**UNIT 5: THE MEDIA**

**LANGUAGE FOCUS**

**I/ VOCABULARY**

News: bản tin

Movie: phim

Music: âm nhạc

Sport:: thể thao

Quizzes: trò chơi ô chữ

Game : trò chơi

English lesson: bài học T. Anh

Cartoon: hoạt hình

**II/ GRAMMAR**

1/ TAG QUESTIONS

* **Câu hỏi đuôi gồm có hai phần**:

Câu nói(statement)+phần đuôi(tag)?

Ex: You study here, don’t you?

(Bạn học ở đây, phải không?)

* **General rules** (Qui tắc chung).

Câu nói và phần đuôi luôn luôn ở dạng hay nghĩa đối nhau.

Affirmative statement, negative tag?

Negative statement, affirmative tag?

Ghi nhớ: Khi câu nói có từ phủ định như: seldom, rarely, hardly, no, without, never, phần đuôi phải ở dạng xác định.

Ex. Tim never goes to school late, does he?

Lan seldom plays soccer, does she?

* **Verb of the tag.**(động từ của phần đuôi)

- Câu nói có động từ to be hoặc động từ modal verbs , lập lại động từ đó ở phần đuôi.

EX: He can help us, **can’t** he?

Paul isn’t going to study English, **is** he?

- Câu nói là động từ thường: Dùng trợ động từ do/ does/ did/ ở phần đuôi.

Ex: His brother likes coffee, **doesn’t** he?

They didn’t repair the old bridge, **did** they?

* **Subject of the tag.(**chủ từ của phần đuôi): thường là đại từ nhân xưng.

Ex: - She will come tomorrow, won’t **she**?

- Mary has been to Hue several times, hasn’t **she**?

- Pupils are doing the test in the room, aren’t **they**?

**\* Special cases:(**trường hợp đặc biệt):

- Phần đuôi của “ I am” là “ aren’t I”

Ex: I’m going to do it again, aren’t I?

- Câu mệnh lệnh (Imperatives):

+ Có phần đuôi là “ WON’T YOU” để diễn tả “lời mời”.

Ex: Take your seat, won’t you?

Have a piece of cake, won’t you?

- Câu yêu cầu (requests): thường có phần đuôi là “will you”

Ex: Please keep silent, will you?

Please don’t make a noise, will you?

- Phần đuôi của câu với “ LET’S + V….”: là “shall we?”

Ex: Let’s go swimming, shall we?

2/ GERUNDS AFTER SOME VERBS:

Theo sau những động từ sau là dạng

gerund(+Ving):

Like, love, enjoy, dislike, hate, mind(quan tâm), avoid(tránh), mention (lưu ý), finish, practise, imagine, consider, be interested in (quan tâm), suggest(đề nghị).

Ex: He enjoys speaking English.

We don’t mind helping you.

**III/ PRACTICE**

**Exercise 1**: Complete the dialogues with the correct tag. ( sgk page 45)

a) Jim: You have read this article on the website, haven’t you?

Lina: Not yet.

b) Minh: Baird produced the first TV picture in 1926, …………..?

Thao: Yes, he did.

c) Thu: A daily newspaper was published in Germany in 1550,……………….?

Tri: No, it wasn’t. It was in 1659.

d) Ha: You don’t like playing computer games,…………….?

Thanh: Yes, I do. But I don’t have much time for it.

e) Mai: We are going to have cable TV soon, ……………..?

Thang: Yes, I think so.

**Exercise 2:** Work with a partner. Look at the table. Ask and answer questions about television programs these people like and dislike. Use the questions.(SGK page 45)

Example:

a) A : Tuan likes news, doesn’t he?

B: Yes, he does.

b) A: Mai and Anh don’t like news, do they?

B: No, they don’t.

**Exercise 3:** Complete the sentences

Lan: Do you like ……………. soccer?

Mai: No, I hate it.

Lan: Do you enjoy ………………..TV?

Mai: Yes, I love it.

Lan: Do you ……………….fishing?

Mai: I don’t know. I’ve never tried it.

**Exercise 4**: Write sentences about your family, sibling, relatives, friends, …

Ex: My father likes watching news, but my brother and I don’t. We enjoy listening to music