**Chủ đề 5: Phong cảnh (Landscape)**

|  |  |
| --- | --- |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-216629-400x201.jpeg | * **Cloud (noun): Mây** * /klaʊd/ * *Ví dụ: The cloud in the sky looks like the shape of a sheep. (Những đám mây trên trời trông giống hình một chú cừu)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-462162-400x225.jpeg | * **Coast (noun): Bờ biển** * /koʊst/ * *Ví dụ: We drive along the coast of Southern Vietnam in our summer journey. (Chúng tôi lái xe dọc bờ biển miền Nam Việt Nam trong chuyến đi mùa hè của mình)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-210307-400x267.jpeg | * **Desert (noun): Sa mạc** * /ˈdɛzɜrt/ * *Ví dụ: Sahara is one of the largest deserts in the world. (Sa mạc Sahara là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới).* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-302804-400x255.jpeg | * **Forest (noun): Rừng** * /ˈfɔrist/ * *Ví dụ: The dog traced the rabbit into the forest. (Chú chó rượt đuổi chú thỏ chạy vào trong rừng)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-213029-400x267.jpeg | * **Highland (noun): Cao nguyên** * /ˈhaɪlənd/ * *Ví dụ: Some of Vietnam’s best coffee is grown in Lam Dong Highland. (Một vài trong số những loại cà phê ngon nhất Việt Nam được trồng ở cao nguyên Lâm Đồng)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/hill-meadow-tree-green-400x266.jpg | * **Hill (noun): Đồi** * /hɪl/ * *Ví dụ: They ran to the hill to watch the sunset. (Họ chạy lên ngọn đồi để ngắm mặt trời lặn)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-66997-400x265.jpeg | * **Horizon (noun): Đường chân trời** * /həˈraɪzən/ * *Ví dụ: The sun sank below the horizon. (Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-1236504-400x225.jpeg | * **Island (noun): Hòn đảo** * /ˈaɪlənd/ * *Ví dụ: Robinson Crusoe was stuck on a deserted island. (Robinson Crusoe mắc kẹt trên một hòn đảo hoang)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-247600-400x252.jpeg | * **Lake (noun): Hồ** * /leɪk/ * *Ví dụ: Hoan Kiem Lake is a famous place to visit in Hanoi. (Hồ Hoàn Kiếm là một điểm đến nổi tiếng tại Hà Nội)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/field-clouds-sky-earth-46160-400x268.jpeg | * **Land (noun): Đất liền** * /lænd/ * *Ví dụ: The farmer grazes cattle on this land in the summer months. (Những người nông dân nuôi gia súc trên mảnh đất này vào các tháng mùa hè)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-417173-400x267.jpeg | * **Mountain (noun): Núi** * /ˈmaʊntən/ * *Ví dụ: Mountain-climbing is one of the top choices for adventurers. (Leo núi là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những người thích khám phá)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/pexels-photo-1001682-400x267.jpeg | * **Ocean (noun): Đại dương** * /ˈoʊʃən/ * *Ví dụ: There are four oceans in the world. (Có 4 đại dương trên thế giới)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/peaceful-400x267.jpeg | * **Peaceful (adjective): Yên bình** * /ˈpisfəl/ * *Ví dụ: He likes to find a peaceful place and read a book in his free time. (Anh ấy thích tìm một nơi chốn yên bình và đọc một cuốn sách vào thời gian rảnh)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/river-400x267.jpeg | * **River (noun): Con sông** * /ˈrɪvər/ * *Ví dụ: The major civilizations of the world are located near great rivers. (Các nền văn minh chính của thế giới có vị trí gần những con sông lớn)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/scenery-400x267.jpeg | * **Scenery (noun): Phong cảnh, cảnh vật** * /ˈsinəri/ * *Ví dụ: They stopped at the top of the hill to admire the scenery. (Họ dừng lại ở đỉnh ngọn đồi để chiêm ngưỡng phong cảnh)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/sea-400x267.jpeg | * **Sea (noun): Biển** * /si/ * *Ví dụ: We went swimming in the sea. (Chúng tôi đi bơi ở biển)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/sky-400x217.jpeg | * **Sky (noun): Bầu trời** * /skaɪ/ * *Ví dụ: The sky today is very cloudy. (Bầu trời hôm nay có rất nhiều mây)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/valley-400x267.jpeg | * **Valley (noun): Thung lũng** * /ˈvæli/ * *Ví dụ: The village in the valley is a prosperous one with happy people. (Ngôi làng trong thung lũng là một ngôi làng trù phú với những người dân vui vẻ)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/volcano-400x224.jpeg | * **Volcano (noun): Núi lửa** * /vɑlˈkeɪnoʊ/ * *Ví dụ: Many people have to evacuate for fear of volcano eruption. (Nhiều người phải sơ tán do lo sợ núi lửa phun trào)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/wild-400x267.jpeg | * **Wild (adjective): Hoang dã** * /waɪld/ * *Ví dụ: They have a list of the world’s most wild and beautiful places that they want to visit before 50. (Họ có một danh sách những nơi chốn đẹp và hoang dã nhất trên thế giới mà họ muốn đặt chân tới trước khi 50 tuổi)* |

**SECTION 4. QUESTIONS 31-40**

Complete the notes below.

