**UNIT 2. PERSONAL INFORMATION**

**A. Telephone numbers**

**PERIOD 2: Parts A4**

**I. VOCABULARY:** ( viết vào tập)

* free (a) /friː/ : rảnh rỗi
* see a movie (v) : đi xem phim
* sure (a) /ʃʊə(r)/ : chắc chắn
* start # finish = begin # end : bắt đầu # kết thúc
* great (a) /ɡreɪt/ : tốt, thật tuyệt
* late (adj/adv) /leɪt/ : trễ, muộn
* Don’t be late : Đừng đến muộn
* in front of # behind ( prep.) : phía trước # phía sau
* Let’s + V … : Chúng ta hãy…..

Ex: Let’s **meet** at 6.45 ( Chúng ta hãy gặp nhau lúc 6.45)

* Would you like + to – infinitive….: : Bạn có muốn….

Ex: Would you like **to see** a movie? ( Bạn có muốn đi xem phim không?)

**II. GRAMMAR** ( viết vào tập)

**\* Simple future tense (thì tương lai đơn)**

Ex:

(+) Affirmative ( thể khẳng định)

a. I will go to the zoo by bus.

b. He will come to your house tomorrow.

( - ) Negative ( thể phủ định)

1. I **will not** go to the zoo by bus.
2. He **won’t** come to your house tomorrow. ( won’t = will not)

( ?) Interrogative ( thể nghi vấn)

a. Will you go to the zoo by bus?

b. Will he come to your house tomorrow?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (+) Affirmative | ( - ) Negative | ( ?) Interrogative |
| **S + will + V (bare- infinitive)** | **S + won’t + V (bare- infinitive)** | **Will + S + V (bare- infinitive)?** |

Note : **will = ‘ll**

**will not = won’t**

* **How to use the Simple Future Tense** (cách sử dụng thì tương lai đơn)

- Diễn tả một quyết định, một ý định nhất thời nảy ra ngay tại thời điểm nói. •

Ex: Are you going to the supermarket now? I will go with you. (Bây giờ bạn đang tới siêu thị à? Tôi sẽ đi với bạn.)

- Diễn tả một dự đoán không có căn cứ.

Ex: I think she will come to the party. (Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tới bữa tiệc.)

- Diễn tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị.

Ex: I promise that I will tell you the truth. (Tôi hứa là tôi sẽ nói với bạn sự thật.)

Will you please bring me a cup of coffee? (Bạn làm ơn mang cho tôi một cốc cà phê được không?)

**III/ PRACTICE**

**Answer the questions ( A4 / page 21)** ( viết vào tập câu trả lời)

1. Who will meet tomorrow? ……………………………………………
2. What will they do? ……………………………………………………
3. What time will they meet? ……………………………………………
4. Where will they meet? ……………………………………………….

**Exercise 1 : REARRANGE THE SENTENCES** ( viết câu làm bài)

1. on / May / Lan / be / will /Sunday / 25th . /13/

……………………………………………………

1. call / six / will / I / after / o’clock. / again / her/

……………………………………………………

1. speak / Can / I / Van / to / please ? /

…………………………………………………..

1. you / free / morning? / be / Will / tomorrow/

……………………………………………………

1. here. / friend / because / new / My / is / worried / is / she /

…………………………………………………..

**Exercise 2**: **SUPPLY THE CORRECT WORD FORM** ( viết vào tập)

1. Lien is ………because she misses her grandmother. ( happy)
2. Hello, Nga. You must fill your ……….. information in this form ( person)
3. There is a big TV in my ……… room ( live)
4. Is your new apartment …….. from your old one? ( differ)
5. Don’t ……. Everything is all right. ( worried)
6. Are they ….. on Sundays? ( freedom)
7. She is …….. because she misses the last bus. ( worry)

**Homework**

**Listen. Then write the answer A5 / page 21) ( học sinh tự học)**

a) What is Nga’s telephone number?

………………………………………………………………………………

b) Where will Nga and Lan go?

……………………………………………………………………………

c) Will they meet in front of the movie theater?

………………………………………………………………………………

d) How will they go there?

………………………………………………………………………………

* Learn vocabulary by heart
* Prepare next lesson