**Unit three: A trip to the countryside**

On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Ha Noi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week. The journey to the village is very interesting. People have the chance to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village.

Liz met Ba’s family at his house early in the morning; and after two hours raveling by bus, they reached the big old tree. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack.

After the meal, they started to walk into the village for about thirty minutes to visit Ba’s uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank before going home late in the evening. It was an enjoyable day. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

“I wish I could visit your village again some day,” Liz told Ba.

"You’ll always be welcome here, Liz,” Ba replied.

**Hướng dẫn dịch:**

Ngày chủ nhật, Ba mời Liz tham gia cùng gia đình của Ba trên một chuyến đi trong ngày đến ngôi làng cách 60 km về phía bắc của Hà Nội. Ngôi làng nằm gần chân một ngọn núi và một dòng sông. Nhiều người đi đến đó vào cuối tuần để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc.

Cuộc hành trình đến làng rất thú vị. Mọi người đều có cơ hội để đi du lịch giữa các cánh đồng lúa xanh và băng qua một khu rừng tre nhỏ trước khi mọi người đạt đến một cây đại cổ thụ lớn ở lối vào làng.

Liz đã gặp gia đình Ba tại nhà mình vào buổi sáng sớm, và sau hai giờ đi du lịch bằng xe buýt, họ đến một cây cổ thụ lớn. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi và đói, nên họ ngồi xuống dưới gốc cây và đã có một bữa ăn nhẹ.

Sau bữa ăn, họ bắt đầu bước vào làng khoảng ba mươi phút để thăm chú của Ba. Sau đó, họ đi bộ lên núi tham quan thánh địa của một vị anh hùng người Việt và được hưởng không khí trong lành ở đó. Vào buổi chiều, họ đi du thuyền trên sông và đã có một bữa ăn ngoài trời trên bờ sông trước khi về nhà muộn vào buổi tối. Đó là một ngày thú vị. Liz chụp rất nhiều hình ảnh để hiển thị các chuyến đi đến cha mẹ cô.

"Tôi muốn tôi có thể ghé thăm ngôi làng của bạn lại một ngày," Liz nói với Ba.

"Bạn sẽ luôn được chào đón ở đây, Liz" Ba trả lời.

**I. LISTEN & READ**

1. to plow (v.) cày ruộng

2. home village (n.) làng quê, quê nhà

3. to lie – lay – lain (v.) nằm ( ở nơi đâu )

4. the foot of a mountain (n.) chân núi

5. to have a rest (v.) nghỉ ngơi

6. journey n.) chuyến đi; chặng đường đi

7. to cross (v.) đi ngang qua

8. bamboo forest (n.) bụi tre, lũy tre, rặng tre…

9. to reach (v.) đi đến ( tận nơi nào )

10. banyan tree (n.) cây đa

11. the entrance to the village (n.) cổng làng

12. snack (n.) bữa ăn nhẹ,bữa ăn qua loa

13. shrine (n.) miếu thờ, điện thờ; cái am

14. hero (es) (n.) vị ( người ) anh hùng → (n.) heroine nữ anh hùng

→ (n.) heroism chủ nghĩa anh hùng

→ (a.) heroic có tính anh hùng

15. picnic (n.) chuyến dã ngoại → to go pinic**king**

16. river bank (n.) bờ sông

17. enjoyable (a.) thú vị, mang lại niềm vui → (adv.) enjoyably

→ (v.) enjoy

→ (n.) enjoyment

18. to take photos (v.) chụp hình, chụp ảnh

19. ( be ) welcome (a.) được tiếp đón ân cần

20. to reply (v.) đáp lại, trả lời

**USEFUL PREPOSITIONS:**

1. **on** a trip **to** …: chuyến đi tới ( nơi nào…)
2. **about** ( 60 km ) : khoảng …
3. **to** the north **of** ( Ha Noi ) : về hướng / phía bắc ( Hà Nội )
4. **by** the river : gần sơng
5. **on** weekends : vào cuối tuần
6. **at** the entrance **to** … : ở lối vào…
7. **at** sb.’s house : ở nhà của ai…
8. **in** the morning : vào buổi sáng
9. **by** bus : ( đi lại ) bằng xe buýt
10. **under** the tree : ( ngồi ) dưới cây
11. **into** the village: ( đi bộ ) vào làng
12. **for about** ( 30 minutes ) : được khoảng …
13. **up** the mountain : lên núi
14. **in** the river : trên / dưới sông
15. **on** the river bank : trên bờ sông
16. to show sb./ sth. **to** sb. : cho ai thấy ai, cho ai xem cái gì

