**UNIT 2. PERSONAL INFORMATION**

 **A. TELEPHONE NUMBERS (A1, A2)**

**New words:**

* Call /kɑːl/ (v): gọi (điện thoại) = telephone
* To call somebody: gọi ai
* Telephone directory /ˈtel.ə.foʊn dɪˌrek.tɚ.i/ (n): danh bạ điện thoại
* Personal /ˈpɝː.sən.əl/ (adj): thuộc về cá nhân
* Information /ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/ (n): thông tin

**How to say telephone numbers in English**

 (Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh)

Đọc số điện thoại trong tiếng Anh cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ việc sử dụng số đếm ghép lại với nhau

Ví dụ:

1. 38 243 679: three eight, two four three, six seven nine
2. 38 971 853: three eight, nine seven one, eight five three

Đối với số 0 các em có thể đọc là **oh** hoặc là **zero**

Đối với hai số giống nhau nằm cạnh thì các em sử dụng “**double + số**”

Ví dụ:

1. 0913 764 775: oh nine one three, seven six four, double seven five
2. 0943 221 386: oh nine four three, double two one, three eight six

**Practice:**

1. **Say the telephone number for these people**
2. Dao Van An 7 345 610
3. Pham Viet Anh 8 269 561
4. Pham Thanh Ba 5 267 117
5. Dinh Thi Bang 9 259 288
6. Vu Thanh Bat 6 275 564
7. Bui Ngoc Bich 8 231 236

**A. TELEPHONE NUMBERS (A 3, 4, 5, 6)**

 **New words:**

- soon /suːn/ (adv): sớm, chẳng bao lâu

 - free /friː/ (a): rảnh rỗi

 - see a movie (v): đi xem phim

 - sure /ʃʊə(r)/ (a): chắc chắn

 - start = begin # end = finish: bắt đầu # kết thúc

 - great /ɡreɪt/ (a): tốt, thật tuyệt

 - late (adj/adv) /leɪt/: trễ, muộn

 **Structures:**

A. Ask about somebody’s telephone number (Hỏi số điện thoại của một người nào đó)

What's your telephone number? (Số điện thoại của bạn là gì?)

What’s his/ her telephone number? (Số điện thoại của anh ấy/ chị ấy là gì?)

B. Answer this question

- It's + số điện thoại

- My/ His/ Her telephone number is + số điện thoại

 **Practice:**

Ask your classmates and complete the list (page 20)

NAME ADDRESS TELEPHONE NUMBER

Hai 32 Nguyen Trai 827123

Example:

1. What’s your name?

 My name is Hai.

2. Where do you live?

 I live at 32 Nguyen Trai.

3. What’s your telephone number?

 My telephone number is 827123.

**Grammar: The Simple Future Tense with “will” (Thì Tương lai đơn với “will”)**

**\*Form:**

(+) S + will + V(bare infinitive)

(-) S + will + not + V(bare infinitive)

(?) (Wh.) Will + S + V(bare infinitive)?

(Yes/No) Will + S + V(bare infinitive)?

 – Yes, S + will.

 – No, S + won’t.

**Note:** will not = won’t

(will = ’ll)

**Ex**:

1. Phong and Tam will meet tomorrow.

2. Kien won’t come here next week.

3. Where will we meet?

4. Will you be free tomorrow evening?

- Yes, I will.

- No, I won’t.

Thì tương lai đơn diễn đạt một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm trong tương lai, hoặc một dự định hay kế hoạch.

**Ex:** I will go to the zoo tomorrow.

Thì tương lai dùng để diễn tả một lời đề nghị, một yêu cầu hoặc một lời mời.

**Ex:** Will you go to see a movie with me?

**Dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn:**

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai như: tomorrow, next day/ week/ month/ year/…, in + thời gian (in 2 minutes, in 3 days …)

**Homework**

* Learn new words and the Simple Future Tense
* Make plan for your weekend (5 sentences)
* Prepare Unit 2B