**ANH 6 – WEEK 25**

**UNIT 9. CITIES OF THE WORLD**

**(Các thành phố trên thế giới)**

- Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á

- Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi

- Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu

- Holland /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan

- Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ (n): Úc

- America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam Cực

- award /əˈwɔrd/ (n, v): giải thưởng, trao giải thưởng

- common /ˈkɒm ən/ (adj): phổ biến, thông dụng

- continent /ˈkɑn·tən·ənt/ (n): châu lục

- creature /ˈkri·tʃər/ (n): sinh vật, tạo vật

- design /dɪˈzɑɪn/ (n, v): thiết kế

- journey /ˈdʒɜr·ni/ (n): chuyến đi

- landmark /ˈlændˌmɑrk/ (n): danh thắng (trong thành phố)

- lovely /ˈlʌv·li/ (adj): đáng yêu

- musical /ˈmju·zɪ·kəl/ (n): vở nhạc kịch

- palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện

- popular /ˈpɑp·jə·lər/ (adj): nổi tiếng, phổ biến

- postcard /ˈpoʊstˌkɑrd/ (n): bưu thiếp

- symbol /ˈsɪm·bəl/ (n): biểu tượng

- tower  /ˈtɑʊ·ər/: (n) tháp

- UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/ (n): di sản thế giới được UNESCO công nhận

- well-known /ˈwelˈnoʊn/ (adj): nổi tiếng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ mới | Từ loại | Phiên âm | nghĩa |
| Angkor Wat Temple | n | /’eȵkɔ:wʌt ‘templ/ | Đền Angkor Wat |
| Neuschwanstein Castle | n | /nɔ:’fa:nstaɪn ‘ka:sl/ | Lâu đài Neuschwanstein |
| Red Square | n | /red skweə(r)/ | Quảng trường đỏ |
| Stonehenge | n | /’stəʊn hendʒ/ | Bãi đá cổ Stonehenge |
| Opera House | n | /’ɒprə haʊs/ | Nhà hát Opera |
| Royal Palace of Amsterdam | n | /’rɔɪəl ‘pæləs əv ‘æmstərdæm/ | Cung điện hoàng gia Amsterdam |
| Sanctuary of Sagrada Familia | n | /’sæȵkt∫uəri əv səgrdæ fə’mɪliə/ | Thánh đường Sagrada Familia |
| Louvre Museum | n | /’lu:və(r) mju’zi:əm/ | Viện bảo tàng Louvre |
| The Church of Saint Peter | n | /ðə t∫ɜ:t∫ əv seɪnt ‘pi:tə(r)/ | Nhà thờ Thánh Peter |
| Medieval architecture | n | /medi’ivl ‘ɑ:kɪtekt∫ə(r)/ | Công trình kiến trúc thời trung cổ |
| Dom Tower | n | /dɔ:m ‘taʊəl/ | Tòa tháp Dom |

**LESSON 1: GETTING STARTED**

**1. Listen and read.**

**2. Read the conversation again. Then tick True or False.***(Đọc bài đàm thoại lại lần nữa. Sau đó viết T nếu đúng, viết F nếu sai trong các câu sau)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. (F) | 2 (F) | 3 (T) | 4 (F) | 5 (F) |

**3. Name the continents** *(Gọi tên những lục địa. )*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Asia | 2. Europe | 3. Africa | 4. North America |
| 5 South America | 6. Australia | 7 Antarctic |  |

**4. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box.***(Nối những từ trong khung màu xanh với tên của các nơi cho phù hợp. )*

a. continent: Asia, Africa

b. country :Sweden ,the USA

c. cities: Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!

d. capital: Ha Noi, Amsterdam

e. place of interest: Ben Thanh Market , the Louvre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**LESSON 2: Unit 9: Cities of the world**

**A Closer Look 1**

**1. Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite.***(Nối những từ trong phần A với từ trái nghĩa của chúng trong phần B. Vài từ có lẽ có nhiều hơn một từ trái nghĩa. )*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. old ><new | 6. historic >< modern |
| 2. dangerous><safe | 7. boring >< exciting |
| 3. quiet><noisy | 8. cheap >< expensive |
| 4. dry><wet | 9. cold >< hot |
| 5. clean >< dirty/ polluted |  |

**2. Create word webs** *(Tạo thành mạng từ. )*

City: beautiful, peaceful, modern, noisy, exciting, big, polluted, safe,. . .

Food: delicious, awful, tasty, salty,. . .

People: beautiful, friendly, ugly, happy, nice, open, interesting,. . .

Building: modern, high, new, old, tall,. . .

Weather: hot, cold, wet, dry, rainy, bad,. . .

**3. Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then, read the words aloud.***(Nghe và viết những từ mà bạn nghe được vào trong cột thích hỢp. Sau đó, đọc lớn các từ. )*

|  |  |
| --- | --- |
| /əu/ | /ai/ |
| cold, snow, old, clothes, hold | sky, exciting, high, fine, flight |

**5. 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 chọn một hình ảnh. So sánh thông tin của em với một bạn học. Em có đồng ý với câu trả lời của anh ấy/cô ấy không?))*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. a | 3. b | 4. a | 5. a | 6. b |

**Read this article about Britain. Then, look at your fact sheet. Did you have correct answers?** *(Đọc bài báo này về nước Anh. Sau đó nhìn vào bảng thông tin. Em đã có câu trả lời đúng chưa?))*

**Hướng dẫn dịch:**

London là thành phố lớn nhất của Anh.

Đại học Oxford là đại học lâu đời nhất ở Anh. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 12.

Nhà soạn kịch William Shakespeare (1564-1616) là nhà văn Anh nổi tiếng nhất trên thế giới.

Thực phẩm nổi tiếng nhất là cá và khoai tây chiên.

Trà là thức uống phổ biến nhất.

Các hoạt động giải trí phổ biến nhất ở Anh là xem truyền hình và phim và nghe radio.