**Exercise1**: **Choose the best answer for each question :**

1. Where is Ba’s village? It’s …………… 60 km …………… the …………… of Ha Noi.

**A.** in, to, north **B.** about, in, north **C.** about, to, south **D.** about, to, north

2. How did Ba and his family get to the village? They …………… to the village …………… .

**A.** get, by bus **B.** got, by bus **C.** get, by car **D.** got, by car

3. Where is the banyan tree? It’s …………… to the village.

**A.** at the entrance **B.** by a river **C.** up the mountain **D.** near a small bamboo forest

4. What did they see on the mountain?

They …………… a …………… of a Vietnamese …………… on the mountain.

**A.** see, shrine, man **B.** saw, shrine, man **C.** saw, shrine, heroine **D.** saw, shrine, hero

5. Where did they have their picnic? They …………… their picnic …………… .

**A.** have, under the tree **B.** had, at Ba’s uncle’s house

**C.** had, on the river bank **D.** had, on the mountain

6. What did Liz do to show the trip to her parents? She …………… .

**A.** takes a lot of photos **B.** took a lot of photos

**C.** has a videotape **D.** had a videotape

7. What does Liz wish? She …………… she …………… Ba’s village again.

**A.** wishes, could visit **B.** wish, could visit

**C.** wishes, can visit **D.** wish, can visit

**Read** (Trang 25-26 SGK Tiếng Anh 9)

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Mr. Parker grows maize on his farm, while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children. Peter is the same age as Van, and Sam is still in primary school.

Since Van arrived, he has been learning a lot about life on a farm. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. On weekends, if Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm.

On Saturday afternoons. Peter plays baseball. The Parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feels like a member of their family.

**Hướng dẫn dịch:**

Văn, một sinh viên từ Thành phố Hồ Chí Minh, là một sinh viên trao đổi tại Mỹ. Anh ấy hiện đang sống với gia đình Parker tại một trang trại cách 100 km bên Columbus, Ohio. Anh ấy sẽ ở lại đó cho đến đầu tháng Mười.

Ông Parker trồng ngô trên trang trại của mình, trong khi bà Parker làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tạp hóa ở một thị trấn gần đó. Họ có hai con. Peter là cùng tuổi với Văn, và Sam vẫn còn trong trường tiểu học.

Từ khi Văn đến, anh ấy đã học được rất nhiều về cuộc sống trên một trang trại. Vào buổi chiều, ngay sau khi anh ấy hoàn thành bài tập về nhà, anh ấy chăm sóc gà và thu thập trứng. Vào cuối tuần, nếu ông Parker đang bận, ba chàng trai giúp anh ta trên trang trại.

Vào các buổi chiều thứ bảy, Peter chơi bóng chày. Gia đình Parker và Văn ăn bánh mì kẹp thịt hay xúc xích trong khi họ xem Peter chơi. Nhà Parker rất tốt bụng nên Văn cảm thấy như một thành viên trong gia đình của họ.

**READ**

1. exchange student (n.) học sinh trao đổi du học, du học sinh

2. to grow – grew – grown (v.) trồng

3. maize / corn (n.) ngô , bắp

4. part - time (a. / adv.) không trọn ngày, nửa buổi

5. grocery store (n.) cửa hàng bán tạp hóa

6. to complete (v.) hoàn tất, hoàn thành → (n.) completion

→ (a.) complete đầy đủ ; hoàn thành

→ (adv.) completely

7. to feed – fed – fed (v.) cho ăn

8. to collect (v.) thu gom; sưu tầm → (n.) collection sự thu gom; bộ sưu tập

→ (n.) collector người sưu tầm

→ (a.) collective tập thể, chung

→ (adv.) collectively

9. hot dog (n.) xúc xích nóng, kẹp trong bánh mì mềm

10. standard time (n.) giờ tiêu chuẩn, giờ bình thường

11. to relax (v.) nghỉ ngơi giải trí

**USEFUL PREPOSITIONS:**

1. **on** a farm : ở nông trại

2. **at / till** the beginning **of** ( December ) : vào đầu… / cho tới đầu …. ( tháng 12 )

