**LESSON 5**

**NATURAL WONDERS OF THE WORLD**

**PHẦN I: LÝ THUYẾT**

A. PHÁT ÂM

I. ÂM /T/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Top | /tɒp/ | Chop, đỉnh |
| Ten | /ten/ | Số mười |
| Tiny | /ˈtaɪni/ | Rất nhỏ, rất ít |
| Tomato | /təˈmɑːtəʊ/ | Cà chua |
| Tennis | /ˈtenɪs/ | Quần vợt (thể thao) |
| Photo | /ˈfəʊtəʊ/ | Bức ảnh |
| Telephone | /ˈtelɪfəʊn/ | Điện thoại |
| Pretty | /ˈprɪti/ | Xinh đẹp |
| Teenager | /ˈtiːneɪdʒə(r)/ | Người tuổi từ 13 - 19 |
| Task | /tɑːsk/ | Bài tập, nhiệm vụ |
| Potato | /pəˈteɪ.təʊ/ | Khoai tây |
| Toy | /tɔɪ/ | Đồ chơi |

II. ÂM /SI/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Best | /best/ | Tốt nhất |
| Beast | /biːst/ | Quái vật |
| Breakfast | /ˈbrekfəst/ | Bữa sáng |
| Cast | /kɑːst/ | Sự quăng, ném |
| Coast | /kəʊst/ | Bờ biển |
| Cost | /kɒst/ | Chi phí, giá cả |
| Dust | /dʌst/ | Bụi |
| East | /iːst/ | Phía đông |
| Fast | /fɑːst/ | Nhanh |
| Forest | /ˈfɒrɪst/ | Rừng |
| Test | /test/ | Kiểm tra |
| West | /west/ | Phía tây |

B. NGỮ PHÁP

I. SUPERLATIVES OF SHORT ADJECTIVES

Dạng so sánh nhất của tính từ ngắn

1. Cấu trúc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S + V + the | adj-est | in + singular count noun |
| of + plural count noun |

Ví dụ:

* John is the tallest boy in the family.

2. Cách sử dụng

* Dùng khi so sánh ba người hoặc ba vật trở lên, một trong số đó là ưu việt nhất so với các đối tượng còn lại về một mặt nào đó.

3. Cách thành lập tính từ so sánh nhất

* Đối với tính từ ngắn, thêm đôi est: hot -> hottest
* Đối với tính từ dài, thêm most hoặc least trước tính từ đó: most beautiful, most impressive

II. MODEL VERB: MUST

Cách sử dụng

* Động từ khuyết thiếu must: nghĩa là “phải”, mang nghĩa hoàn toàn bắt buộc. Must thường được sử dụng trong các bộ luật

Ví dụ

You must obey your parents.

Bạn phải vâng lời cha mẹ.

* Must còn được sử dụng để chị một kết luật logic dựa trên những hiện tượng đã xảy ra.

Ví dụ:

* + The grass is wet. It must be raining. (Cỏ ướt. Có lẽ trời đang mưa)
* Mustn’s thường được dùng chỉ sự cấm đoán

Ex. You mustn’t climb that tree.

C. TỪ VỰNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Mount Everest | /maʊnt ˈevrɪst/ | Đỉnh núi Everest |
| Niagara Falls | /naɪˈægərə fɔːl/ | Thác nước Niagra Falls |
| The Amazon rainforest | /ðiː æməzən reɪnfɒrɪst/ | Rừng nhiệt đới Amazon |
| The Amazon river | /ðiː ˈrɪvə(r)/ | Sông Amazon |
| The Sahara desert | /ðiː səˈhɪərə ˈdezət/ | Sa mạc Sahara |
| Great Wall | /greɪt wɔːl/ | Vạn lý trường thành |
| Taj Mahal | /tei mə’hɑ:l/ | Đền Taj Mahal |
| The Colosseum | /ðiː kɔləˈsɪəm/ | Đấu trường La Mã |
| Notre Dame | /‘noʊtre deɪm/ | Nhà thờ Đức Bà |
| The Great Pyramid of Giza | /ðiː greɪt ˈpɪr.ə.mɪd əv gaiza/ | Kim tự tháp Giza |
| Hadrian’s wall | /heidriz wɔːl/ | Bức tường Hadrian |
| Winsor castle | /winsər ‘kɑ:sl/ | Lâu dài Winsor |
| Leeds castle | /li:ds ‘kɑ:sl/ | Lâu dài Leeds |
| Frankenstein castle | /ˈfræŋkənstaɪn ‘kɑ:sl/ | Lâu dài Frankenstein |