**Unit 9: At home and away**

1. **A holiday in Nha Trang (Kì nghỉ ở Nha Trang)**

**\* Vocabulary: (Từ vựng)**

recent ['ri:snt] (adj): gần đây, mới đây

welcome ['welkm] (v): chúc mừng

welcome back : Chúc mừng bạn trở về

think of (v): nghĩ về

friendly ['frendlɪ] (adj): thân thiện, hiếu khách

delicious [dɪ'lɪʃəs] (adj): ngon

quite [kwɑɪt] (adv): hoàn toàn

aquarium [ə'kwweərɪəm] (n): hồ/bể cá

gift [gɪft] (n): quà

shark [ɑ:k] (n): cá mập

dolphine ['dɒlfɪn] (n): cá heo

turtle ['tɜ:tl] (n): rùa biển

exit ['eksɪt] (n): lối ra

cap [kӕp] (n): mũ lưỡi trai

poster ['pəʊstə] (n): áp phích, quảng cáo

crab [krӕb] (n): con cua

seafood ['si:fu:d] (n): thức ăn biển

diary ['dɑɪərɪ] (n): nhật kí

rent [rent'] (v): thuê, mướn

 (n): tiền thuê

move (to) [mu:v] (v): di chuyển

keep in touch [ki:p ɪn tᴧtʃ] (v): liên lạc

improve [ɪm'pru:v] (v): cải tiến

1. **Neighbors (Những người láng giềng)**

**\* Vocabulary: (Từ vựng)**

neighbor ['neɪbə] (n): hàng xóm

hairdresser ['heədresə] (n): thợ uốn/cắt tóc

material [mə'tɪərɪəl] (n): vật, vật tư

clever ['klevə] (adj): khéo tay

dressmaker ['dresmeɪkə] (n): thợ may áo đầm

hobby ['hɒbɪ] (n): sở thích

sew [səʊ] (v): may

sewing ['səʊɪƞ] (n): việc may vá

sewing machine ['səʊɪƞ məʃi:n] (n): máy may

useful [ju:sfl] (adj): hữu ích

cushion ['kᴧʃn] (n): gối dựa

skirt [skɜ:t] (n): cái váy

try something on [trɑɪ] (v): thử cái gì

fit [fɪt] (v): vừa

finally ['fɑɪnəlɪ] (adv): cuối cùng, sau hết

decide [dɪ'sɑɪd] (v): quyết định

cut [kᴧt] (v): cắt

borrow ['bɒrəʊ] (v): mượn

think [Ɵɪƞk] (v): nghĩ, suy nghĩ

 **\* Grammar: (Ngữ pháp)**

**THE SIMPLE PAST TENSE ( THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN)**

 **\* Formation: (Cách thành lập)**

 **\* Đối với động từ Tobe:**

 - Affirmative: (Thể khẳng định) S + was / were + Adjective / Noun …

 - Negative: (Thể phủ định) S + was / were + (not) + Adjective / Noun .

 - Interrogative: ( Thể nghi vấn) Was / Were + S + Adjective / Noun …?

 Yes, S + was / were / No, S + was / were + not

 **Notes:** - I / He / She / It / Danh từ số ít **was**

 - You / We / They / Danh từ số nhiều **were**

 - was not = **wasn’t**  / were not = **weren’t**

 **\* Đối với động từ thường:**

 - Affirmative: (Thể khẳng định) S + Ved / V2

 - Negative: (Thể phủ định) S + didn’t + V1 …..

 - Interrogative: ( Thể Nghi Vấn) Did + S + V1 ……?

