##### UNIT 9: CITIES OF THE WORLD (Các thành phố trên thế giới)

**GETTING STARTED: (Page 26)**

**What nice photos! (những bức tấm hình thật là đẹp)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **New words: Từ mới** | **Transcription: Phiên âm** | **Từ loại** | **Meaning: Nghĩa** |
| 1. **Listen and read: (***nghe và đọc***) (Page 16)**
 |
| Exclamation: Câu cảm thánDùng để bày tỏ cảm xúc (khen hoặc chê) | What nice photos!What bad weather!What an exciting city!**What + (a/an) + adj + N!** | Những tấm hình đẹp quá!Thời tiết thật là tệ!Thật là một thành phố sôi động!*(danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số nhiều thì không có a/an)* |
| 1. **Have you been to…?**

Yes. I’ve been (there)...No. I’ve never been there. | /hæv//juː//biːn/.. | Exp | Bạn đã từng tới…chưa?Có. Tôi đã từng tới….Không. Tôi chưa từng tới đó. |
| 2. place | /pleɪs/ | N | ***Nơi, địa điểm*** |
| 3. most of… | /moʊst//əv/ | Exp | Hầu hết |
| 4. exciting | /ɪkˈsaɪ.tɪŋ/ | adj | Sôi động |
| 5. clean 🡪cleanest | /kliːn//kliːnist/ | adj | Sạch 🡪 sạch nhất |
| 6. building | /ˈbɪl.dɪŋ/ | N | Tòa nhà |
| 7. like | /laɪk/  | conj | Như, giống như |
| 8. egg-shaped | /eɡ//ʃeɪpt/ | adj | Hình trái trứng |
| 9. must be… | /məst//biː/ | exp | Chắc là (dùng để đưa ra dự đoán) |
| 1. **Read the conversation again. Then tick (True) or (False)**(đọc lại bài đối thoại và trả lời T/F)
 |
| Times | /taɪmz/ | N | Lần |
| Take …photos of… |  /teɪk//ˈfəʊ.təʊz//əv/ | exp | Chụp ảnh (cái gì) |
| **Continents, countries, and cities (Các châu lục, quốc gia và các thành phố)**1. **Name the continents-**(kể tên các châu lục)
 |
| 1. Asia | /ˈeɪ.ʒə/ | N | Châu Á |
| 2. Europe |  /ˈjʊ.rəp/ | N | Châu Âu |
| 3. Africa |  /ˈæ.frɪ.kə/  | N | Châu Phi |
| 4. North America | /ˌnɔːθ əˈme.rɪ.kə/ | N | Bắc Mỹ |
| 5. South America | /saʊθ əˈme.rɪ.kə/ | N | Nam Mỹ |
| 6. Australia | /ɒsˈtreɪ.li.ə/ | N | Châu Úc |
| 7. Antarctic |  /ænˈtɑːk.tɪk/ | N | Nam cực |
| 1. **Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box.**
 |
| a. continent | /ˈkɒn.tɪ.nənt/ | N | Châu lục, Lục địa |
| b. country | /ˈkʌn.tri/ | N | Quốc gia, đất nước |
| c. city | /ˈsɪ.ti/ | N | Thành phố |
| d. capital | /ˈkæ.pɪ.təl/ | N | Thủ đô |
| e. place of interest | /pleɪs//əv//ˈɪn.trəst/  | N | Nơi nổi tiếng (về du lịch, cảnh đẹp, vui chơi giải trí…) |
| Sweden | /ˈswiː.dən/ | N | (nước) Thụy Điển |
| Liverpool | /ˈlɪ.və.puːl/ | N | (thành phố) Liverpool |
| Amsterdam | /ˌæm.stəˈdæm/ | N | (Thành phố thủ đô) Amsterdam |
| The Louvre | /ðə//ˈluː.vər/  | N | Bảo tàng Louvre |

|  |
| --- |
| 1. **Game: around the world (***trò chơi: vòng quanh thế giới*

*Làm việc theo nhóm 4 người, chọn 1 đất nước và hỏi các bạn của em những câu hỏi phía dưới (và bất cứ các câu nào khác mà bạn nghĩ ra)* |
| 1. Which continent is it in?*(Nó thuộc lục địa nào?)* | 🡪 It is in… |
| 2. What is its capital? *(Thủ đô của nó là gì?)* | 🡪 Its capital is … |
| 3. What are its **major** cities? *(Những thành phố* ***lớn*** *của nó là?)****major = big*** *(lớn, chính) ≠* ***minor = small*** *(nhỏ)* | 🡪Its major cities are…/They are. |
| 4.What is it famous for? (*Nó nổi tiếng về điều gì?)*🡪It is famous for (**beautiful landscapes**- cảnh đẹp/ **the friendliness of its people-** *con người thân thiện/* **fashion-** *thời trang/* **music-** *âm nhạc/* **shopping malls (centres)-** *các trung tâm mua sắm/* **history-** *lịch sử/* **architecture-** *kiến trúc/* **cuisine (food)-** *ẩm thực/* **places of interest***- những nơi vui chơi giải trí…* |
| *Người có nhiều câu trả lời đúng nhất là người chiến thắng* |

