**UNIT 2. PERSONAL INFORMATION**

**[THÔNG TIN CÁ NHÂN]**

**\*\*\*New words:**

- address /əˈdrɛs/ (n) địa chỉ

- appear /əˈpɪər/ (v) xuất hiện

- birthday /ˈbɜrθˌdeɪ/ (n) sinh nhật

- calendar /ˈkæləndər/ (n) lịch, tờ lịch

- call /kɔl/ (v) gọi, gọi điện thoại

- date /deɪt/ (n) ngày (trong tháng)

- except /ɪkˈsɛpt/ (v) ngoại trừ

- finish /ˈfɪnɪʃ/ (v) kết thúc, hoàn thành

- invite /ɪnˈvaɪt/ (v) mời

- join /dʒɔɪn/ (v) tham gia

- fun /fʌn/ (adj/noun) vui, cuộc vui

- moment /ˈmoʊmənt/ (n) khoảnh khắc, chốc lát

- nervous /nɜrvəs/ (adj) lo lắng, hồi hộp

- party /ˈpɑrti/ (n) bữa tiệc

- worried /ˈwɜrid/ (adj) lo lắng

**months**  /mʌnθ/ (n): tháng

* January /ˈdʒænjuəri/ (n) : tháng một
* February /ˈfebruəri/ (n) : tháng hai
* March /mɑːtʃ/ (n) : tháng ba
* April /ˈeɪprəl/ (n) : tháng tư
* May /meɪ/ (n) : tháng năm
* June /dʒuːn/ (n) : tháng sáu
* July /dʒuˈlaɪ/ (n) : tháng bảy
* August /ˈɔːɡəst / (n) : tháng tám
* September /sepˈtembə(r)/ (n): tháng chín
* October /ɒkˈtəʊbə(r)/ (n) : tháng mười
* November /nəʊˈvembə(r)/(n): tháng mười một
* December /dɪˈsembə(r)/ (n): tháng mười hai

**\*REMEMBER:**

**1) Thì tương lai đơn: will/shall : sẽ ( = ’ll )**

|  |  |
| --- | --- |
| \*Khẳng định: | S + will/shall + V1 |

Eg: - I’ll see you tomorrow.

*( Tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai.)*

|  |  |
| --- | --- |
| \*Phủ định: | S + won’t/shan’t + V1 (won’t = will not/ shan’t = shall not : sẽ không) |

Eg: - Hoa won’t go to the party next week.

*(Tuần tới Hoa sẽ không đi đến buổi tiệc)*

|  |  |
| --- | --- |
| \*Nghi vấn:  \*Trả lời : | - Will/Shall + S + V1 ?  Yes, S + will/ shall  No, S + won’t/ shan’t |

Eg: - Will you be free tomorrow? *(Ngày mai bạn sẽ rảnh chứ?)*

* No, I won’t. *(Không, tôi sẽ không rảnh.)*

**2) Hỏi số điện thoại:**

- What’s your telephone number? *(Số điện thoại của bạn là số mấy?)*

**3) Hỏi – đáp về ngày sinh:**

birthday (sinh nhật) = date of birth (ngày sinh)

Hỏi: - When is your birthday? *(Khi nào thì đến sinh nhật của bạn?)*

= What is your date of birth? *(Ngày sinh của bạn là ngày nào?)*

Trả lời: - It’s on June 8th. (Nó vào ngày 8 tháng 6)

Chú ý, nếu chỉ trả lời về tháng ta có: It’s in June. (Nó vào tháng 6.)

**EXERCISES**

**I. Dịch bài đối thoại sau sang tiếng Việt và trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh:**

**Phong:** Hello. This is 8 537 471.

**Tam:** Hello. Is this Phong?

**Phong:** Yes. Who’s this?

**Tam:** It’s me, Tam. Will you be free tomorrow evening?

**Phong:** Yes, I will

**Tam:** Would you like to see a movie?

**Phong:** Sure. What time will it start?

**Tam:** It’ll start at seven o’clock. Let’s meet at 6.45.

**Phong:** Where will we meet?

**Tam:** We’ll meet in front of the movie theater.

**Phong:** Great. I’ll see you tomorrow. Don't be late!

**\*\*\* Questions.**

a) Who will meet tomorrow?

b) What will they do?

c) What time will they meet?

d) Where will they meet?

