response to being in a new cultural environment

347 The word "they" in paragraph 2 refers to $\qquad$

1) people in culture shock
2) fascinating and unique people
3) people communicating in a new language
4) people admiring their own culture

348 It can be inferred from paragraph 3 that $\qquad$ .

1) the second phase of culture shock is easier to deal with than the first
2) people in the second phase of culture shock are generally less dissatisfied

3 ) in the second phase of culture shock people find it easy to communicate with locals
4) people in the second phase of culture shock are generally more dissatisfied

349 What could you predict as the topic of the next paragraph in the passage?

1) how to deal with culture shock
2) information about the frustration phase
3) possible outcomes of culture shock
4) examples of the author's frustrations

## telegram．me／medabook＿com www．medabook．com

```
T W。
```



```
    اM او او نسبت به پولش چندان گشادهدست نيست؛ او براى چيزهاى ضرورى خرج مىكند ولى به ندرت به افراد نيازمند كمك مىكند.
```



```
〒
                                    ٪) سنّتى
                    ( 1 هر سال تعداد زيادى از افراد مى آيند و به ما كمك مىكنند و ما سپاسگزار حمايت آنها هستيه.
        r خ خلّاق، پر از خلاقيت؛ المهام شده
                    () ممنون، سپاسگّزار، متشكّر
```



```
                    (
```

ش
"produce"
(Y) تركيب كردن، آميختن
() نصب كردن، كار كذاشتن
Y) تو بالا بردن، تقويت كردن؛ ( افزايش دادن كردن، ساختن
هرگّز راهحل بىنقصى براى اين موقعيت نخواهد بود چراكه شما نمىتوانيد هميشه همه را راضى كنيد.




(Y) فاقدِ ... بودن، نداشتن
() احساس كردن (كه)
¢ ( ) توجه كردن به / /كه، دقت كردن به /كه؛ متوجه شدن كه؛ يادداشت كردن
٪ (٪) نفرت داشتن از، متنفر بودن از





（Y）دستور العمل؛ راهنما، سرمشق
（4）تركيب（Y）
）（در جمع］متعلقات؛ اموال منقول
（
（Y F。

بيزينسمن اندرو كارنغى حدود هr Y FI
（）（به زور）گرفتن، بيرون كشيدن؛ استنباط كردن، استخراج كردن اهدا كردن، بخشيدن

（آرائه مىشد．

Y Y F Y وقتى كارمندان جديد استخدام مىكنيم، به معيارهاى مختلفى نگاه مىكنيم ولى مهمتر از همه تحصيلات و تجربه． （）به طور مشروط（r）اساساً، به طور اساسى؛ مهم اينكه

（ او چیيزى را به زبانى كه ايتاليايى تشخيص دادم زمزمه مىكرد، ولى نمىتوانستم كلمات را ترجمه كنم．
（个）جمع كردن، جمع آورى كردن؛ دنبالٍ ．．．رفتن
）ا）انتخاب كردن، برگزيدن
4）（4）ترجمه كردن
（ケ）ترجيح دادن

مشاوره و راهنماى انتخاب بهترين منابع كنكور ：28425210－021

 (f) جالب اينكه، عجيب اينكه

؟ ب) به لحاظ مالى، از نظر پولى
not surprisingly: عجيب نيست كه، تعجبى ندارد كه الشي


تعطيلات ما فاجعه بود، نه تنها غذا مزخرف بود، آبوهوا هم خيلى بد بد بود (Y FV



P Fq



inspire sb to do sth:
 او با بارفرمايش توافقى انجام داد كه به موجب آن تعداد ساعات كمترى كار مىكرد.
( 1 در زاین، شخص بايد هدايا را با دو دست بدهد و دريافت كند؛ اين نشانئ احترام و ادب به حساب مى آيد.




〒
take temperature: درجه حرارتِ ... راكرفتراكرنت


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) توزيع كردن؛ منتشر كردن (Y) بالا بردن، تقويت كردن؛ افزايش دادن } \\
& \text { (Y) الهامبخش .... بودن } \\
& \text { ٪) اشاره كردن به، متذكر شدن }
\end{aligned}
$$


 مادرت اتفاقى كمى از نامهای را كه دريافت كردى خواند چون آن را بدون نگاه كردن به نامِ روى پاكت باز كرد.

از زمان مرگ رئيسجمهور، بلاتكليفى سياسى فراوانى در آن كشور اروپايى بوده است.


¢ ¢ (†) مطرح كردن، ذكر كردن؛ [كودى، حيوان] بزرگ كردن، پروردن
r) تكيه كردن به؛ بستگى داشتن به .