**A CLOSER LOOK 1 (Page28)**

**VOCABULARY – từ vựng**

|  |
| --- |
| **1. Match the words in A with ther opppsites in B. Some words may have more than one opposite.***(Nối các từ ở cột A với các từ trái nghĩa ở cột B. Một số từ có thể có nhiều hơn 1 từ trái nghĩa)* |
| 1. old ≠ new
 | /əʊld/  /njuː/ | adj | Cũ ≠ mới |
| 1. dangerous ≠ safe
 | /ˈdeɪn.dʒə.rəs/ | adj | Nguy hiểm ≠ an toàn |
| 1. quiet ≠ noisy
 | /ˈkwaɪ.ət//ˈnɔɪ.zi/ | adj | Yên tĩnh ≠ ồn ào |
| 1. dry ≠ wet
 | /draɪ//wet/ | adj | Khô ≠ ẩm, ướt |
| 1. clean ≠ dirty , polluted
 | /kliːn//ˈdɜː.ti//pəˈluːtid/ | adj | Sạch ≠ bẩn, bị ô nhiễm |
| 1. historic ≠ modern
 | /hɪˈstɒ.rɪk//ˈmɒ.dən/ | adj | Cổ kính, có tính lịch sử ≠ hiện đại |
| 1. boring ≠ exciting
 | /ˈbɔː.rɪŋ//ɪkˈsaɪ.tɪŋ/ | adj | Nhàm chán ≠ hào hứng, thú vị |
| 1. cheap ≠ expensive
 | /tʃiːp//ɪkˈspen.sɪv/ | adj | Rẻ ≠ đắt, mắc |
|  **2. Create word webs***(Hãy tạo các mạng từ)***(Page 28)** |
|  **Pronunciation.** *(Phát âm)* **(Page 28) /əʊ/ & /ai/****3. Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then, read the words aloud.** *(nghe và viết các từ vào đúng cột.Sau đó đọc to các từ)* |
| 1. ***Listen and repeat.****(Nghe và lặp lại)*
 |
| **1. COMPARATIVE -so sánh hơn**  |
| a. **Short adjectives:-** Tính từ ngắn là tính từ đọc lên có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết có tậm cùng là: **ow, er, et, y le** (narrow – *hẹp*, clever- *thông minh*, quiet- *yên tĩnh*, happy, simple- *đơn giản* |
| *S + be +****THE + short adj + EST+*** *of … /in ...+place)…*S + be +**short- adj + ER + THAN**+ noun/ pro |
| **b- Tính từ dài có hai âm tiết trở lên và không có tận cùng là: ow, er, et, y, le** (ex: beautiful- *đẹp*, interesting…) |
| *S + be +****THE MOST + long adj +*** *of …/(in +place)…*S + be +**MORE +long- adj + THAN +** noun/ pronoun. |
| **c. Những trường hợp đặc biệt**  **good** *(tốt)***🡪 better** *(tốt hơn)***🡪 the best** *(tốt nhất***)** **bad** *(xấu)***🡪 worse** *(xấu hơn)***🡪 the worst** *(xấu nhất)* **much/ many 🡪 more** *(nhiều hơn)***🡪 the most** *(nhiều nhất)* **little** *(ít)***🡪 less** *(ít hơn)***🡪 the least** *(ít nhất)* **far** *(xa)***🡪 farther/ further** *(xa hơn***) 🡪 the farthest / furthest** *(xa nhất)* |
| 1. **Complete the fact sheet by choosing one picture. Compare your fact sheet with a classmate. Do you agree with his/her answers?** *(Hoàn thành bảng thông tin bằng cách chọn1 hình ảnh. So sánh bảng thông tin của em với 1 bạn cùng lớp. Em có đồng ý với câu trả lời của anh ấy, cô ấy không?)*
 |
| 2. university | /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti | N | Trường đại học |
| 3. popular | /ˈpɒ.pju.lər/ | adj | Phổ biến, nổi tiếng, được biết đến, được yêu thích.. |
| writer | /ˈraɪ.tər/ | N | Tác giả, nhà văn |
| 4. spaghetti | /spəˈɡe.ti/ | N | Mì ý |
| 5. drink | /drɪŋk/ | N/V | Đồ uống/ uống |
| 6. common | /ˈkɒ.mən/ | adj | Chung, phổ biến |
| 1. **Read this article about Britain. Then, look at your fact sheet. Did you have correct answer?**

*Đọc bài viết về nước Anh. Rồi nhìn vào tờ trả lời của bạn, Bạn có các câu trả lời đúng không?* |
| Leisure = free time | /ˈle.ʒər//ˈliː.ʒɚ/ | N | Thời gian rảnh  |
| Leisure activities | /ˈle.ʒər//ækˈtɪ.və.tiz/ | N | Các hoạt động giải trí |

