**UNIT 8: FILM**

**A CLOSER LOOK 1**

**Vocabulary:**

boring: tẻ nhạt. entertaining: thú vị.

interesting: thú vị. hilarious: hài hước.

violent: bạo lực. crazy: đáng sợ

gripping: hấp dẫn. moving: cảm động.

surprising: bất ngờ. scary: đáng sợ.

shocking: gây rối/kích động funny: hài hưóc.

Embarrassed: bối rối exciting: hào hứng

Disappointing: thất vọng exhausting: lo lắng

Frightening: sợ hãi confusing: lúng túng

Annoying: bực bội incredible: ngoài sức tưởng tượng

**- Tính từ tận cùng là – ed: mô tả cảm xúc của ai đó**

Ex: I'm interested in science-fiction films.   
(Tôi rất thích thú với các bộ phim khoa học viễn tưởng.)

**- Tính từ tận cùng là – ing: mô tả vật, người hoặc sự việc tạo ra cảm xúc**

Ex:Last night, I saw an interesting science-fiction film.  
(Tối qua, tôi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng rất thú vị.)

1.

1. hilarious 2. moving 3.boring 4. gripping

5.shocking 6.scary 7.violent 8. Entertaining

2.

1. interested 2. embarrassing 3. exciting 4. disappointed

5. exhausted 6. surprising 7.confused 8. frightening

3.

1. moving 2.frightened 3.disappointed 4.amazed 5. frightening

**Pronunciation:**

* Phát âm /id/: các động từ tận cùng là /t/ và /d/
* Phát âm /t/ : các động từ tận cùng là /p/ /k/, /f/, /s/, **/ʃ/, /tʃ/.**
* **Phát âm /d/:** các động từ tận cùng là **/b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/** và sau **một nguyên âm**

**UNIT 8: FILM**

**A CLOSER LOOK 2**

**A. Grammar**:

**I. Although/ In spite of/ Despite: Mặc dù**

**Although/ In spite of/ Despite** chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai thông tin trong cùng một câu.

1. Although: Although đi trước một mệnh đề .

**Cấu trúc: Although + a clause, main clause / Main clause + although + a clause**

EX: Although it is a horror film, I don't find it scary at all.

(Mặc dù đó là một bộ phim kinh dị nhưng tôi không thấy nó rùng rợn chút nào.)

Although they spent a lot of money on the film, it wasn't a big success.

(Mặc dù họ chi rất nhiều tiền cho bộ phim nhưng nó không mang lại thành công lớn.)

**2. In spite of/ Despite: Bất chấp, dù, dẫu rằng**

Despite hoặc In spite of đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc một cụm bắt đầu bằng động từ thêm đuôi –ing.

**Cấu trúc In spite of/ Despite + N/ Noun phrase/ V-ing phrase, clause.**

Ex: In spite of injuries, he performed excellently.

(Bất chấp những chấn thương, anh ấy vẫn biểu diễn rất xuất sắc.)

They had a lot of difficulties in making the film despite careful preparation.

(Họ gặp phải rất nhiều khó khăn khi làm phim dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng.)

In spite of feeling really tired, I went to see the film with my friends.

(Mặc dù cảm thấy rất mệt, tôi vẫn đi xem phim với các bạn của mình.)

**II .However/ Nevertheless : Tuy nhiên,**

**However/ Nevertheless** chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai câu. Thường có dấu phẩy sau nó.

EX: The film was boring. However, Tom saw it from beginning to end.

(Bộ phim thật chán. Tuy nhiên, Tom đã xem nó từ đầu tới cuối.)

The film received good reviews. Nevertheless, it didn't win the Oscar.

(Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá tốt. Tuy nhiên, nó không giành được giải Oscar.)

1.

**1.** We enjoyed the film at the Ngọc Khanh Cinema although few people came to see it.

**2.** Although they spent a lot of money on the film, it wasn't a big success.

**3.** Although the acting is excellent, I don't enjoy the film.

**4.** I didn't find it funny at all although it was a comedy.

**5.** The film is based on a book that was written twenty years ago although it is set in modern times.

2.

1. Although 2. despite/ Inspite of 3. Although 4. despite/ Inspite of 5. Although

3.

**1.** I don't think Stallone is a very good actor although he was very good in the Rocky films.

**2.** Although many European film directors have gone to Hollywood to make films, few have had as much success as Milos Forman.

**3.** Despite having to work the next dav, they watched films on DVD all night.

**4.** Although he has performed excellently in many films, he has never won an Oscar for Best Actor.

**5.** In spite of beginning with a terrible disaster, the film has a happy ending.

4.

**1.** However/ Nevertheless.

**2.** Despite/ In spite of.

**3.** However/ Nevertheless.

**4.** Although.

**5.** Although.

**UNIT 8: FILM**

**COMMUNICATION**

**Extra vocabulary**:

Survey (n): cuộc khảo sát

Go ahead: cứ tiến hành/ đi thẳng

Violence (n): sự bạo lực

1.

1. Survey 2. Actor 3. Tom Cruise 4. Actress 5. Angelina Jolie