## telegram．me／medabook＿com www．medabook．com

I 1
（）اختراع كردن؛ ابداع كردن（Y）تهيه كردن، فراهم كردن، در اختيار گذاشتن

Y SY Y Y Y

$$
\begin{aligned}
& \text { (个) متعهجد، دلسوز؛ اختصاصى، مختص (Y) دينى؛ مذهبى }
\end{aligned}
$$

（\＄ 1 وقتى ويتامين ث مصرف مىكنى، مىتوانى ابتدا مقادير زيادى مصرف كنى، ولى بعداً اگر مشكلات معده برايت آغاز شد دوز را كاهش دهى． （كاهش دادن؛ كاهش يافتن）به معنى＂decrease＂＂（كا＂lower＂است．

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y جايگزين كردن، جانشين كردن (Y } \\
& \text { ¢ ( أكرار كردن؛ دوباره انجام دادن } \\
& \text { () پايين آوردن، پايين كشيدن؛ پايين آمدن } \\
& \text { 「٪) بالا بردن، تقويت كردن؛ افزايش دادن }
\end{aligned}
$$

 كه بالاخره به خانه آمدم．

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انتخاب كردن، برگزيدن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () تعلق داشتن (به) } \\
& \text { ٪) نصب كردن، كار كذاشتن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) هويّت } \\
& \text { () دييله، مدرك } \\
& \text { Y } 9 \text { ا اكر به هر دليلى، نمىتوانيد در مصاحبه شركت كنيد بايد فوراً به ما اطلاع دهيد. }
\end{aligned}
$$


() تركيب كردن، تلفيق كردن (r) به وجود آوردن، پديد آوردن؛ توليد كردن
（ $\uparrow$ افزايش دادن؛ افزايش يافتن، زياد شدن（Y）به شمار آوردن، تلقى كردن


Y V．كلكسيون نقاشىها به موزه بريتانيا فروخته شده است، جايى كه تحت شرايط بسيار بهترى نگَهدارى خواهد شد．



1 VY （）انتخاب كردن، بركز يدن（Y）بالا بردن، تقويت كردن؛ افزايش دادن


 （مطالعات جديد نشان مىدهند كه ترجمه ابزارى مفيد در آموختن وازگان يك زبان خارجى جديد است．

| ¢ | ٪）حس، احساس | （Y | （） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | دسترس | براى تمام كودكان | （1） |
| ¢¢）قدرت، توان | r）اصل، اساس | （r | （）ديبله، مدرى |

Y Y Y F
ه با توجه به اينكه در جمله فقط فعل اصلى seemed را به صورت مثبت و در زمان گَذشتٔ ساده داريمه در پرسش كوتاه تأييدى، از شكل منفى فعل did (يعنى didn’t) استفاده مىشود. دقت كنيد كه در پرسش كوتاه تأييدى نمىتوانيم از فاعل به صورت اسم (مانند the children در اين

تست) استفاده كنيم و بايد آن را با ضمير فاعلى مناسب (مانند they در اينجا) جايگزين كنيم.

() بلافاصله بعد از آنكه دو سال پيش براى شغلى در سازمان ملل متحد تقاضا دادم، استخدام شدم.
(Y) نمى فهممم تو چرا گزارش را ندارى. آن بيش از يك هفتئ پيش برايت فرستاده شد.
٪ ب) باور بر آن است كه افراد بسيار بيشترى در عرض ده سال آينده از سرطان پوست خواهند مرا برد. (f) اتر عجله نكنيم، تمام بليتها تا وقتى كه به سينما برسيمه فروخته مىشوند.

ه در گزينهٔ ( (1) فعل hire (استخدام كردن) متعدى است و به مفعول نياز دارد. با توجه به اينكه در اينجا بعد از hire مفعول را نداريمه و مفعول
 كنيد كه چون ((فرستادن گزارش)" در زمان مشخصى از گَذشته انجام شده و به اتمام رسيده است، در اين مورد فعل مجهول در زمان گَشتؤ ساده

 اجزاى جمله مشكل خاصى ندارد و در اين تست به عنوان گزينئ صحيح انتخاب مى شود.
 لـ فعل die (مُردن) جزء افعال لازم است و چون به مفعول نياز ندارد، پس نمىتوانيم آن را مجهول كنيم؛ بنابراين در بين گَزينههاى موجود فقط يكى از كزينههاى (Y) يا (†) مىتواند صحيح باشد. دقت كنيد كه ضمير one در آخر جمله به اسم جمع cells اشاره دارد و در نتيجه بايد آن را با با S
I YIV > در اينجا جمله داراى ساختار جملئ مركب است؛ بنابراين بايد براى پى بردن به كلمئ ربط مناسب براى جاى خالى اول، ارتباط بين دو بند جمله را مشخص كنيه. با توجه به اينكه بند دوم جمله، نتيجهٔ حاصل از بند اول را ذكر مىكند، در اين مورد به SO (يس، بنابراين، در نتيجه) نياز است. دقت كنيد كه فعل hide (مخفى كردن، پنهان كردن) در اينجا متعدى است، اما با توجه به اينكه مفعول آن (يعنى ضمير which كه به passwords باز مىگردد) پيش از جاى خالى قرار گرفته است، در جاى خالى دوم به فعل مجهول (to be + p.p.) نياز داريم (گزينههاى ( ( ) و (Y)). همانطور كه مىدانيد براى بيان امور كلى كه مربوط به بازة زمانى خاصى نيستند از فعل حال ساده استفاده مىشود كه در اينجا شكل مجهول آن را در در كز ينئ ( (1) داريمم.