**A CLOSER LOOK 2 (Page 29)**

|  |
| --- |
| **Grammar** **The present perfect tense** *(hiện tại hoàn thành)* |
| - Thì HTHT diễn tả:1. Hành động đã bắt đầu trong quá khứ, còn kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.2. Một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn liên quan đến hiện tại.3. Một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ  **never-** *chưa từng***, ever-** *đã từng***,** hoặc số lần làm việc gì) |
| **so far = until now = up to now = up to the present**: cho đến bây giờ**-just, recently, lately:** gần đây, vừa mới**already:** *đã***,** *rồi***/ before**: trước đây/ **ever:** đã từng**never**: chưa từng, không bao giờ**for + quãng thời gian**: *trong khoảng* (for a year, for a long time, **since + mốc/điểm thời gian**: *từ* (since 1992, since June, …)**yet:***chưa* (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)- **this is the first time/the second time/ the third time**… (lần đầu tiên, lần thứ nhất, thứ hai…)**-once-** *1 lần***/ twice-** *2 lần***/ three times-** *3 lần***/ many times –** *nhiều lần***/ several times-** *vài lần* |
|

|  |
| --- |
| **S ( I/ we/ you/ they/ số nhiều)+ have +Ved/ V3…****S( He/ She/ It/ số ít)+ has +Ved/ V3…** |
| **S(I/we/you/they/ số nhiều)+ haven’t +Ved/ V3…****S(He/ She/ It/ số ít) + hasn’t +Ved/ V3…** |
| **Have + S (I/ we/you/they/ số nhiều)+ Ved/ V3…?****Has +S ( He/ She/ It/ số ít) + Ved/ V3…?** |

🡪**Yes**, + **S** + **have/ has.** 1. 🡪**No**, + **S** + **haven’t/ hasn’t.**
 |
| **1. Listen again to part of the conversation. Pay attention to the present perfect.** *(Nghe lại bài đối thoại và chú ý tới thì hiện tại hoàn thành)* |
| 1. **Put the verbs in brackets into the present perfect.***(Chia các động từ trong ngoặc dùng thì hiện tại hoàn thành)*
 |
| 1. **Put the verbs in brackets into the correct form.***(Chia các động từ trong ngoặc dùng thì đúng)*
 |
| 1. **Lool at Tom’s webpage. Tell a partner what he has done this week.***(Nhìn trang web của Tom. Hãy nói cho bạn em biết Tom đã làm gì trong tuần này)*
 |
| Read a book | /riːd-ə/bʊk/ | exp | Đọc 1 cuốn sách |
| Eat ‘Pho’ | /iːt/ | exp | Ăn phở |
| Wash his dog | /wɒʃ/ | exp | Tắm cho chó của cậu ấy |
| Get an **A+ mark** in the exam | /eɪ//plʌs/ /mɑːk/  | exp | Đạt điểm A+ trong *kì thi/ kiểm tra* |
| 1. **Class survey** *(khảo sát trong lớp)*

**Đi vòng quanh lớp và hỏi các câu hỏi khảo sát. Tìm ra*** **1 điều mà mọi người đã làm**
* **1 điều mà mọi người chưa từng làm**
 |
| 1.sing Karaoke | /sɪŋ//ˌkæ.riˈəʊ.ki/ | exp | Hát karaoke |
| 2. talk on the telephone for one **hour** |  …/aʊər/ | exp | Nói chuyện điện thoại 1 **tiếng** |
| 3. be on TV |  | exp | Xuất hiện trên truyền hình |
| 4. eat ice-cream in winter | /ˌaɪs ˈkriːm/  | exp | Ăn kem vào ban đêm |
| 5. have a pet |  | exp | Có 1 con thú cưng/ vật nuôi |
| 6. talk to a **native speaker** of English | /ˌneɪ.tɪv ˈspiː.kər/  | exp | Nói tiếng Anh với **người bản xứ/ bản ngữ** |