 Yes, S + did / No, S + didn’t

 **Notes:** - Ved = Regular verb ( Động từ hợp qui tắc ta thêm “ed”)

 - V2 = irregular verb (Động từ bất qui tắc ở cột số 2)

 - V1 = Verb infinitive (Động từ nguyên mẫu)

 - did not = didn’t

 - Các động từ tận cùng bằng **“e”** ta chỉ thêm **“d”** Ex: hope – hoped , love - loved

 - Các động từ tận cùng là một nguyên âm và một phụ âm cuối thì ta gấp đôi phụ âm rồi thêm **“ed”**

 Ex: stop – stopped , refer – referred , skip – skipped

 - Các động từ tận cùng là một phụ âm và **“y”** thì ta đổi **“y”** thành **“i”** rồi thêm **“ed”**

 Ex: study – studied , try – tried , carry – carried

 Nhưng nếu trước “y” là một nguyên âm thì nó không đổi

 Ex: obey – obeyed (Vâng lời)

 **\* Usage: (Cách dùng)**

 -Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

 Trong câu thường có các trạng từ chỉ thời gian ở quá khứ như : yesterday (hôm qua) , ago (cách đây) , last night (tối qua) ,

 last week (tuần trước), last month (tháng trước) , last year (năm trước) , last Sunday (chủ nhật tuần trước) ……

 **\* CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI “ED”**

 - **/id/** Các động từ tận cùng là **t , d**

 Ex: wan**t**ed , nee**d**ed , plan**t**ed , ren**t**ed , deci**d**ed , fi**t**ted

 - **/t/** Các động từ tận cùng là **f , k , p , ss , ce , x , sh ,ch , gh , ph**

 Ex: sto**p**ped , pa**ss**ed , loo**k**ed , wat**ch**ed , bru**sh**ed , fini**sh**ed , lau**gh**ed

 - **/d/** Các trường hợp còn lại

 Ex: clea**n**ed , enjo**y**ed , repai**r**ed , liste**n**ed , tr**i**ed , joi**n**ed

 **\* Exercises: (Bài tập)**

 **I. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.**

1. She talked to her friends .... her vacation in Da Lat.

a. about b. on c. with d. for

2. I want you to meet an old friend of .... .

a. me b. mine c. I d. my

3. Hoa thinks that sewing is a .... hobby.

a. favorite b. friendly c. useful d. interest

4. Her job is to cut, wash and shape people's hair. She is a .... .

a. haircutter b. hairdresser c. dressmaker d. hairshaper

5. She learned how .... a sewing machine first.

a. use b. to use c. using d. used

6. The earrings were a .... from my aunt.

a. gift b. hobby c. poste d. material

7. What .... children!

a. a naughty b. an naughty c. the naughty d. naughty

8. Where .... after work yesterday?

a. you went b. you did go c. did you went d. did you go

**II. Chia động từ.**

1. I (meet)..................................... them at the movie theater last night.

2. He (go).................................. to the English club every Sunday. But last Sunday he (not go)……………..….... there,

 he (go)………………….... to the City's Museum.

3. Don't talk to the children. They (do)...................................... their homework at the moment.

4. Two years ago, she (teach)............................................. at a village school.

5. What.......................... you (do)............................ yesterday morning?

 - I (write)………………………... my essay.

6. Next week, we (have)........................... dinner together.

7. My sister (live)……………….... in a flat in London but she (travel)........................... in Europe at this time.

8. The children (be).................................. in class now, but ten minutes ago they (be)...................... in the school yard.

**III. Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống.**

1. Liz went .... Nha Trang .... summer vacation.

2. What did you think .... Nha Trang?

3. Nam talked .... his friend .... his recent vacation.

4. They returned .... Ha Noi last week.

5. She made a blue dress .... her daughter.

6. Her dress is green with white flowers .... it.

7. After the holiday they returned to Ha Noi .... plane.

8. They arrived .... Ha Noi .... 4 pm.

**Đáp Án**

**I. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.**

1a 2b 3c 4b 5b 6a 7d 8d

**II. Chia động từ.**

1. met

2. goes – didn't go –went

3. are doing

4. taught

5. did .... do – wrote

6. will have

7. lives – is traveling

8. are – were

**III. Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống.**

1. to – on

2. of /about

3. to – about

4. to

5 for

6. on

7. by

8. in – at