HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN : TIẾNG ANH TUẦN 4:

**PHẦN 1: CẤU TRÚC “BE GOING TO”**

**HƯỚNG DẪN: Các em xem lí thuyết về cấu trúc “be going to” và áp dụng làm bài tập phía dưới.**

|  |
| --- |
| **Future with “going to” (định , sẽ)** |
| **Công thức** | **khẳng định** | She/ he/ it/ si + **is** They/we/you/sn + **are** + **going to** + **V** I + **am** |
| **phủ định** | She/ he/ it/si + **is not**/ isn’tThey/we/you/sn + **are** **not**/ aren’t +  **going to +V** I + **am** **not** |
| **nghi vấn** | **Is** + She/ he/ it/ si + **going to** + V? Yes, S + is/ are**Are** + They/we/you/sn + **going to** + V? No, S + isn’t/ are’t |
| **Cách dùng** | Dùng để diễn tả kế hoạch, ý định xảy ra trong tương lai gần  |
| **Dấu hiệu nhận biết** | **This, next, tomorrow, tonight, soon……** |

Ex: I **am going to visit** my grandma next Sunday.

**Các em dựa vào lí thuyết này làm bài tập 1 SGK trang25.**

Bài tập sẽ cho mình câu tình huống (ngữ cảnh) dựa vào tình huống mình đặt câu có dùng cấu trúc “be going to” để nói ý định, kế hoạch cho tình huống đó.

Ví dụ : câu a) Nga has a movie ticket : Tình huống ở đây là “ Bạn Nga có 1 vé xem phim. Ta có thể suy ra : *Nga định sẽ đi xem phim*. Vậy ta viết câu này lại như sau: *Nga is going to see a movie*. Các em làm tương tự cho các câu còn lại. Không hiểu chỗ nào thì nhớ ghi chú lại và hỏi cô ở tiết học online.

**1/25.**

a) ...........................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................

c) ...........................................................................................................................

d) ...........................................................................................................................

e) ...........................................................................................................................

**Bài tập luyên tập**

**Các em luyện tập thêm bài tập dưới đây cách làm bài tương tự như cách làm bài 1 SGK trang25.**

**I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.**

1. My uncle has won some money. (buy a car)

…………………………………………………………………...........................……

1. They received a wedding present from their pen pal friend, Nick. (write a letter to thank him)

………………………………………………………........................…………………

1. I am going to visit Ha Long Bay

…………………………………………………………........................………………

1. My father is going to stop smoking.

………………………………………………….......................………………………

1. She is going to come over to pick me up.

……………………………………………….......................…………………………

1. Linh is going to be a doctor.

……………………………………………….........................………………………

1. We are going to build a garage

………………………………………….........................……………………………

1. The windows are dirty and Mai is going to clean them this afternoon.

…………………………………….......................……………………………………

1. Jane and Lan are going to invite a lot of people

……………………………….......................…………………………………………

1. It is going to rain.

…………………………………......................………………………………………

1. I am going (to go) fishing this Saturday.

…………………………………......................………………………………………

**PHẦN 2: ADVERBS OF PLACES:**

ADVERBS OF PLACES: nghĩa là trạng từ chỉ nơi chốn

Ở bài này chúng tá sẽ học các trạng từ sau:

 **inside bên trong >< outside bên ngoài / here ở đây >< there ở kia/ upstairs trên lầu >< downstairs dưới lầu.**

Cấc bạn thực hành các trạng từ trên bằng cách làm bài tập 3 SGK trang 26.

Hãy hoàn tất các câu nói. Sử dụng mỗi trạng từ trong khung một lần.

Ba dang chơi trốn tìm với Tuấn, em họ của cậu ấy

**3/26.** a) ………………… b)………………………c)……………………

d)…………………..e)………………………f)…………………….

**Bài tập luyên tập**

**Điền trạng từ chỉ nơi chốn thích hợp vào chỗ trống.**

1. I opened the box and looked ……..............……………
2. She ran **downstairs** to open the door for him.
3. Let’s go **outside** and sit in the sun.
4. Wait  **here**  I’ll be back in a minute.
5. It is cold. Let’s go **inside** and have a cup of tea.
6. She isn’t here. Maybe she is **there**.