**COMMUNICATION (Page 31)**

|  |
| --- |
| **Extra vocabulary***(từ vựng thêm/ bổ sung)* |
| design | /dɪˈzaɪn/ | V/N | Thiết kế/ mẫu thiết kế, mẫu mã |
| symbol | /ˈsɪm.bəl/  | N | Biểu tượng |
| landmark | /ˈlænd.mɑːk/ | N | Danh lam thắng cảnh, địa danh nổi tiếng |
| creature | /ˈkriː.tʃər/ | N | Sinh vật |
| UNESCO = united Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization | /juːˈnes.koʊ/ | N | Tổ chức giáo dục, khoa học, và văn hóa của Liên Hợp Quốc |
| heritage | /ˈhe.rɪ.tɪdʒ/. | N | Di sản  |
| UNESCO World Heritage | /juːˈnes.koʊ//wɜːld//ˈhe.rɪ.tɪdʒ/. | N | Di sản thế giới được UNESCO công nhận |
| 1. **Match the words in the box with the landmarks. Which cities are they in? What do you know about them?***(Nối những từ torng khung với những danh lam thắng cảnh. Chúng ở những thành phố nào? Bạn biết gì về chúng?)*
 |
| Sydney Opera House | ˈsɪd.ni/ˈɒ.pə.rə/haʊs | N | Nhà hát con sò |
| Big Ben | /bɪɡ//ben/ | N | Tháp Big Ben (tháp đồng hồ lớn) |
| Merlion | /ˈməːlɪən/ | N | Tượng đầu sư tử mình cá |
| Eiffel Tower | /ˌaɪ.fəl ˈtaʊ.ər/ | N | Tháp ép phen |
| Temple of literature | /tem.pəl/əv//ˈlɪ.t.rə.tʃə | N | Văn miếu quốc tử giám |
| 1. **Read about the landmarks. Can you guess which landmark from 1 they are*?***

*(Hãy đọc về những thắng cảnh. Bạn có thể đoán được đó là thắng cảnh nào của phần 1 không?)* |
| **1. tower** | ˈtaʊ.ər/ | N | tháp |
| Is used  | /ɪz/ /juːst/ | exp | Được dùng, được sử dụng để (bị động của thì hiện tại đơn**:am/is/are + Ved/V3)** |
| describe | /dɪˈskraɪb/ | V | Miêu tả |
| bell | /bel/ | N | chuông |
| Large = big 🡪 largest = biggest | /lɑːdʒ/ /lɑːdʒist/ | adj | Lớn 🡪 lớn nhất |
| ever | /ˈe.vər/ | adv | Đã từng |
| **2. Danish** | /ˈdeɪ.nɪʃ/ | Adj/n | Thuộc Đan Mạch |
| 🡪Denmark | /ˈden.mɑːk/ | N | Nước Đan Mạch |
| Architect | /ˈɑː.kɪ.tekt/ | N | Kiến trúc sư |
| Queen | /kwiːn/ | N | Nữ hoàng |
| Elizabeth II | /əˈlizəbeθ/ðə/se.k.ənd | N | Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị |
| **3. One of …** | /wʌn-əv/ | exp | 1 trong những… |
| Well-known = famous | /ˌwel ˈnəʊn//ˈfeɪ.məs/ | adj | Nổi tiếng |
| Was built |  /wɒz//bɪlt/ | exp | Đã được xây dựng (bị động của thì quá khứ đơn:**was/ were + Ved/ V3)** |
| university | /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ | N | Trường đại học |
| **4. Gustave Eiffel** | /gʌ.stəv//ˌaɪ.fəl/ | N | Tên của 1 kiến trúc sư người Pháp |
| Almost = nearly | /ˈɔːl.məʊst/ /ˈnɪə.li/ | adj | Gần |
| million | /ˈmɪ.ljən/ | N | Triệu |
| Visitor🡪 visit | /ˈvɪ.zɪ.tər//ˈvɪ.zɪt/ | N-V | du khách, khách du lịch🡪 thăm |
| The most visited landmark |  | N | Thắng cảnh được thăm nhiều nhất |
| **5. creature** | /ˈkriː.tʃər/  | N | Sinh vật |
| symbol | /ˈsɪm.bəl/  | N | Biểu tượng |
| 1. **Tick True (T) or False (F).***Đánh dấu đúng hay sai*
 |
| 1. **Think of a city, a country, or a landmark. Give clues. Your classmates guess.**

*Nghĩ về 1 thành phố, 1 quốc gia, 1 thắng cảnh. Đưa ra các gợi ý. Các bạn cùng lớp đoán* |