Write **NO MORE THAN TWO WORDS**for each answer.

|  |
| --- |
| **THE URBAN LANDSCAPE**  **Two areas of focus**:   * the effect of vegetation on the urban climate * ways of planning our **31.**  better   **Large-scale impact of trees**:   * they can make cities more or less **32.** * in summer they can make cities cooler * they can make inland cities more **33.**   **Local impact of trees**:   * they can make local areas   + more **34.**   + cooler   + more humid   + less windy   + less **35.**     **Comparing trees and buildings**  **Temperature regulation**:   * trees evaporate water through their **36.** * building surfaces may reach high temperatures   **Wind force**:   * tall buildings cause more wind at **37.**  level * trees **38.**  the wind force   **Noise**:   * trees have a small effect on traffic noise * **39.**  frequency noise passes through trees   **Important points to consider**:   * trees require a lot of sunlight, water and **40.**  to grow |

* + <https://ielts-up.com/listening/ielts-listening-sample-7.4.html>

GRAMMAR

**I. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH**

**1. Câu khẳng định**

Ký hiệu: PII (Là quá khứ phân từ của động từ. Ví dụ: động từ “go” có quá khứ phân từ hay V3 là “gone”)

|  |  |
| --- | --- |
| **Công thức** | **S + have/ has + PII**  I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều |
| He/ She/ It/ Danh từ số ít / Danh từ không đếm được  **S+** **has + PII** |
| **Ví dụ** | - It**has been**2 months**since**I first met him**.** (Đã 2 tháng rồi kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.)  - I**have watched**TV **for**two hours. (Tôi xem TV được 2 tiếng rồi). |

**2. Câu phủ định**

|  |  |
| --- | --- |
| **Công thức** | **S + have/ has not + PII** |
|
| **Lưu ý** |
| **Ví dụ** | - She **has not prepared** for dinner since 6.30 p.m. (Cô ấy vẫn chưa chuẩn bị cho bữa tối)  - We**haven’t met**each other**for a long time.** (Chúng tôi không gặp nhau trong một thời gian dài rồi.) |

**3. Câu nghi vấn**

**Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Công thức** | **Q:**Have/ has + S + PII?  **A:**Yes, S + have/has + PII.  No, S + haven’t/hasn’t + PII. |
| **Ví dụ** | - **Q:Have**you**ever travelled**to America**?**(Bạn đã từng du lịch tới Mỹ bao giờ chưa?)  **A:Yes, I have/ No, I haven’t.**   - **Q: Has**she**arrived**in London**yet?** (Cô ấy đã tới London chưa?) |

**Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wh- + have/ has + S + V3?** |
| **Ví dụ** | **- What have**you**done**with these ingredients? (Bạn đã làm gì với những nguyên liệu này?)  **- How have**you**solved**this difficult Math question? (Bạn làm thế nào để giải được câu hỏi toán khó này?) |

**II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT**

Thì hiện tại hoàn thành có các dấu hiệu nhận biết như sau:

* ***Just****=****Recently****=****Lately****:* gần đây, vừa mới
* ***Already****:*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 thời gian****:*từ khi (since 1992, since June,...)
* ***Yet****:*chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)
* ***So far = Until now = Up to now = Up to the present:***cho đến bây giờ

**III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH**

**1. Sử dụng bình thường**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chức năng 1** | **Mô tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp tục ở thời điểm hiện tại.** | | |
|  | | . |
| **Chức năng 2** | **Mô tả hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.** | | |
|
| **Chức năng 3** | **Mô tả sự kiện đáng nhớ trong đời(THIS IS THE FIRST/SECOND….TIME.. S+has/have+PII)** | | |
|
| **Chức năng 4** | **Một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ “ever”).** | | |
| “ |
| **Chức năng 5** | **Chỉ kết quả( hiện tại)** | | |
|

**Exercise 1: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.**

1. He (be)…………. at his computer for seven hours.

2. She (not/have) ……………any fun a long time.

3. My father (not/ play)……….. any sport since last year.

4. I’d better have a shower. I (not/have)………. one since Thursday.

5. I don’t live with my family now and we (not/see)…………. each other for five years.

6. I…… just (realize)…………... that there are only four weeks to the end of term.

7. She (finish) ... reading two books this week.

8. How long…….. (you/know)………. each other?

9. ……….(You/ take)………… many photographs?

10. He (eat)………………. at the King Power Hotel yet?

11. They (live) ………….here all their life..

12. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.

13. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.

14. She (write)………….. three books about her wild life.

15. We (finish) ……………………one English course.

**Exercise 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.**

1. This last time she came back to her hometown was 4 years ago.

=> She hasn't............................................................................................................

2. He started working as a bank clerk 3 months ago.

=> He has.................................................................................................................

3. It has been 5 years since we first flew to Singapore.

=> We have................................................................................................................

4. I last had my hair cut in November.

=> I haven't................................................................................................................

5. The last time we called each other was 5 months ago.

=> We haven't.............................................................................................................

6. It is a long time since we last met.

=> We haven't.............................................................................................................

7. When did you have it?

=> How long...........................................................................................................?

8. This is the first time I had such a delicious meal.

=> I have never................................................................................................................

9. I haven't seen him for 8 days.

=> The last................................................................................................................

10. To day is Saturday. I haven't taken a bath since Wednesday.

=> It is........................................................................................................................

**Exercise 3: Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.**

1. I haven’t cutted my hair since last June.

…………………………………………..

2. She has not working as a teacher for almost 5 years.

…………………………………………..

3. The lesson haven’t started yet.

…………………………………………..

4. Has the cat eat yet?

…………………………………………..

5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.

…………………………………………..

6. I have just decided to start working next week.

…………………………………………..

7. He has been at his computer since seven hours.

…………………………………………..

8. She hasn’t received any good news since a long time.

…………………………………………..

9.My father hasn’t played any sport for last year.

…………………………………………..

10. I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.

…………………………………………..

<https://ielts-fighter.com/tin-tuc/Hien-tai-hoan-thanh-Present-Perfect-Cong-thuc-va-bai-tap-co-dap-an-chi-tiet_mt1545083332.html>