**PHẦN 3: ÔN TẬP TỪ VỰNG BÀI 2.**

**Các em ôn tập lại từ vựng bài 2 để làm bài tập chọn từ bên dưới.**

**I. Choose the best answer to complete the sentences.**

1. Oh, I left my \_\_\_\_\_\_\_\_at home. Do you know Lan’s address? ( workbook, study book, address book, notebook)
2. If you forget his telephone number, you can look it up in the\_\_\_\_\_\_\_\_.( public telephone, telephone directory, telephone box, table telephone)
3. We are usually out. We need a(n)\_\_\_\_\_\_\_\_for telephone calls to us.( answering machine, mobile phone, telling machine, copying machine)
4. We can send and receive documents by using a(n)\_\_\_\_\_\_\_.( telephone, hand phone, fax machine, answering machine)
5. A(n)\_\_\_\_\_\_\_is very useful. You can make a phone call whenever and wherever you want.( public telephone, mobile phone ,fax machine, address book)
6. Unless you give us your address or\_\_\_\_\_\_\_\_, we can’t contact you.( number, phone number, car number, answering number)
7. I’ll make \_\_\_\_\_\_\_\_\_for you to meet our manager at the office at 9 a.m.( arrangements, invention, experiment, telephone.)
8. What do you think that led to the \_\_\_\_\_\_\_\_\_of the telephone?( call, dream, invention, delivery).
9. Can you tell me who was the \_\_\_\_\_\_\_\_\_of the telephone? – Alexander Bell.( caller, dreamer, maker, inventor.)
10. We do almost all our corresponding \_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail.(in, **by**, on, with)
11. Jenny’s not here now. Can I take a(n) \_\_\_\_\_\_\_\_? (message, advice, news, information)
12. \_\_\_\_\_\_\_\_is he going to the bank? – He wanted to get some money out of it.( What, Why, Where, Whose).
13. The Managing Director \_\_\_\_\_\_\_\_\_a speech at the meeting tonight.( is going to make, made, makes, will make)
14. He agreed\_\_\_\_\_\_\_ our suggestion. (at, with, on, to)
15. The address is \_\_\_\_\_\_\_at\_\_the top of the letter.( over, at, in, above)
16. That book is **neither** interesting ……………………. helpful. (or, no, nor, not)
17. Can I speak to Hoa, please? (speak, say, tell, repeat)
18. They found some electrical \_\_\_\_\_\_\_ in the room. (devices, device, advices, advice)
19. When she comes back, please, tell her call me at 09373889. (at, with, on, to)
20. Would you like to leave a mesage? (information, letter, message, arrangement)
21. She came up with a new idea for increasing sales (at, up, on, to)

**PHẦN 4: ĐÁP ÁN**

**PHẦN 1:**

**BÀI 1/25**

1. Hôm qua Quang và Nam đã mua cần câu mới.

- They're going to go fishing. (Họ sẽ đi câu.)

 b. Sáng nay mẹ của Trang dã cho cô ấy một cuốn tiểu thuyết mới và hôm nay cô ấy không có bài tập về nhà.

→ She's going to read the new novel. (Cô ấy sẽ đọc cuốn tiểu thuyết mới.)

c. Vân có nhiểu bài tập toán về nhà và ngày mai cô ấy sẽ có giờ Toán ở trường.

→ She's going to do her homework. (Có ấy sẽ làm bài tập vẻ nhà.)

d. Ông Hoàng rất thích phim hành động và tối nay có một bộ phim hành động hay chiếu trên tivi.

→ He's going to watch the action movie on TV tonight. (Tối nay ông ấy sẽ xem bộ phim hành động trên tivi.)

e. Bạn của Hiển mời cô dến du tiec sinh nhật của anh ta.

→ She's going to give him a birthday present. (Cô ấy sẽ tặng anh ta một món quà sinh nhật.)