**SKILL 1 *(kỹ năng 1)* (Page 32)**

|  |
| --- |
| **Reading****Love from Sweden** *(tình yêu từ Thụy Điển)*1. **Look at the postcard(***Hãy nhìn tấm bưu thiếp)*
 |
| 1. What is the picture on the postcard of? | Hình ảnh trên tấm bưu thiếp là gì? |
| 🡪The picture is of…. | Hình ảnh là của thành phố…. |
| 2.What do you think **is written** on this postcard?🡪The sender writes about… | Bạn nghĩ cái gì **được viết** trên tấm bưu thiếp?🡪Người gửi viết về…. |
| 3. What is the **purpose of** writing and sending postcards while you are **on holiday**?🡪 We send postcards to tell our family or friends… | **Mục đích** của việc viết và gửi bưu thiếp khi bạn **đi du lịch là gì**?🡪Chúng ta gửi bưu thiếp để nói cho gia đình và bạn bè của chúng ta biết… |
| 1. **Read the postcard and answer the questions** *(Đọc tấm bưu thiếp và trả lời các câu hỏi)*
 |
| 3.fantastic | /fænˈtæs.tɪk/ | adj | Tuyệt vời |
| 4.perfect | /ˈpɜː.fekt/ | adj | Hoàn hảo |
| 5.“fika” = coffeeHave “fika” = have coffee (uống cà phê) | /ˈfi.kə//ˈkɒ.fi/ | Fika là văn hóa cà phê của người Thụy Điển(vừa uống cà phê, vừa nhâm nhi vài cái bánh ngọt và trò chuyện. Điều này có tác dụng gắn kết tình cảm giữa mọi người với nhau.) |
| Café | /ˈkæ.feɪ/ | N | Quán cà phê |
| Old town | /əʊld//taʊn/ | N | Khu phố cổ |
| **Royal** Palace | /ˈrɔɪ.əl//ˈpæ.lɪs/ | N | Cung điện **hoàng gia** |
| Too beautiful for words | /tuː//ˈbjuː.tɪ.fʊl//fɔːr//wɜːdz/  | exp | Đẹp không tả nổi (quá đẹp) |
| Swedish 🡪 Sweden | /ˈswiː.dɪʃ//ˈswiː.dən/ | Adj/N | (thuộc) Thụy điển 🡪 nước Thụy Điển |
| art | /ɑːt/ | N | Nghệ thuật, mỹ thuật |
| amazing | /əˈmeɪ.zɪŋ/ | adj | Đáng kinh ngạc |
| 6. Rent 🡪 rented | /rent//ˈren.tɪd/ | V1-V2 | Thuê 🡪 đã thuê |
| Cycle 🡪 cycling | /ˈsaɪ.kəl/ | V-V-ing | Đạp xe |
| around | /əˈraʊnd/ | Adv/ pre | Xung quanh, loanh quanh, lòng vòng |
| discover | /dɪˈskʌ.vər/ | V | Khám phá |
| 7. (I) **Wish** you **were** here. | /wɪʃ/  | exp | Cháu ước ông bà ở đây |
| **Wish**: *ước* (khi ước điều gì trái ngược với thực tế ở hiện tại thì ta dùng thì quá khứ Ved/ V2 và **Were** cho tất cả các ngôi) ex: I **wishmy best friendwere** here, too.(Tôi ước bạn thân nhất của tôi cũng ở đây) I **wish** you **came** here with me. (Tôi ước bạn đã đến đây với chúng tôi) I **wish** you **visited** this place, too. (Tôi ước bạn cũng đã thăm nơi này) |
| 1. **Read the text again and match the heading with the numbers***. (Đọc lại văn bản và nối các tiêu đề với các số trong văn bản)*
 |
| a. address | /əˈdres//ˈæd.res/ | N | Địa chỉ |
| b. weather/ hotel/food/ | /ˈwe.ðər/ /həʊˈtel/ | N | Thời tiết, khách sạn, đồ ăn |
| c. opening | /ˈəʊ.pə.nɪŋ/ | N | Mở đầu |
| d. What you have **seen** or **done**? |  /siːn//dʌn/ | V | Bạn đã **xem** và l**àm** gì? |
| e. closing | /ˈkləʊ.zɪŋ/ | N | Kết bài, đóng |
| f. a very popular sentence used for postcard near the closing |  |  | 1 câu nói thường được sử dụng cho bưu thiếp gần phần kết |
| g. What will you do next? |  |  | Bạn sẽ làm gì tiếp theo? |
| h. an **overall**feeling about the place? | /ˌəʊ.vəˈrɔːl//ˈfiː.lɪŋ | adj | 1 cảm nhận**chung/ tổng quát** về nơi đó |
| I. Date | /deɪt/ | N | Ngày tháng  |
| **Speaking**1. **Choose a city. Imagine you have just arrived in that city and want to tell your friends**

**about it. Make notes below.** *(Chọn 1 thành phố. Tưởng tượng bạn vừa tới thành phố đó và muốn kể cho bạn của mình về thành phố đó. Dựa vào những gợi ý phía dưới để ghi chú thông tin)* |
| 1. **In pairs, use your notes to tell your partner about your city. Then, listen and write down**

**notes about your partner’s city in the space below.***Làm việc theo cặp. Dùng những ghi chú để nói cho bạn của em biết về thành phố của mình và ghi chú về thành phố của bạn em ở không gian phía dưới.* |

