**Unit five: THE MEDIA**

**A.** Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

**B.** In Vietnam people love reading newspapers and magazines. The Kien Thuc Ngay Nay is one of the most popular magazines and is widely read by both teenagers and adults.

**C.** Thanks to television people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. Nowadays, viewers can watch a variety of local and international programs on different channels.

**D.** The next stage in the development of television is interactive TV. Viewers are able to ask questions about the show by using their remote controls.

**Hướng dẫn dịch:**

**A.** Trước khi báo được phát minh, người rao tin sẽ đi qua các đường phố rung chuông. Họ hét lên những tin tức mới nhất khi họ đang đi bộ.

**B.** Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Tờ *Kiến Thức Ngày Nay* là một trong những tạp chí nổi tiếng nhất và được đọc rộng rãi bởi cả thanh thiếu niên và người lớn.

**C.** Nhờ truyền hình con người có thể nhận các thông tin mới nhất và thưởng thức các chương trình thú vị theo một cách vừa tiện lợi và lại không đắt đỏ. Hiện nay khán giả có thể xem các chương trình địa phương và quốc tế đa dạng trên các kênh sóng khác nhau.

**D.** Giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của truyền hình là truyền hình tương tác. Khán giả có thể hỏi các câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng điều khiển từ xa của họ.

**LISTEN & READ**

**New words:**

1. media (pl.n.) phương tiện truyền thông đại chúng

2. newspaper (n.) báo

3. to guess (v.) đoán, phỏng đoán

4. to invent (v.) phát minh (n.) invention / inventor: người phát minh

5. to cry (v.) kêu to, rao

g town crier (n.) người rao tin tức ở nơi công cộng

6. to ring (v.) rung chuông ring a bell : rung chuông

7. to shout (v.) kêu to, la to, hét to (n.) shout : tiếng gọi lớn, tiếng kêu thét

8. the latest news (n.) tin tức mới nhất

9. magazine (n.) tạp chí

10. popular (a.) phổ biến, được ưa chuộng (n.) popularity

11. widely (adv.) rộng lớn, trên phạm vi rộng (n.) width , (a.) wide , (v.) to widen

12. teenager (n.) thanh thiếu niên ( tuổi từ 13 đến 19)

13. adult (n.) người lớn, người đã trưởng thành

14. information (n.) thông tin g (v.) to inform , (a.) informative: đủ thông tin

15. expensive (a.) đắt tiền ≠ inexpensive / cheap : rẻ , không đắt tiền

16. viewer (n.) người xem ti-vi

17. variety (n.) đa dạng, nhiều (a.) various: khác nhau

18. local (a.) địa phương

19. channel (n.) kênh (truyền hình)

20. stage (n.) giai đoạn

21. development (n.) phát triển (v.) to develop, (a.) developing

22. interactive (a.) tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau (n.) interaction , (v) to interact

23. to be able to + V. có thể, có khả năng làm điều gì

24. remote (a.) từ xa, xa xôi , remote control : thiết bị điều khiển từ xa

25. benefit (n.) lợi ích, phúc lợi

26. available (a.) có sẵn, đã có

**Useful prepositions:**

1. Thanks **to**…. : nhờ vào….

2. to interact **with**… : tương tác với….

**Task: Complete the table with the passage letters in which these facts or events are mentioned.**

*(Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách điền vào các chữ cái đầu mỗi đoạn văn mà trong đó các sự kiện được đề cập tới.)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Facts & Events** | **Passage Letter** |
| 1. Remote controls are used to interact with TV. | D |
| 2. One of the most popular magazines |  |
| 3. People of different ages like this magazine. |  |
| 4. Benefits of TV |  |
| 5. People got the news from town criers. |  |
| 6. Interactive TV is available now. |  |

**Ex.1**: **True or False**

**TRUE FALSE**

1. Long time ago, town criers often used their loud voice to give news. o o

2. Town criers and newspapers appeared at the same time. o o

3. Vietnamese people enjoy reading newspapers and magazines. o o

4. “Kien Thuc Ngay Nay” is the magazine for teenagers only. o o

5. The income of commercial TV stations come from advertising. o o

6. The next stage in the development of TV is color TV. o o

7. In the future, viewers can watch a variety of local and international

programs on different channels. o o

8. Viewers can ask questions by talking directly to interactive TV. o o

9. TV is a cheap and convenient entertainment. o o

10. Interactive is the development of TV. o o

**LISTEN**

Chau is doing an assignment about the important dates of the media. She wants to ask her father some information to do it.