< فعل مركب belong to (متعلق بودن به) جزء افعال متعدى است كه در اين جمله مفعول آن (the well-educated) بعد از جاى خالى قرار گرفته است؛ بنابراين در اين مورد به فعل معلوم نياز دار يم كه طبق مفهوم جمله و مقيد نبودن آن به بازء زمانى خاص بايد در زمان حال ساده باشد. شكل مناسب اين فعل در زمان حال ساده و به شكل معلوم در كز ينئه (1) آمده است. دوچرخهام دزديده شده! [الان] با پليس تماس مىگيرم.
< فعل steal (دزديدن) در اينجا جزء افعال متعدى است و به مفعول نياز دارد. با توجه به اينكه مفعول اين فعل (My bike) پيش از جاى
 (have / has + p.p.) مجهول هستند. براى اشاره به عملى كه در گذشته انجام شده است اما نتايج و آثار آن تاكنون ادامه دارد، از زمان حال كامل

استفاده مىكنيم كه در اين تست شكل مجهول آن مدنظر است. دهؤ آينده به دلجّسبى آن [دههاىى] كه تازه سیرى كردهايمم نخواهد بود، مگًه نه؟ rro

كه بـا توجـه بـه اينكـه در اينجـا جملـه داراى سـاختار جمــات مركـب نيسـت، پرسـش كوتـاه تأييـدى را بــر اســاس فاعـل و فعـل ابتـداى جملـه



B: (ادر حال حاضر دارد تميز مىشود. تا يك ساعت ديگر مىروم دنبالش.)
ه هر دو فعل clean (تميز كردن) و collect (دنبال ... رفتن؛ جمع كردن) در اينجا جزء افعال متعدى هستند و به مفعول نياز دارند. با توجه

 حذف مىشوند. دقت كنيد كه فعل مجهول قرار گرفته در جاى خالى اول به عملى اشاره دارد كه در حال حاضر (is being cleaned) دياز داريم. دال انجام است؛ بنابراين در اين مورد فعل مجهول را در زمان حال استمرارى (at the moment)

M Y Y Y
 همين فعل كمكى را به صورت منفى نياز داريم. دقت كنيد كه ضمير فاعلى مناسب براى the story (داستان) در اين تست، it it است.



 است، براى آن بايد از were استفاده كنيم، نه was.

() به عنوان دانشجو، تو به صورت پارهوقت در يك كافى شاپֶ كار مىكردى، مگَه نه؟
Y) همه مضطربند تا بدانند چֶه بر سر قهرمان سابق آمده است، مگَه نه؟

¢
ه در گزينٔٔ (1) در جملةٔ اصلى used to داريم؟ بنابراين در پرسش تأييدى به درستى از didn’t استفاده شده است و ضمير فاعلى you هم

 هم داراى ساختار صحيح و مناسبى است. گَ ينٔٔ (؟) داراى ساختار جملئ امرى است؛ بنابراين براى درست كردن پرسش تأييدى به درستى از


كتابى [كه] از كتابخانه قرض كرفتم فاقد اطاعاتى بود[كه] براى تمام كردن كزارشم نياز داشته، پس بايد يكى بهترش را پيدا كنم.
 است، پس نمىتوانيم اين فعل را مجهول كنيم و طبق جاى خالى اول، تنها يكى از گزينههاى ( (1) يا (؟) مى تواند صحيح باشد. در مورد جاى خالى دوم نيز دقت كنيد كه در اينجا طبق مفهوم جمله، فعل have to مدنظر است و همانطور كه مىدانيد بعد از اين فعل، فعل اصلى به شكل سان ساده به كار میرود (مانند find در اين تست).