**SKILL 2 (Page 33)**

|  |
| --- |
| **Listening. (Page 33)****1.Look at the pictures. What do you see? (***Hãy nhìn các bức tranh. Bạn nhìn thấy gì?)* |
| 1. **Listen and tickTrue/ False.** *(Nghe lại đánh dấu True/ False)*
 |
| 4. Nobel Peace Prize | /ˌnəʊ.bel /piːs/ˈpraɪz/ | N | Giải Nobel hòa bình |
| is awarded | /ɪz//əˈwɔːdid/ | exp | Được trao thưởng (bị động của thì hiện tại đơn**:am/is/are + Ved/V3)** |
| 5. is presented | /ɪz/ /ˈpre.zəntid/  | exp | Được trao tặng (bị động của thì hiện tại đơn**:am/is/are + Ved/V3)** |
| 1. **Listen to the talk again and fill in the gaps** *(Nghe lại bài nói chuyện và điền vào chỗ trống*
 |
| 1. cover | /ˈkʌ.vər/ | V | Bao phủ, che phủ |
| 4. prizewinner | /ˈpraɪzˌwɪnə/ | N | Người đoạt giải thưởng |
| receive | /rəˈsiːv/ | V | Nhận |
| award | /əˈwoːd/ | N/V | Giả thưởng, trao thưởng |
| Prime Minister | /praim//ˈministə/ | N | Thủ tướng |
| 5. consist of | /kənˈsist//əv/ | V | Bao gồm |
| diploma | /diˈploumə/ | N | Giấy chứng nhận |
| medal | /ˈmedl/ | N | Huy chương |
| crown | /kraun/ | N | Vương miện |
| **Writing – A holiday postcard** *(Viết – 1 tấm bưu thiếp về kỳ nghỉ)***Study skills***Nghĩ về 5 câu hỏi bắt đầu Wh (W) và 1 câu hỏi How (H) và trả lời cho các câu hỏi đó trong tấm bưu thiếp của bạn* |
| 1. **Rearrange the words to make sentences.** *(Sắp xếp lại các từ để làm thành câu)*
 |
| 1. **Write a postcard. Use the notes about the city you have chosen in Speaking 4, Page 32. (Viết 1 bưu thiếp.** *Dùng những ghi chú mà bạn đã chọn trong phần nói 4 trang 32)*
 |

**LOOKING BACK (Page 34)**

|  |
| --- |
| **Vocabulary** *(từ vựng)*1. **Choose the two best options***(Chọn 2 lựa chọn đúng nhất)*
 |
| 1. **Put the verbs in brackets into the present perfect***(Chia động từ trong ngoặc thành thì Hiện tại hoàn thành)*
 |
| **Constitution** Center | /ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən | N | Trung tâm **hiếp pháp** |
| **Liberty** bell |  /ˈlɪ.bə.ti/ | N | Chuông **tự do** |
| 1. **In pairs, complete this fact sheet about Viet Nam** *(Theo cặp, hoàn thành bảng thông tin về Việt Nam)*
 |
| - Biggest city | N | Thành phố lớn nhất |
| **- Oldest university** | **N** | **Trường đại học lâu đời nhất** |
| - most popular Vietnamese food | N | Đồ ăn phổ biến nhất/ được yêu thích nhất |
| - most popular drink | N | Đồ uống phổ biến nhất/ được yêu thích nhất |
| - most common activity | N | Hoạt động phổ biến nhất |
| 1. **Use the information from your fact sheet. Write a short paragraph (7-8 sentences) about Viet Nam** *(Dùng thông tin trong bảng thông tin của bạn. Viết 1 đoạn Văn khoảng 7 tới 8 dòng về Viêt Nam)*
 |
| **Communication** *(giao tiếp)*1. **Game: Yes, I have** *(có tôi đã từng)*

**Làm việc theo cặp, hỏi 1 câu hỏi** “*Have you ever + Ved/ 3…*? **Bạn đã từng… chưa?”***Bạn có thể sử dụng các câu hỏi trong phần khảo sát lớp trong phần Aclose look 2 trang 30 để giúp bạn. Rồi hỏi các câu hỏi có từ để hỏi để lấy thông tin từ bạn của em và đoán xem anh ấy / cố ấy có đang nói sự thật không.* |

**PROJECT (Page 35)**

|  |
| --- |
| **My 5-day journey around the world** *(Chuyến đi 5 ngày vòng quanh thế giới của tôi)** *Chọn 5 thành phố mà bạn muốn thăm*
* *Tìm 5 điều thú vị về mỗi thành phố*
* *Thiết kế 1 tấm áp phích, bao gồm các dữ kiện/ thông tin về thành phố và 1 vài bức tranh*
 |

**TEST UNIT 9**

**I. Find the word which has a different sound in the underlined part.**

1. **A.** beach **B.** speak **C.** hear **D.** clean

2. A. city B. fish C. dish D. high

3. A. tower B. show C. slow D. motor

4. A. postcard B. fantastic C. visit D. fast

5. A. continent B. photo C. popular D. coffee

**II. Find one odd word for each question, and then read them aloud.**

6. A. peaceful B. beautiful C. noise D. delicious

7. A. Africa B. Sweden C. American D. Asia

8. A. clock B. tower C. bell D. lion

9. A. fantastic B. beautiful C. boring D. wonderful

10. A. tea B. fish and chips C. television D. sandwich

**III. Choose the correct answers.**

11. Have you ever to London?

 A. be B. being C. been D. gone

12. People in Tokyo are very polite friendly.

A. or B. and C. but D. so

13. Do you know drink in Viet Nam?

A. popular B. more popular

 C. more and more popular D. the most popular

14. When we were in Stockholm, we had coffee and cakes a coffee shop the Old Town.

A. on - on B. at - at C. in - in D. on - at

15. The Eiffel Tower is the most landmark in the world.

A. visit B.. visiting C.visited D.to visit

16. Britain's most common activities are watching TV and films, and listening to the radio.

 A. free B. leisure C. good D. popular

17. "I have been to Nha Trang . How about you?"