Chau: Dad, I’m doing an assignment. Can you help me with the information?

Chau’s father: What is the assignment about?

Chau: It’s about the important dates of the media. Where and when did the first printed

newspaper appear , Dad?

Chau’s father: It first appeared in the 7th or 8th century AD, in China.

Chau: And when was the telegraph invented?

Chau’s father: Perhaps it was in the late 19th century. Do you know what two new forms of news media

appeared in the early 20th century?

Chau: Radio and newsreels?

Chau’s father: Excellent! And when did television become commercially viable, can you guess?

Chau: In the 1940s?

Chau’s father: No. It was in the 1950s.

Chau: When did the Internet become a major force in journalism?

Chau’s father: In the mid- and late 1990s.

Chau: Thank you, Dad. Now I can answer all the questions for my assignment.

**New words:**

1. to appear (v.) xuất hiện (n.) appearance

2. assignment (n.) bài tập

3. telegraph (n./ v.) điện tín / gửi điện

4. form (n.) dạng thức

5. century (n.) thế kỷ

6. AD ( Anno domini ) sau Công nguyên

7. perhaps (conj.) có lẽ

8. newsreel (n.) phim thời sự

9. commercially (adv.) có tính cách thương mại (a.) commercial , (n.) commerce

10. viable (a.) có thể làm được

11. major force (n.) lực lượng chính

12. journalism (n.) ngành báo chí (n.) journalist: nhà báo

**Ex.:True or False**

**TRUE FALSE**

1. This dialogue is about the inventors of the media. o o

2. Printed newspaper was invented in the USA. o o

3. The first printed newspaper appeared in the 7th or 8th century AD. o o

4. Radio was invented in the early 20th century. o o

5. Television became commercially viable in the 1940s. o o

6. Internet was invented in the early 20th century. o o

7. Internet becomes a major force in journalism. o o

8. Finally, Chau can’t do the assignment. o o

**READ**

*"The Internet" posted by Jimhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9.07 pm.*

The Internet has increasingly developed and become part of our everyday life. Do you find the Internet useful? What do you use the Internet for? How much time do you spend surfing the web a day? Please respond to these questions.

FORUM

**Response # 1Re: The Internet**

*Posted by Sandra Morgan*

In my opinion, the Internet is a very fast and convenient way for me to get information. I can also communicate with my friends and relatives by means of email or chatting. However, I don't use the Internet very often because I don’t have much time. For me, the Internet is a wonderful invention of modem life. It makes our world a small village.

**Response # 2 Re: The Internet**

*Posted by Honghoa*

Nobody can deny the benefits of the Internet in our life. However, it is a pity for me as well as for most of my friends in the countryside. The Internet is available only in cities, therefore I cannot easily get access to it. I sometimes visit my uncle in the city on weekends, and this is a good occasion for me to explore the net. I spend most of the time wandering because I just don’t know which website is useful for me.

**Response # 3 Re: The Internet**

*Posted by Huansui*

People use the Internet for many purposes: education, communication, entertainment and commerce. However, the Internet has limitations. It is not only time-consuming and costly but also dangerous because of viruses and bad programs. Moreover, Internet users sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic junk mail, and personal information leaking. So, while enjoying surfing, be alert!

**Hướng dẫn dịch:**

*Bài "The Internet" được gửi bởi Jimhello vào Thứ Ba ngày 10 tháng 12 năm 2002, lúc 9.07 tối.*

Internet ngày càng phát triển và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Bạn có thấy Internet hữu ích? Bạn dùng mạng để làm gì? Bao nhiêu thời gian bạn dành lướt web một ngày? Hãy trả lời những câu hỏi này.

DIỄN ĐÀN

**Phản hồi # 1Re: The Internet**

*Được đăng bởi Sandra Morgan*

Theo quan điểm của tôi, Internet là một cách rất nhanh chóng và thuận tiện cho tôi để có được thông tin. Tôi cũng có thể giao tiếp với bạn bè và người thân của tôi bằng e-mail hoặc chat. Tuy nhiên, tôi không sử dụng Internet thường xuyên bởi vì tôi không có nhiều thời gian. Đối với tôi, Internet là một phát minh tuyệt vời của cuộc sống hiện đại. Nó biến cả thế giới của chúng ta thành một ngôi làng nhỏ.

