Week: 3 Planning date: 20🡪25/9/2021

Period: 6

**UNIT 2: PERSONAL INFORMATION**

**SECTION A**: **TELEPHONE NUMBERS( A 1, 2, 3)**

1. **New word:**

|  |  |
| --- | --- |
| * personal (a): của cá nhân
* information (n): thông tin
* telephone directory: danh bạ điện thoại
* zero (n) = oh: số không
* will (m.v): sẽ
* call (v): gọi, gọi điện thoại (call again: gọi điện thoại lại)
* soon (adv): sớm
* Sure (a): chắc chắn được
 | * Great (a): tuyệt vời
* be out: ra ngoài
* be back = return (v): trở về, trở lại
* tell (v): nói, kể
* answer (v): trả lời; answer the phone: trả lời điện thoại
* talk about: nói chuyện về (ai, điều gì …)
* meet (v): gặp gỡ
 |

1. **Practice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | * What is your **telephone number**?
* It’s **8262019**.
 |
|  |  |
| 2 | * **Will** you **be** free tomorrow?
* **Yes**, I **will**
* **No**, I **won’t**.
 |
|  |  |
| **3** | * I **will (**I**’ll)** **see** you tomorrow.
* We **will (**We**’ll)** **meet** in front of the movie theater.
 |
|  |  |
| **4** | * When **will** she **be** back?
* She **will** (She’**ll**) **be** back at about six o’clock.
 |

 **III. The simple future tense. (Thì tương lai đơn)**

 **A. Form: (Dạng)**

Thì tương lai đơn được tạo bởi động từ hình thái **Will** hoặc **Shall** với động từ chính ở dạng nguyên mẫu không có To (bare infinitive)

* **Shall** dùng với chủ ngữ I / We. **Will** dùng với các chủ ngữ còn lại.
* Tuy nhiên, ngày nay **Will** được dùng cho tất cả các chủ ngữ, nhất là trong văn nói.

|  |  |
| --- | --- |
| * I/ we + **shall**
 |  + V (infinitive) |
| * He/ she/ it + **will**
 |
| * You / They + **will**
 |

**Ex**: We **shall** go there. They **will** go with us.

(Chúng ta sẽ đi đến đó. Họ sẽ đi với chúng ta)

 \* **Dạng rút gọn**:

|  |  |
| --- | --- |
| * I will/shall = I'll / ail /
 | * It will = It’ll / itl/
 |
| * You will = You'll /ju:l/
 | * We will/ shall = We’ll / wi:l /
 |
| * He will = He'll / hi:l /
 | * You will = You'll /ju:l/
 |
| * She will = She’ll//si:l/
 | * They will = They’ll /õeil/
 |

* Khi muốn chuyển câu khẳng định có **will** sang câu phủ định, thì chỉ cần thêm “**not**” sau will (Dạng rút gọn: **will not** = **won’t**).

**Ex:** She **will not** (**won’t**) be free tomorrow.

* Khi muốn chuyển câu khẳng định có **will** sang câu nghi vấn, thì chỉ cần đảo **will** lên trước chủ ngữ và thêm dấu hỏi (?) ở cuối câu.

**Ex: - Will** you come to my party?
- Yes, I **will**.
- No, I **won’t**.

 **B. Use. (Cách dùng)** Thi tương lai đơn được dùng để diễn tả:

 a) ***Sự việc xảy ra trong tương lai (không chắc chắn)***. Trong câu thường có từ chỉ thời gian: **tomorrow** (ngày mai), **tonight** (tối nay), **next** week/ month/ year... (tuần tới/ tháng tới/ năm tới. **soon** ....

**Ex**: He’ll go to England next year.

(Anh ấy sẽ đi Anh vào năm tới.)

 b) ***Tiên đoán sự việc trong tương lai***.

**Ex**: It **will** be sunny tomorrow. (Ngày mai trời có nắng.)

 c) ***Ngoài cách dùng thông thường trên, will và shall còn được dùng***:

 (1) **Will**: diễn tả.

 a/ *Quyết định lúc nói*.

**Ex**: A: The telephone is ringing. (Điện thoại reo kìa)
B: Ok. I**’ll** answer it. (Được rồi để tôi trả lời cho.)

 b/ *Lời hứa.*

**Ex**: I’ll buy you a bicycle for your birthday.
(Tôi sẽ mua cho bạn chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật.)

 c/ *Lời mời hay yêu cầu ai làm gì với* ***Will you*** *... ?*

**Ex**: + **Will** you come and have dinner with us tonight?
(Mời bạn đến dùng cơm với chúng tôi tối nay nhé?)
+ **Will** you open the window, please?
(Xin vui lòng mở giùm cưả sổ?)

 d/ *Môt dự định*.