 A. one B. two C.two times D.twice

18. Do you have in Da Lat during your holiday?

 A.time B.good time C.good a time D.a good time

19. Nha Trang has an atmosphere of a young, city.

 A.exciting – growingB.excited - grown C.exciting – grown D.excited - growing

20. That city is most famous its fashion shops.

 A. to B. with C. for D. of

21. My family had a lot of in Hoi An and it was an exciting trip.

 A.fun B.funny C.enjoy B D.enjoys

22. International School in Ho Chi Minh City is school in Viet Nam with high-tech facilities.

 A.the oldest B.the younger C.the most historic D.the most modern

23. Has our city been hot before?

 A.as this B.as this time C.like time D.like this time

24. People must be well-prepared they want to climb Mount Everest.

 A. after B.until C.although D. before

25. "Which is Britain in?" - "Europe"

 A.country B.continent C.city D.area

26. The red double-decker bus isLondon's famous .

 A. sign B.signal C.symbol D.logo

27. Nha Trang is also considered Viet Nam's seaside resort town.

 A.more famous B.most famous C.most visiting D.the most famous

28. I Da Lat three times in all.

 A.visit B.visited C.visiting D.have visited

29. This is the first time that I a 3D film.

 A.watch B.watched C.have ever watched D.have never watched

30. . I think it is a very nice town the weather is good and the people are friendly.

 A. because B. if C.so D.although

**IV. Match the questions with the answers, and write the answer in each blank.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Questions** | **Answers** |
|   | 31. What is the weather in Nha Trang like? | a) They are very friendly. |
|   | 32. What do you think about the local people? | b) I think they are the same. |
|   | 33. What have Nam and Hoa done? | c) She'll visit the Big Ben. |
|   | 34. What will Mai do tomorrow? | d) The sun is shining all the time. |
|   | 35. Is the weather here hotter than in Singapore? | e) They have visited the Old Quarter. |

**V. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following text.**

 Sydney is the state (36) of New South Wales in Australia. It is the largest, oldest, and perhaps the (37) beautiful city in Australia. Sydney has a population of 4.5 million. Its Harbour is one of the largest in the world, and famous (38) the Harbour Bridge and the Opera House. The streets in the city centre are narrow (39) many art galleries, restaurants, pubs, but the streets in Paddington are (40) and houses are big.

36. **A.** home **B.** site **C.** capital **D.** village

37. **A.** more **B.** most **C.** less **D.** fewer

38. **A.** with **B.** for **C.** in **D.** at

39. **A.** on **B.** at **C.** to **D.** with

40. **A.** narrow **B.** short **C.** long **D.** wide

**VI. Read each postcard and then answer the questions for each.**

Hi Susan,

We're in Mallorca. It's lovely here and the weather is fantastic. We're at a campsite in a small village. This is a picture of the beach near the campsite. We go swimming every morning and Kate goes sailing in the afternoon, too.

Wish you were here!

Love

Dan& Kate

Dear Mark,

We're in Scotland. It's great here, but the weather isn't very good. We're in a youth hostel near Loch Ness. Do you know Loch Ness? It's famous for the monster! This is a picture of the loch ('Loch' means 'lake'.) There are lots of lovely mountains all round. We go walking in the mountains every day.

See you next week.

Bye for now

Sally

41. Where are they?

42. What do they think of the place?

43. What is the weather like?

44. Where are they staying (hotel, campsite, etc.)?

45. What do they do every day?

**VII. Make questions for the underlined part in each sentence.**

46. London is on the River Thames.

47. The Eiffel Tower first opened on 6th May 1889.

48. We are going to visit the Empire State Building tomorrow.

49. I went to London in my last vacation.

50. The weather in London was very cloudy and wind.

**VIII. Put the words in the correct order.**

51. from/ vacation/ come/ Nha Trang/ I/ just/ have/ a/ back/ in.

52. university/ Viet Nam/ the/ was/ Quoc Tu Giam/ first/ in.

53. world/ six/ in/ are/ continents/ there/ the.

54. England/ tower/ it/ famous/ in/ the/ is/ most.

**IX. Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.**

55. In Viet Nam, April is hotter than any other months of the year.

In Viet Nam, April is .

56. Do you think money is more important than any other things in the world?

Do you think money is .

57. My father thinks Brazil has a football team better than any other football teams in the world.

My father thinks Brazil has .

58. New York is more exciting than any other cities in the world.

New York is .

59. Nha Trang attracts lots of tourists. It has clean and beautiful beaches.

Because .