**Phản hồi # 2Re: The Internet**

*Được đăng bởi Honghoa*

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của Internet trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đó là một điều đáng tiếc đối với tôi cũng như đối với hầu hết bạn bè của tôi ở nông thôn. Internet là chỉ có ở các thành phố, do đó tôi không thể dễ dàng có được quyền truy cập vào nó. Đôi khi tôi đến thăm chú tôi ở thành phố vào cuối tuần, và đây là một dịp tốt để tôi khám phá Internet. Tôi dành hầu hết thời gian lang thang trên mạng vì tôi không biết có trang web nào hữu ích cho tôi.

**Phản hồi # 3Re: The Internet**

*Được đăng bởi Huansui*

Mọi người sử dụng Internet cho nhiều mục đích: giáo dục, truyền thông, giải trí và thương mại. Tuy nhiên, Internet có những hạn chế. Nó không chỉ tốn thời gian và tốn kém nhưng cũng nguy hiểm vì virus và các chương trình xấu. Hơn nữa, người sử dụng Internet đôi khi phải gánh chịu nhiều rủi ro như các thư rác hay thư rác điện tử, và rò rỉ thông tin cá nhân. Vì vậy, trong khi lướt mạng, hãy cảnh giác!

**New words:**

1. forum (n.) diễn đàn, hội thảo

2. to post (v.) gửi, đưa thông tin lên mạng Internet

3. increasingly (adv.) liên tục, không ngừng (v.) to increase: cải tiến

4. to surf (v.) lướt trên mạng, sử dụng mạng

5. useful (a.) hữu ích ≠ useless : vô dụng

6. to respond **to**… (v.) trả lời, hồi đáp (n.) response

7. web / website (n.) trang web

8. opinion (n.) ý kiến

9. to communicate (v.) giao tiếp, liên lạc (n.) communication , (a.) communicative

10. relative (n.) họ hàng

11. means (n.) phương tiện

12. e-mail (n.) thư điện tử

13. to chat (v.) tán gẫu (n.) chatting

14. wonderful (a.) tuyệt vời, tuyệt diệu (n.) wonder

15. to deny (v.) phủ nhận (n.) denial

16. benefit (n.) lợi ích, phc lợi (a.) beneficial

17. available (a.) sẵn có để dùng

18. access (n.) sự tiếp cận (v.) to access : truy cập ( thơng tin )

g to get access **to** tiếp cận với

19. to explore (v.) thám hiểm, khám phá g (n.) explorer : nhà thám hiểm

exploration : hoạt đông thăm dò

20. to wander (v.) đi lang thang

21. purpose (n.) mục đích

22. education (n.) nền giáo dục (v.) to educate, (n.) educator: nhà giáo dục

23. entertainment (n.) việc giải trí (v.) to entertain

24. commerce (n.) thương mại (a.) commercial, (adv.) commercially

25. limitation (n.) sự hạn chế (v.) to limit: giới hạn

26. time – consuming (a.) tốn nhiều thời gian

27. costly (a.) đắt, mắc tiền (v.) to cost: trị giá

28. virus (n.) vi-rút

29. to suffer (v.) chịu đựng

30. risk (n.) sự mạo hiểm, rủi ro

31. spam (n.) thư rác

32. electronic junk mail (n.) thư điện tử tạp nhạp, linh tinh

33. to leak (v.) rò rỉ ( thông tin ) (n.) leak: sự rò rỉ, chỗ hở

34. alert (a.) cảnh giác

35. disadvantage (n.) sự bất lợi ≠ advantage (n.) lợi thế, tiện lợi

**Ex 1.:** **Fill in each gap with one suitable word:**

1. He thinks that \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ on the Internet is a waste of time.

2. Many students enjoy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the web every day.

3. Nobody can \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the benefits of the Internet.

4. They \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with each other by e-mail or voice chat.

5. No one likes personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ leaking.

6. The Internet is used for many various \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ but it has limitations.

7. The Internet is really a wonderful \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of our life.

8. Sometimes I have to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ various risks such as junk mail or spam.

9. It’s difficult for people in the countryside to get \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the Internet.