 پيش از جاى خالى قرار كرفته است، در جاى خالى به فعل مجهول (to be + p.p.) نياز داريم. علاوه بر اين، فعل tell (كفتن؛ آكَاه كردن) در جاى خالى دوم نيز جزء افعال متعدى و البته در اينجا دو مفعولى است كه يكى از مفعولهاى آن (the students) پيش از جار جاى خالى آلى آمده است؛ بنابراين در
 اكر Y Y Y Y




F Y K
لـ در اين تست، جملئ مركب مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به اينكه بين دو بند جمله رابطئ تضاد و مقايسه وجود دارد، در بين آنها but
 شكل ثابتى دارد و در اين مورد همواره از ?aren’t I استفاده مى شورد. ظر Y Y Y
 خالى قرار گرفته است، در جاى خالى به فعل مجهول (to be + p.p.) نياز داريم. البته تمامى كزينهها داراى ساختار مجهول هستند و تنها مىتوان
 كردن فعل، not را بين دو فعل كمكى قرار مىدهيم. دقت كنيد كه yet از نشانههاى اصلى زمان حال كامل (have / has + p.p. است است و نشان

مىدهد كه فعل از گَششته تاكنون هنوز انجام نشده است. در اين تست نيز همين كاربرد زمان حال كامل به صورت مجهول مدنظر است. در حالى كه معلم نتايج امتحان را اعلام مىكرد، همه ساكت بودند، مگَه نه؟
 كه به دليل جمع بودن ضمير they، فعل was هم پيش از منفى شدن به شكل جمع در مى آيد (يعنى weren’t).

 مقدار (extremely) نياز داريم، نه صفت (extreme)؛ بنابراين تنها يكى از گز ينههاى (1) يا (٪) مىتواند صحيح باشد. در مورد جاى خالى دوم توجه كنيد كه فعل produce (توليد كردن، ساختن) جزء افعال متعدى است و به مفعول نياز دارد. با توجه به اينكه مفعول اين فعل (oxygen)

 روى آن مؤسسٔ خيريه نام فردى كذاشته شده كه حدود دو ميليارد دلار [به آن] اهدا كرد، درست است؟
< فعل name (نام گذاشتن روى، ناميدن) جزء افعال متعدى است و به مفعول نياز دارد. با توجه بها اينكه مفعول اين فعل (that charity) پيش از جاى خالى قرار گرفته است، در جاى خالى به فعل مجهول (to be + p.p.) نياز داريم. بنابراين تنها يكى از گَزينههاى (Y) يا (ץ) به دليل كاربرد فعل مجهول (is named) مىتواند صحيح باشد. دقت كنيد كه چون در جملئ اصلى، فعل كمكى is را به صورت مثبت داريم، در پرسش كوتاه تأييدى همين فعل به صورت منفى مورد نياز است. M M
< فعل require (نياز داشتن، احتياج داشتن) جزء افعال متعدى است و به مفعول نياز دارد. با توجه به اينكه مفعول اين فعل (بعد از آن قرار كرفته، اين فعل را به صورت معلوم نياز داريم و كزينٔ ( (ا) به دليل مجهول بودن اين فعل (more thinking / more thought) (understanding) به كار رفته، فاعل سوم شخص (is required) مفرد به حساب مى آيد و كاربرد require در گز ينئٔ (Y) نيز نادرست است. كزينئه (Y) از دو جهت نمىتواند صحيح باشد: اولاً طبق مفهوم جمله، فعل

 dozens of: < هر دو فعل see (ديدن) و interview (مصاحبه كردن با) در اينجا جزء افعال متعدى هستند و به مفعول نياز دارند. با توجه به اينكه در جاى خالى اول، مفعول (it) بعد از جاى خالى قرار گرفته، اما در جاى خالى دوم، مفعول (ضمير موصولى who) را پيش از جاى خالى داريم، در مورد اول به فعل معلوم نياز است در حالىكه مورد دوم با فعل مجهول كامل مىشود. بنابراين عملاً در بين كزينههاى موجود فقط گزينئ (؟) مىتواند


 ץ ז٪ ا ماشين توليد كرد.
\& هر دو فعل start (تأسيس كردن، بنياد نهادن) و produce (توليد كردن، ساختن) در اينجا جزء افعال متعدى هستند و به مفعول نياز دارند. با توجه به اينكه در جاى خالى اول، مفعول (it) پيش از جاى خالى قرار گرفته، اما در جاى خالى خالى دوم، مفعول (132 cars) را بعد از جاى خالى داريم، در مورد اول به فعل مجهول نياز است و جاى خالى دوم با فعل معلوم كامل مىشود. بنابراين در بين گزينههاى موجود، تنها كزينئ (ّ) مىتواند صحيح باشد.
كداميك از موارد زير از نظر كرامرى درست است؟

$$
\begin{align*}
& \text { () موتورهاى بخار در اكثر موارد با دستگاههاى اقتصادىتر و كارآمدتر همشچون موتورهاى الكتريكى جايگززين شدهاند. } \\
& \text { Y) گزارش شده است كه ساختمان جديد اداره به دليل شرايط اقتصادى كنونى ساخته نخواهد شد. } \\
& \text { ٪) كار كردن در اين شرايط به شدت براى سلامتى مضر است، به خصوص اتر هيجّ لباس ايمنىاى پوشيده نشود. }
\end{align*}
$$ < eplace (جايعزين كردن، جانشين كردن) در كزينئه ( () جزء افعال متعدى است و به مفعول نياز دارد. با توجه به اينكه مفعول اين فعل