3. **at** a grocery store : ở tiệm tạp hóa

4. **in** a nearby town : ở thị trấn lân cận

5. ( be ) **in** primary school :( học ) ở trường tiểu học

**Exercise 4**: **True or False ?**

1. The Parkers have lived on a farm in Columbus, Ohio. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Van,Peter,and Sam are Mr. and Mrs. Parker’s children. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Mr.Parker grows corn on his farm. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Van often helps Mr. Parker on the farm in the afternoon. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Mr.Parker also works part – time at a grocery store. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. The Parkers and Van often relax on Sunday afternoons. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Peter and Sam can play baseball. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Van wants to be a member of their family.

**WORD FORMATION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERBS** | **NOUNS** | **ADJECTIVES** | **ADVERBS** | **MEANINGS** |
| 1. appoint | appointment | appointed |  | hẹn |
| 2. enjoy | enjoyment | enjoyable | enjoyably | thích thú; thưởng thức |
| 3. enter | entrance |  |  | đi vào |
| 4. exchange | exchange | exchangeable |  | trao đổi |
| 5. help | help / helper /  helping /  helpfulness ≠  helplessness | helpful ≠  helpless | helpfully ≠  helplessly | giúp đỡ |
| 6. | hero / heroine /  heroism | heroic | heroically | anh hùng |
| 7. | hunger | hungry | hungrily | đói |
| 8. hurry | (in) a hurry | hurried | hurriedly | vội vã |
| 9. interest | interest | interesting  interested (in) |  | quan tâm,chú ý  thú vị, hay, hấp dẫn… |
| 10. invite | invitation  invite | invitatory |  | mời |
| 11. learn | learner / learning | learned | learnedly | học |
| 12. | luck | lucky ≠  unlucky | luckily ≠  unluckily | may mắn ≠  không may |
| 13. relax | relaxation | relaxing / relaxed |  | nghỉ ngơi, giải trí |
| 14. rest | rest  restfulness  restlessness | restful  restless | restfully  restlessly | nghỉ ngơi  cho cảm giác thư thái  không nghỉ |

**PRACTICE : Use the correct form of the word given in each sentence:**

1. ( enter ) I’ll be waiting for you at the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the pagoda.

2. ( appoint ) She’s afraid she won’t be able to keep her\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ on Friday.

3. ( interest ) Climbing the mountain is very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

4. ( rest ) The color blue has a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ effect.

5. ( enjoy ) He’s such a good teacher. His lessons are really \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

6. ( relax ) She has a very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ manner.

7. ( hero ) He was famous for his\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deeds.

8. ( hunger ) They felt tired and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ after a long walk.

9. ( hurry ) We have to leave the party\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ or we’ll miss the train.

10. ( picnic ) Most students go \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ when they have one Saturday off.

11. ( help ) It’s a very nice shop. The assistants are very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. ( learn ) She is such a woman of a great \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

13. ( invitation ) I’ve been \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to give a talk at the conference.

14. ( interest ) We tried to tell him about it, but he just wasn’t \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

15. ( luck ) I arrived late but \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the meeting had been delayed.

**SOME IRREGULAR VERBS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INFINITIVE** | **SIMPLE PAST** | **PAST PARTICIPLE** | **MEANINGS** |
| 1 | to catch | caught | caught | bắt kịp, đuổi kịp |
| 2 | to eat | ate | eaten | ăn |
| 3 | to feed | fed | fed | cho ăn |
| 4 | to fly | flew | flown | bay |
| 5 | to lay | laid | laid | bày, dọn |
| 6 | to lie | lay | lain | nằm ( ở đâu ) |
| 7 | to leave | left | left | rời khỏi |
| 8 | to put | put | put | đặt, để |
| 9 | to run | ran | run | chạy |
| 10 | to show | showed | shown | đưa cho xem |
| 11 | to sit | sat | sat | ngồi |
| 12 | to tell | told | told | kể, bảo |
| 13 | to wake ( up ) | woke | woken | thức giấc, tỉnh giấc |