**TEST YOURSELF 3**

**I. Find the word which has a different sound in the underlined part.**

1. **A.** with **B.** breathe **C.** they **D.** truth

2. **A.** show **B.** snow **C.** now **D.** slow

3. **A.** care **B.** share **C.** prepare **D.** career

4. **A.** fear **B.** near **C.** hear **D.** bear

5. **A.** like **B.** bit **C.** bite **D.** kind

**II. Choose the correct answers.**

6. I often fishing with my uncle at the weekend.

**A.** do **B.** go **C.** play **D.** make

7. Our hometown is beautiful place in the world.

**A.** more **B.** more and more **C.** the most **D.** the more and more

8. The atmosphere is getting more because there is more smoke from factories and motor engines.

**A.** pollute **B.** polluting **C.** polluted **D.** pollution

9. " is the longest river in the world?" - "I think it's the Nile River."

**A.** Which **B.** Where **C.** How **D.** Why

10. "I have been to Singapore . How about you?"

**A.** two **B.** two times **C.** twice **D.** twice times

11. doing morning exercises is good for your health, don't do it too hard.

**A.** Although **B.** If **C.** But **D.** When

12. The drink in Viet Nam is tea.

**A.** more popular **B.** more and more popular

**C.** delicious **D.** most popular

13. I have been many beautiful places in Viet Nam.

**A.** at **B.** on **C.** in **D.** to

14. I first to Ha Noi in 2010.

**A.** was **B.** went **C.** have been **D.** have gone

15. "I'd like to change the . Please give me the remote control."

**A.** programme **B.** view **C.** channel **D.** television

16. If you want to know which film is ontonight, check the TV .

**A.** programme **B.** schedule **C.** news **D.** information

17. Most children like because they make them laugh a lot.

**A.** films **B.** love stories **C.** comedies **D.** documentaries

18. Let's Learn is a TV programme for smallchildren which makes education .

**A.** fun **B.** funny **C.** enjoy **D.** enjoyed

19. Watching too much TV is not good for your health it hurts your eyes.

**A.** so **B.** but **C.** and **D.** because

20. "Do you your TV on when you are not watching it?"

**A.** take **B.** leave **C.** get **D.** make

21."It's cold outside. Remember to warm clothes."

**A.** wear **B.** put off **C.** put **D.** get

22. are the Olympic Games held?

**A.** How **B.** How long **C.** How often **D.** How much

23. "Do you to any school clubs, Nam?"

**A.** belong **B.** play **C.** do **D.** going

**III. Complete the story with the Past Simple form of the verbs in brackets.**

 It (24. be) a sunny day. Helen (25. walk) to the park. In the park she (26. phone) her friend Daisy. Helen (27. wait) for 15 minutes and Daisy (28. arrive) . The girls (29. walk) to the river. There (30. be) two boys there. Suddenly the big boy (31. push) the small boy into the river. Helen (32. jump) into the river to rescue the boy. Daisy (33. phone) the ambulance and the police. The doctors and police (34. arrive) . They (35. interview) the girls.

**IV. Complete the dialogue with the *Present Perfect* or the *Simple Past* of the verbs in brackets.**

**Minh:** I (36. just, hear) that Hung is in Australia.

**Mai:** Oh, (37. You/ not know) that? He (38. fly) there at the beginning of the month.

**Minh:** (39. you/ hear) from him? Does he like the life there?

**Mai:** Yes, I (40. get) a letter last week. He (41. tell) me about his study. But he (42. not say) whether he (43. like) the life or not. Perhaps it's too early to say. He (44. be) there for only three weeks. He (45. never/ be) to a foreign country before.

**V. Match the questions with the answers, and write the answer in each blank.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Questions** | **Answers** |
| 46. What's your favorite program?47. Why don't you watch some news programs?48. What about plays?49. Was there anything good on TV last night? 50. What was it about?51. What was so special about it?52. Really? What time was it on?53. I'm sorry I missed it. Is there another chance to see it?54. Which program do you prefer, the news or the film show?55. What would you like to watch on TV? | a. Because they're usually boring.b. Film shows.c. From seven to eight.d. Yes, it's going to be shown again.e. Yes, there was an interesting nature program.f. The news and the sports shows.g. I don't care about them either.h. It was about monkeys and the way they live.i. Oh, the film show, not the news.j. It was so interesting and the pictures . |

**VI. Read the passage, and then decide whether the sentences are *True* or *False*.**

 When Ana lived in Brazil, she joined a riding club. It was brilliant! She learned how to ride and how to look after a horse. Now she lives in the US and there isn't a club in her village but it isn't a problem. Her friend lives on a farm and she has two horses, so twice a week (Wednesdays and Fridays) after school she goes there to ride with her friend. Ana thinks she's lucky!

56. Ana learned to ride in the US.

57. She also learned how to take care of horses.

58. The village in the US where she lives does not have a riding club.

59. Ana lives on a farm.

60. Ana rides horses at the weekend.