 در كزينُٔ (Y) نيز شرايط مشابهى داريم و فعل build (ساختن، بنا كردن) در اينجا متعدى است و چون مفعول آن (the new office building) پيش از آن قرار دارد، در اين مورد هم به فعل مجهول نياز است (will not be built). در مورد كزينهٔ (ب) توجه كنيد كه فاعل اين جمله از يكى اسم مصدر (working) تشكيل شده است و همانطور كه در سال يازدهم نيز كفته شد، در صورتى مكه در جايگاه فاعل جمله يكى اسم مصدر (در اين مورد (working به كار رفته باشد، فاعل سوم شخص مفرد به حساب مى آيد و در نتيجه در اينجا به جاى are به فعل سوم شخص مفرد is نياز خواهيم داشت: Working in these conditions is extremely ...
 بودن فعل متعدى hunt (شكار كردن) در زمان حال كامل، بدون اشكال است و در نتيجه اين كزينه را به عنوان كزينهٔ صحيح انتخاب مىكنيمه.

 درست مىشود. علاوه بر اين چون در اينجا فقط فعل اصلى worked را به صورت مثبت و در زمان كذشتئ ساده داريه، در پرسش كوتاه تأييدى از شكل منفى did (يعنى didn’t) استفاده مىشود. دقت كنيد كه ضمير فاعلى مناسب براى both of them (هر دوى آنها) they است.

ه هر دو فعل receive (دريافت كردن، كرفتن) و launch ([به فضا] پرتاب كردن) در اينجا جزء افعال متعدى هستند و به مفعول نياز دارند. با توجه به اينكه در هر دو مورد، مفعول (隹 (Yictures و ضمير موصولى which) پيش از جاى خالى قرار گرفته است، در هر دو مورد به فعل مجهول
 در زمانهاى مشخصى از گَشته (ديروز و سال پيش) انجام شدهاند و به اتمام رسيدهاند و در نتيجه در هر دو مورد فعل مجهول را در زمان كَّنشتئ ساده (در اينجا were received و was launched) نياز داريم.


ه در جملdٔ اصلى از to used استفاده شده است تا نشان دهيم كارى در گذشته از روى عادت يا به طور پيوسته انجام مىشده، ولى آن عمل در حال حاضر ديگر قطع شده است. به همين دليل، در پرسش كوتاه تأييدى didn’t را به كار مىبريم. دقت كنيد كه ضمير فاعلى مناسب براى her the old woman به تازگى سيارهاى جديد در صورت فلكى آبر يز كشف شده است. اين سياره اوايل هفتئ پيش توسط منجمان در كاليفرنيا كشف شد.
ه هر دو فعل find (پيدا كردن، يافتن؛ كشف كردن) و discover (كشف كردن؛ پی بردن به) در اينجا جزء افعال متعدى هستند و به مفعول

 پيش) انجام شده و به اتمام رسيده است و بنابراين در اين مورد فعل مجهول را در زمان گَشتأ ساده (در اينجا was discovered) نياز داريهم.
(1)

خيلى وقت پيش نبود كه پدر و مادرها از فرزندان نوجوانشان مى خواستند كه مطمئن شوند سكه همراهشان هست تا بتوانند در وضعيت اضطرارى با خانه تماس بكيرند. سپس، تلفنهاى همراه آمدند و همةٔ آن [چيزيها] را تغيير دادند! امروزه، يكى از هر پنج نوجوان تلفن همراه دارد و اين عدد در حال افزايش است. داشتن تلفن همراه شما را در مدرسه (باحال)" و محبوب مى سازد. ولى نداشتن تلفن همراه خجالتآور است: مثل پوشيدن لباسهاى يك دهأ قبل است! يُووهشى تازه نشان داد كه نوجوانان به حدى به گوشى هاى همراهشان معتاد شدهاند كه تفاوت اندكى ميان ملاقات يك فرد به صورت چهرهبه چهره و و صحبت كردن با او با تلفن مى بيينند. پس، دفعأ بعد كه يك نوجوان مىكويد: (بابا، اتر برايم يك گوشى همراه نخرى، من آدم بىهمهچیيزى خواهم بود)، [توجه كنيد كه] او جدى است!
(Y (به (Y) هم) متصل كردن؛ به ... ييوستن، عضو شدن در؛ محلق شدن به