**II. Dịch bài đối thoại sau sang tiếng Việt và trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh:**

**Han:** Hello. This is 8 674 758.

**Phong:** Hello. Is that Lan?

**Han:** No. This is her sister, Han. Who's calling?

**Phong:** This is Phong. Can 1 speak to Lan?

**Han:** I'm sorry. She’s out at the moment.

**Phong:** When will she be back?

**Han:** She’ll be back at about six o’clock.

**Phong:** All right. Please tell her I’ll call again after six.

**Han:** OK. I’ll tell her. Goodbye.

**Phong:** Bye.

**\*\*\* Questions:**

a) Who is calling?

b) Who is answering the phone?

c) Who are they talking about?

d) When will she be back?

e) When will Phong call her again?

**III. Viết cách đọc ngày tháng:**

Eg: February 25th: *February the twenty-fifth // The twenty-fifth of February (Ngày 25 tháng 2)*

1) April 30th : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) October 5th : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) January 19th : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) September 2nd : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5) August 23rd : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV. Dịch bài đối thoại sau sang tiếng Việt và trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh:**

**Mr. Tan:** Next, please.

**Hoa:** Good morning.

**Mr. Tan:** Good morning. What's your name?

**Hoa:** Pham Thi Hoa.

**Mr. Tan:** What’s your date of birth?

**Hoa:** June 8th. I'll be 14 on my next birthday.

**Mr. Tan:** What’s your address?

**Hoa:** 12 Tran Hung Dao Street. I live with my uncle and aunt.

**Mr. Tan:** What’s your telephone number?

**Hoa:** 8 262 019.

**Mr. Tan:** Thank you, Hoa. Do you like our school?

**Hoa:** Yes. It’s very nice. But I'm very nervous. I don't have any friends. I won't be happy.

**Mr. Tan:** Don't worry. You'll have lots of new friends soon. I’m sure.

**\*\*\* Questions:**

a) How old is Hoa now?

b) How old will she be on her next birthday?

c) When is her birthday?

d) Who does Hoa live with?

e) Why is Hoa worried?

**\*\*\*About you** (Về em)

f) How old will you be on your next birthday?

g) Who do you live with?

h) What is your address?

**V. Dịch đoạn văn sau sang tiếng Việt:**

Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th.

She will have a party for her birthday.

She will invite some of her friends.

She lives at 24 Ly Thuong Kiet Street.

The party will be at her home.

It will start at five o'clock in the evening

and finish at nine.

**VI. Viết thành các câu hoàn chỉnh (Sử dụng thì tương lai đơn)**

**New words**: - tomorrow : ngày mai

- next : kế tiếp (next Sunday; next week; next vacation…)

- later : sau này, sau đó (2 days later; 10 years later;…)

**Eg**: I / visit Ha Noi / next year.

*🡪 I will visit Ha Noi next year.*

1) Lan / come to see her grandparents / 2 months later.

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2) I / invite him to my party / next week.

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3) he / call me / 3 hours later ?

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

4) Nam / give Lan a gift / tomorrow ?

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

5) She / not do her homework / tonight

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6) My father / not drive me to school / tomorrow morning.

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**VII. Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống:**

1) My uncle lives \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vo Thi Sau street \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ his children.

2) Our school is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Thu Duc City.

3) Quyen’s birthday is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ August 24th.

4) Our summer starts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ June.

5) My house is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16 Linh Dong street.

6) Her new school is different \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ her old school.

**VIII. Dịch và học thuộc lòng các từ sau**

**- birthday (n): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - invite (v): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - nervous (a): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- worried (a): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - unhappy (a): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- invitation (n): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - classmate (n): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IX. Sử dụng dạng từ đúng để điền vào chỗ trống:**

1) This is my new \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (**class**)

2) I’ll \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lan to my party. (**invite**)

I’m writing an \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (**invite**)

3) Lan can’t go to the party, so she is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (**happy**)

4) I have lots of homework today, so I’m very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (**nerve**)

5) When is your \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_? (**birth**)

6) My sister is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ about the test. (**worry**)