**Bài tập luyên tập**

**I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.**

1. My uncle is going to buy a car.
2. They are going to write a letter to thank him
3. I am going to visit Ha Long Bay
4. My father is going to stop smoking
5. She is going to come over to pick me up.
6. Linh is going to be a doctor.
7. We are going to build a garage
8. The windows are dirty and Mai is going to clean the windows
9. Jane and Lan are going to invite a lot of people
10. It is going to rain
11. I am going fishing this Saturday.

**PHẦN 2**

**Bài 3/26**

1. Where is Tuan? I think he's upstairs. (Tuấn ở đâu nhỉ? Mình nghĩ cậu ấy dang ở trên lầu.)
2. No. He isn't here. (Không. Cậu ấy không có ở đây.)
3. He isn't downstairs and he isn't upstairs. (Cậu ấy không có ở dưới lầu và cậu ấy cũng không có ở trên lảu.)
4. Perhap he's outside. (Có lẽ cậu ấy ở bên ngoài.)
5. No. He isn't there. (Không. Cậu ấy không có ở đó.)
6. I'm not outside, I'm inside, Ba. (Em không ở bên ngoài. Anh Ba, em ở trong này.)

**Điền trạng từ chỉ nơi chốn thích hợp vào chỗ trống.**

1. I opened the box and looked **inside**
2. She ran **downstairs** to open the door for him.
3. Let’s go **outside** and sit in the sun.
4. Wait **here**. I’ll be back in a minute.
5. It is cold. Let’s go **inside** and have a cup of tea.
6. She isn’t here. Maybe she is **there.**

**PHẦN 3:**

**I. Choose the best answer to complete the sentences.**

1. Oh, I left my \_\_\_\_\_\_\_\_at home. Do you know Lan’s address? ( workbook, study book, **address book**, notebook)
2. If you forget his telephone number, you can look it up in the\_\_\_\_\_\_\_\_.( public telephone, **telephone directory**, telephone box, table telephone)
3. We are usually out. We need a(n)\_\_\_\_\_\_\_\_for telephone calls to us.( answering machine, **mobile phone**, telling machine, copying machine)
4. We can send and receive documents by using a(n)\_\_\_\_\_\_\_.( telephone, hand phone, **fax machine**, answering machine)
5. A(n)\_\_\_\_\_\_\_is very useful. You can make a phone call whenever and wherever you want.( public telephone, **mobile phone** ,fax machine, address book)
6. Unless you give us your address or\_\_\_\_\_\_\_\_, we can’t contact you.( number, **phone number**, car number, answering number)
7. I’ll make \_\_\_\_\_\_\_\_\_for you to meet our manager at the office at 9 a.m.( **arrangements**, invention, experiment, telephone.)
8. What do you think that led to the \_\_\_\_\_\_\_\_\_of the telephone?( call, dream, **invention**, delivery).
9. Can you tell me who was the \_\_\_\_\_\_\_\_\_of the telephone? – Alexander Bell.( caller, dreamer, maker, **inventor**.)
10. We do almost all our corresponding \_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail.(in, **by**, on, with)
11. Jenny’s not here now. Can I take a(n) \_\_\_\_\_\_\_\_? (**message,** advice, news, information)
12. \_\_\_\_\_\_\_\_is he going to the bank? – He wanted to get some money out of it.( What, **Why**, Where, Whose).
13. The Managing Director \_\_\_\_\_\_\_\_\_a speech at the meeting tonight.( **is going to make**, made, makes, will make)
14. He agreed\_\_\_\_\_\_\_ our suggestion. (at, **with**, on, to)
15. The address is \_\_\_\_\_\_\_\_\_the top of the letter.( over, **at**, in, above)
16. That book is **neither** interesting ……………………. helpful. (or, no, **nor**, not)
17. Can I …………………….. to Hoa, please? (**speak**, say, tell, repeat)
18. They found some electrical \_\_\_\_\_\_\_ in the room. (**devices**, device, advices, advice)
19. When she comes back, please, tell her call me …………… 09373889. (**at**, with, on, to)
20. Would you like to leave a ……………………. (information, letter, **message**, arrangement)
21. She came ……………………………. with a new idea for increasing sales (at, **up**, on, to)