(1) (1) تلفن كردن به، تماس گرفتن با؛ صدا زن، ناميدن (


|  |  | مورد به فعل حال استمرارى (is increasing) نياز داريم. |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ¢¢) اما، ولى، با وجود اين (\%) | \% | (Y | () | rav |
| ¢ | r |  | () ) معتاد | rıA |
| ¢ ¢ | r | (Y) هيجان، شور و شعف | () ا ارث؛ | rıq |

## (r) متنْ كالوز

 تغيير مىكنند. براى مثال، در 0ا سال گذشته فرهنگ چیينى همرچنان كه كالاها و محصولات غربى بسيار محبوب شدهاند، با سرعت زياد تغيير كرده است. كشورهاى




ケ) ولى، اما
ي (r


 سال قبل) آغاز شده و تا امروز به صورت پيوسته يا متناوب ادامه داشته است.
(Y) مناسب، درخور
¢ (Y) محبوب، پرطرفدار
¢
(Y پ پ ¢

(

() F Y () F F

(1) مت




put oneself in sb’s shoes:
ه بعد از اكثر صفتها (مانند able در اين تست) فعل را به صورت مصدر با to به كار مى بريم.

## telegram.me/medabook_com www.medabook.com

يكى از خصوصيات جامعئ ما كه جامعdشناسان به دقت زير نظر داشتهاند، اشتياق بشر به [آن] است كه جزئى از گَروههاى مختلف باشد. جامعلشناسان، اين [يديده] را „رفتار گروهى) مىنامند. جامعגشناسان معتقدند كه رفتار گروهى ديرزمانى چيش وقتىكه انسان ابتدايیتر بود، در بشر آغاز شد. در آن زمان، مردم

 آنها با هم سفر و كار مىكردند، مىتوانستند غذاى بيشترى بيابند و قادر بودند به طرز كارآمدترى با حيواناتى كه آنها را تهديد مىكردند، بجنگَند. مقادير بيشتر غذا و حسى بهتر امنيت به انسانها در بقا يافتن و پيشرفت كردن كمك كرد.
 فعل كَذشتئ ساده (در اين مورد began) نياز داريمه.
 براى animals دارد و در زبان انگَليسى صفت پيش از اسم مورد استفاده قرار میگيرد. علاوه بر اين، كاربرد قيد حالت wildly از نظر دستورى و معنايى در اينجا صحيح نيست.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) در ميان، در بينِ } \\
& \text { Y (Y) در طولِ، در مدتِ } \\
& \text { r ( } \\
& \text { rrer جداً: شديداً } \\
& \text { ¢ (Y) به طور معمول، به طور متداول } \\
& \text { (Y در امتدادٍ در راستاى } \\
& \text { (T }
\end{aligned}
$$

ケ) به طرزى مؤثر، به طرزى كارامد


 كمتر احتمال دارد كه پولدار شوند يا در محلههاى پولدار زندگى كنند. در كلاسگو اين اختلاف جزو بيشتر ينها در جهان است: اميد به زندگى براى مردان در محلئ



 چحاقى، دسترسى به مراقبت بهداشتى، رریمم غذايى و ورزش است.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) زمانىكه ايدهٔ اميد به زندگى اولين بار پديدار شد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تكنيكهايى كه براى افزايش آن به كار میرود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ٪) وضعيتهاى اقتصادى مردم در كشورها }
\end{aligned}
$$

> () دلايلى كه انقدر بالاست
> ٪ چ چرا سال به سال ثابت نيست
> F FYV

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) كشورى كه فرد در آن زندگى مىكند } \\
& \text { ¢ (Y) دسترسى به مراقبت بهداشتى } \\
& \text { 1) شغل } \\
& \text { ٪) رزيم غذايى و ورزش }
\end{aligned}
$$

## telegram.me/medabook_com www.medabook.com

شوك فرهنگى واكنش هيجانى و روانى به حضور در يك محيط فرهنگى كاملاً جديد است. اين اغلب تجر بهاى بسيار دشوار براى بسيارى از مردم است و شامل


 مشكلات را ناديده يا حداقلى در نظر مىكيرند. مواجهه با افراد جديد جذاب و منحصربدفرد در نظر مىآيد. معمولاً اين مرحله براى اكثر افراد به نسبت كوتاه است و به سرعت جايش را به مرحلئ دوم مىدهد، كه (مرحلئ سرخوردگى)" نام دارد.