10. Television is the most popular form of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the American household.

**Ex.2: True or False**

**TRUE FALSE**

1. Internet has developed very slowly. o o

2. Internet has become part of our everyday life. o o

3. Internet has only advantages. o o

4. Sandra Morgan often uses the Internet. o o

5. Hong Hoa has lived in the countryside. o o

6. Internet is available both in the cities and in the countryside. o o

7. Internet is a wonderful invention of modern life. o o

8. Internet users sometimes have to suffer various risks while enjoying surfing. o o

9. It is uneasy to get information when using Internet. o o

10. We can communicate with our friends by means of e-mail. o o

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LANGUAGE FOCUS**

**1. Tag questions** ( Câu hỏi đuôi )

- Câu hỏi đuôi là một câu hỏi ngắn được thêm vào phía sau câu tường thuật nhằm xác định lại thông tin đã nêu hay để được sự đồng ý . Câu hỏi đuôi được đặt sau dấu phẩy.

Ex: a) It’s a lovely day, isn’t it?

🠛 🠛

**statement** **tag question**

b) You haven’t heard a forecast, have you?

🠛 🠛

**statement** **tag question**

**Form**:

- Câu hỏi đuôi được thành lập bằng một trợ động từ ( hoặc động từ ***be*** ) và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu.

a) Câu tường thuật khẳng định thì câu hỏi đuôi ở dạng phủ định.

|  |
| --- |
| **Positive statement , negative tag question?** |

Ex.: The children **can** swim, **can’t** they?

Kate **plays** the piano, **doesn’t** she?

b) Câu tường thuật phủ định thì câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định.

|  |
| --- |
| **Negative statement , positive tag question?** |

Ex.: They **won’t** answer the questions, **will** they?

Nam **didn’t** agree with you, **did** he?

- **Các trường hợp đặc biệt:**

\* I am ………………. , **aren’t I**?

\* Let’s ……………… , **shall we**?

\* Verb ( imperative ) ……. , **will you**?

\* Don’t + Verb ………….. , **will you** ?

\* **Somebody, someone, everybody, everyone, nobody, noone, anybody, anyone, these, those** …làm chủ ngữ trong mệnh đề chính được thay thế bằng đại từ “**they**” trong câu hỏi đuôi.

\* **Nothing, everything, this, that** … được thay thế bằng đại từ “**it**” trong câu hỏi đuôi.

**Ex.: Add suitable question tags to the following sentences:**

1. She could play the piano when she were young, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

2. Everything is new for you, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

3. I think I am right, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

4. You didn’t like the program yesterday, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

5. Peter has never been there, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

6. Everyone took the test, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

7. Your little sister can play the piano, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

8. Let’s go to the cinema tonight, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

9. Going swimming in the summer is very interesting, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

10. You don’t like tea, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ?

**2. Gerund** (Danh động từ ) 🠚

|  |
| --- |
| **Verb + ing** |

- Danh động từ theo sau một số động từ: enjoy, like, love, mind, deny, spend, stop, finish, practice,

dislike, hate, suggest, mention, consider, avoid, admit, postpone, delay, prevent…….

Ex.: My father **likes watching** sports but my mother **loves listening** to music.

Do you **enjoy seeing** movies?

- Danh động từ đứng đầu câu làm chủ ngữ.

Ex.: **Thinking** carefully helps us do things well.

- Danh động từ đứng sau các giới từ.

Ex.: I am thinking **about going** camping in the mountain.

**Ex.: Put the verbs in brackets in the correct form ( gerund or to- infinitive )**

1. How much time do you spend \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TV a day? ( watch )

2. Linda likes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ colorful clothes. ( wear )

3. He is interested in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to pop music. ( listen )

4. Would you mind \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the salt, please? ( pass )

5. They decided \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ camping instead of staying at home. ( go )

6. After \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ their homework, they went to bed. ( finish )

7. She forgot \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me in London last year. ( meet )

8. He tried \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the mountain but the weather was too cold. ( climb )

9. Could you please stop \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ so much noise? ( make )

10. …………………….\_like that is not good. ( behave )

**THE END**