**UNIT 1: BACK TO SCHOOL**

1. **FRIENDS**

A1: **( Không cần ghi vào tập)**

a)

 Ba: Hello, Nga

Nga: Hi, Ba. **Nice to see you** again.

Ba: Nice to see you ,too.

Nga: This is our new **classmate**. Her name’s Hoa.

Ba: **Nice to meet you**, Hoa.

Hoa: Nice to meet you,too.

b)

Hoa: Good morning. My name’s Hoa.

Nam: Nice to meet you, Hoa. My name’s Nam. Are you a new student ?

Hoa: Yes. I’m in class 7A.

Nam: Oh, so am I.

**I. VOCABULARY ( Viết bài vào tập, không cần viết phiên âm)**

- back /bæk/ (adv): trở lại

🡪 back to school : trở lại trường

- friend /frend/ (n): bạn

- to see /siː/ (v): gặp, thấy

- to meet /miːt / (v): gặp

🡪 Nice to see you (exp): rất vui được gặp bạn= Nice to meet you

- again /əˈɡen/ (adv): lại, nữa

- new /nju:/ ≠ old /əʊld/ (adj): mới ≠ cũ

- classmate /ˈklɑːsmeɪt /(n): bạn cùng lớp

- so /too ( adv) : cũng vậy

**LISTEN THE CONVERSATION AGAIN THEN ANSWER THE QUESTIONS ( viết vào tập)**

1. What is the new girl’s name?

………………………………………………………………………………………….

2. What class is she in?

………………………………………………………………………………………….

3. Who is also in class 7A?

………………………………………………………………………………………….

**II. GRAMMAR ( viết vào tập)**

1. **PRESENT SIMPLE TENSE**

1/ TO BE ( am / is / are)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Affirmative | Negative | Interrogative |
| I ----- ----------------------------am | I ----- -----------------am not | Am I …..? |
| He/ She / It / Tên 1 người --- is | He/ She / It /----- is not = isn’t | Is he/ she / it / …….? |
| We /You /They / Tên 2 người- are | We / You / They / ---- are not = aren’t | Are we / you / they / …? |

2/ VERBS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Affirmative | Negative | Interrogative |
| Subject + verb (s/es) | Subject + do/does + not + verb(inf.) | Do/ Does + Subject + Verb (inf.)? |

Ex. a. Mai **goes** to school on foot.

 b. They **do** their homework every evening.

 Ex. a. Mai **doesn’t go** to school on foot.

 b. They **don’t do** their homework every evening.

Ex. a. **Does** Mai **go** to school on foot?

 b. **Do** they **do** their homework every evening?

**How to use the Simple Present Tense** (Cách sử dụng thì hiện tại đơn)

a. **Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại**

I usually go to bed at 11 p.m.

My mother always gets up early.

b. **Diễn đạt chân lý, sự thật hiển nhiên**

The earth moves around the sun.

The sun rises in the East.

1. **TOO/ SO**: cũng thế

Too, So là trạng từ biểu lộ sự đồng tình trong câu khẳng định.

 Too được viết ở cuối câu, sau dấu phẩy.

 So được viết ở đầu câu và sau “so” phải là dạng đảo ngữ (động từ “be” hoặc trợ động từ được đưa lên trước chủ ngữ).

Note: can, must, should được xem như là một trợ từ (aux. verb)

Ex. a. He is a student.

 - I’m, **too**. / **So** am I.

 - We are, **too**. / **So** are we.

 - Lan is, **too.** / **So** is Lan.

b. She reads a newspaper.

 - We do, **too**. / **So** do we.

 - My father does, **too**. / **So** does my father.

c. He must get up early.

- They must, **too** / So **must** they

**A4. Greet people ( Viết vào tập)**

Listen. Complete these dialogues.

How are you today? Just fine. So am I.

How are you? Not bad. Me, too.

How is everything? Pretty good.

How about you? OK.

a) Mr. Tan: Hello. Lien. ………………………………………………..?

Miss Lien: …………………, thank you. ………………………….., Tan?

Mr. Tan: …………………, but I’m very busy.

Miss Lien: ………………………………………

b) Nam: Good afternoon, Nga. ………………………………………..?

Nga: …………………, thanks. ………………………, Nam?

Nam: …………………, thanks.

Nga: I’m going to the lunch room.

Nam: Yes. ……………………….