1) يك بيمارى كه از شوك شديد ناشى از ضربه به بدن به وجود مى آيد

٪) يك تبادل دانشآموز ميان دو كشور براى تقويت درك مشترى
(†) پاسخ هيجانى و روانى به بودن در يكى محيط فرهنگى جديد


> () افراد در شوك فرهنگى
(Y) افراد جذاب و منحصربهفرد

٪) افرادى كه به يك زبان جديد ارتباط برقرار مىكنند
¢
F F MFA
() مواجهه با مرحلئ دوم شوك فرهنگى سادةتر از [مرحله] اول است
(Y) افراد در مرحلئ دوم شوك فرهنگى معمولاً كمتر احساس نارضايتى مىكنند

٪) در مرحلئ دوم شوك فرهنگى، افراد برقرارى ارتباط با مردم محلى را راحتتر مى بينند.

( M MFQ
() جَكونه با شوك فرهنگى مواجه شويم

ץ) اطلاعاتى در مور د مرحلئ سرخوردگى
ب) نتايج محتمل شوك فرهنگى
¢ ¢ ( نمونههايى از سرخوردگى نويسنده

## telegram.me/medabook_com www.medabook.com

## Appendix

درسنامهُ طلايى كلوزْتست و درك مطلب




## 


 را خيلى خوب انجام دهيد: اول اين درسنامه را خوب بخوانيد و الكوى متنخوانى خودتان قرار دهيد؛ و دوم اينكه تا مى توانيد متنهاى كلوزتست و درى درى

(P) مهمترين متنها براى شما، متنهاى كتابهاى درسى هستند. سعى كنيد تكتك متنهاى كتابهاى درسى و كتابهاى كار همراه با آنها را با دقت
 به خوبى در قالب جمله ياد بگيريد و به طور كلى دل و و رودهٔ متنهاى كتابهاى دلى درسى را در بياوريد!
(H) هر چند جواب دادن به سؤالات درك مطلب و كلوز تست، به مهارت و تمرين خيلى خيلى زياد نياز دارد، اما شما براى كسب اين مهارت، به يكى ماده
 همينطور بلد بودن لغات مـمم خارج از كتاب. پس اكر در متنهايی كه كار مىكنيد، لغتى زياد تكرار شده بود، آن لغت را همراه با يك جملئ مثال يادداشت
كنيد تا بتوانيد آن را بعداً مرور كنيد.

حواستان را جمع كنيد كه ياد گَرفتن معنى لغات، بدون ياد گَرفتن كاربرد آنها در قالب مثال، خيلى فايده ندارد. از همين الان به خودتان عادت دهيد هر لغتى راكه ياد مىگيريد، آن را با مثالش ياد بگیيريد. پس قرارمان شد ياد گَرفتن همهٔ لغات كتابهاى درسى و همينطور لغات مـهم خارج از كتاب در قالب جملات نمونه.
(®) (® سعى كنيد براى تمرين درى مطلب، از كتابهاى كمك آموزشى استاندارد استفاده كنيد. استاندارد بودن كتاب، هم از نظر تيپ و ظاهر تستها و هم از
 شباهت داشته باشد. علاوه بر اين، قالب و فرمت كتاب هم بايد استاندارد باشد. مثلاً اكر كتاب، ترجمأ يكى تعداد از لغات متن را در كنار آن آورده باشد، اين كار باعث گمراه شدن شما خواهد شد و شما عملاً در جوّ واقعى سؤالات درك مطلب قرار نخواهيد كرفت.
(8) احتمالاً شما نيز جزء افرادى هستيد كه در هنگام خواندن متن، آن را زير لبتان زمزمه مىكنيد! اين عادت را كنار بكَذاريد. چرا؟ چون زمزمه كردن متن،
 با چشمانتان بخوانيد و سرتان را نيز اصلاً تكان ندهيدر درديد
(V) اولين بار كه مى خواهيد به تستهاى متنى جواب دهيد، فكر كنيد سر جلسُٔ كنكور هستيد و بايد تستها را در وقت خيلى خيلى محدود خودش جواب دهيد. طبيعتاً شما در وقت بسيار محدود كنكور، فرصت نخواهيد داشت متنها را ترجمه كنيد. پس از همين الان خودتان را عادت دهيد كه متنها


صرفاً جهت يادآورى! تمرين زياد را فراموش نكنيد. قرار شد هر شب يك متن كلوز تست يا درك مطلب كار كنيد. درست است؟ (®)

## telegram.me/medabook_com www.medabook.com


#### Abstract

  متن را متوجه شويد.   شده است. متوجه خواهيد شد كه نه تنها نبودن آن چند لغت مشكلى ايجاد نمىكند، بلكه در بيشتر موارد مىتوانيد آن لغات را همم به راحتى حدسى بزنيد!


## 

(1) اولين مرحله براى جواب دادن به تستهاى كلوزتست، خواندن خيلى سريع از روى متن است. حواستان باشد كه كفتم متن را سريع بخوانيد، نه سؤالات آن را. در اين مرحله شما فقط مى خواهيد يك ايدءٔ كلى از متن كسب كنيد. با توجه به اينكه در كنكور، وقت شما بسيار محدوه است، عملاً اين مرحله نبايد وقت شما را بيشتر از سى چهل ثانيه بگَيرد.

چونكه نويسندهها، معمولاً ايدهٔ اصلى نوشتهشان را در همان جملةٔ اول متن ذكر مىكنند، حواستان به جملd اول خيلى باشد. خوشبختانه، معمولاً طراح كنكور هم حواسش هست و از جملئ اول متن، تست طرح نمىكند.

بعد از اينكه يكى بار سريع از روى متن خوانديد، حالا وقت جواب دادن به تستهاى كلوز تست است. ابتدا هر جمله را تا آخرش بخوانيد و بعد برويد


(P) كلوزتست مثل يك پازل است، اصلاً مهمر نيست اول كجايش را كامل مىكنيد ولى وقتى بتوانيد يكى از بخشهاى آن را كامل كنيد، كارتان براى بقيئ بخشهها هم راحتر خراهد شد. حالا اين موضوع به چه كار مى آيد؟ داوطلب زرنگَ كنكور، حواسش خيلى جمع است. داوطلب زرنگگ مىداند كه ارزش تستها با هم برابر است. پس اگر ببيند كه تست اول كلوزتست برايش خيلى سخت است، مىرود سراغ تستهایى بعدى. اين جورى، او همم مطمئن مى شود
 سعى كنيد در كنكور و زندگى زرنگَ باشيد و هدفمند پیش برويد.
(ه) اتر ديديد از يكى از جملات متن بيشتر از يك سؤال طرح شده است، بى خودى هول نشويد. آر رمش خودتان را حفظ كنيد و يادتان باشد كه كلوزتست، پازل زبان انگليسى است. پس اگر مثلاً از يیى جمله r تا تست داشتيه، به ترتيب از تست راحت به سخت جواب دهيد.
(\&) بد نيست بدانيد كه خيلى وقتها، تستهاى كلوزتست عملاً تستهاى مستقل وازگًان و گرامر هستند. بله؛ قبول دارم كه دانستن ايدهٔ اصلى متن هم خيلى مهم است، اما خُب شما هم همان اول كار، ايدهٔ اصلى متن را متوجه شديد و حالا مىتوانيد با در نظر داشتن آن ايدهُ كلى، تستها را به صورت مستقل ببينيد. حتماً امتحان كنيد. ضرر نمىكنيد!

 غلط را خيلى استفاده كنيد.
 خودتان ايمان داشته باشيد و تمرين روزانئ متنها را فراموش نكنيد. بعد از چند ماه، خودتان خواهيد ديد كه كلوزتست، برايتان مثل آب خوردن خواهد شد!

## telegram.me/medabook_com www.medabook.com

## درك مطلب؛ اوج هنر نمايـى طراح زبان انگگليسى

كلاً ما مؤلفان و طراحان زبان انگَليسى، هر وقت بخواهيم بكَوييم خيلى كارمان درست است و مىتوانيم تست سخت طرح كنيم، مىرويم سراغ درك مطلب!
 شما داوطلب عزيز كنكور نيز دو راه حل داريد: يا مىتوانيد طراح كنكور و آزمون آزمايشى را مورد عنايت خودتان قرار دهيد و كلاً از بخش در درى درى مطلب صرفنظر كنيد؛ و يا منطقى عمل كنيد و به فكر يافتن راهكارى براى معضل درى مطلب باشيد. اكر مسير دوم را انتخاب مىكنيد، با من همراه شويد تا با كمى هم شاخِ غول زبان انگليسى را بشكنيم!

## هرال

(1) قبل جواب ادن به تستهاى درى مطلب اول يك بار خيلى سريع صورت تستها را بخوانيد. يغنى قبل از اينكه برويد سراغ خود متن، اول صورت

 شد كه در بين اطاعات موجود در متن، كدام اطاعات، مهم و اصلى هستند و كدام اطاعات ات حاشيهان و و زائد.








 كدام كزينه طبق بخش مورد نظر از متن، صحيحتر است. به حس ششم خودتان اعتماد كنيد و همان كزينه را انتخاب كنيد.
 دهيد؛ و بعد اكر وقت آورديد، سؤالات سختتر را هم جواب مىدهيد. حواستان باشد كه تستهاى راحت كـير كـكور را را مفت از دست بدهيد.

## 




 و از شما خواسته مىشود تا مرجع آن را مشخص كنيد. به مثال صفحهٔ بعد دقت كنيد.