**Ex**: I’ll buy that car = I intend to buy that car.
(Tôi sẽ mua chiếc xe đó.)

 (2) **Shall** : Diễn tả.

 a/ ***Lời đề nghị ai cùng làm với Shall we ... = Let’s ...?***

**Ex**: - **Shall we** go to the cinema tonight? ⇨ **Let’s** go to the cinema tonight.
(Tối nay chúng ta đi xem phim nhé ?)

 b/ ***Lời đề nghị giúp ai với Shall I ... = Do you want me to ..?***

**Ex**: **Shall I** carry one of your bags? ⇨ **Do you want me to** carry one of your bags?
(Để tối xách dùm bạn một cái túi nhé?)

 **IV. Cách đọc số điện thoại**

Thông thường, khi đọc số điện thoại, chúng ta đọc từng chữ số, trong đó số không (0) được đọc là **oh** hoặc **zero**.

 - 872 914: eight seven two night one four

 - 861475: eight six one four seven five

 Nếu có *mã số vùng, quốc gia, …* thì chúng ta dừng trước mỗi mã số đó.

 - 08 8 878426: oh eight - eight - eight seven eight four two six

 *Nếu có hai chữ số giống nhau*, chúng ta có hai cách đọc:

 **V.Part A3 on page 20**

1. **Listen.** *(Nghe)*
* **Lan:**Excuse me, Hoa.
* **Hoa:**Yes. Lan?
* **Lan:** What’s your telephone number?
* **Hoa:** 8 262 019.
* **Lan:**Thanks. I'll call you soon.

**Now ask your classmates and complete the list.**

*(Bây giờ hỏi các bạn cùng lớp và điền vào danh sách)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Names** | **Addresses** | **Phone numbers** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **VI. Homework.**

* Học thuộc lòng từ mới, cấu trúc câu và ngữ pháp.
* Làm bài tập áp dụng.
* Chuẩn bị phần A 4, 5, 6 trang 20, 21(SGK).

 **VII. More Exericice: (điền từ thích hợp vào chỗ trống)**

 Son Tung is having a birthday party on May 5th. It's his (1) ................ birthday. The party will (2) ................ at his house from 6 p.m to 9 p.m next Sunday. (3) ................ house is at No 53 Phuong Canh Street and it is very easy to find. Tung hopes all his friends (4) ................ come and join the fun. His home telephone number (5) ................7 641 131.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A. third | B. thirteen | C. thirteenth | D. thirties |
| 2. A. is | B. have | C. stay | D. be |
| 3. A. Her | B. His | C. Their | D. Our |
| 4. A. could | B. shall | C. will | D. would |
| 5. A. be | B. is | C. are | D. has |

**Week: 3 Planning Date: 20🡪25/9/2021.**

**Period: 7**

**UNIT 2: PERSONAL INFORMATION**

**SECTION A**: **TELEPHONE NUMBERS( A 4,5,6)**

**I. New word:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Start (v)
* Would you like to + V....?
* Don’t be late
* Who’s calling?
 | * Great (a): tuyệt vời
* be out: ra ngoài
* Can I speak to....?
* I’ll call again (after six )
 |

 **II.Practice:**

* **Mẫu câu được dùng khi gọi điện thoại**

**a.** Khi muốn nói chuyện với ai:

 **Could I speak to Mr/Mrs/ Miss ..., please? This is ... (full name).**

 Ví dụ:

 - Hello. Could I speak to Mr John, please? It's/This's Tom.

 - Xin chào. Xin vui lòng cho tôi nói chuyện với ông John. Tôi là Tom đây

 **b.** Hỏi tên người gọi:

 - Who's calling, please? Xin hỏi ai đang gọi?

 - Who will I say is calling? Tôi muốn hỏi ai đang gọi đấy?

 - What's your name, please? Xin vui lòng cho biết tên của ông/bà là gì?

**\* Chú ý**: Động từ **telephone** không dùng với giới từ **to**.

 - I'll telephone you.

 Chúng ta KHÔNG nói: I'll telephone  ~~to~~  you.

**III.** Exercises: (Part A 4 on page 21)

 **Read. Then answer the questions**

*(Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)*

* **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.** *(Câu hỏi)*

1. Who will meet tomorrow?
2. What will they do?
3. What time will they meet?
4. Where will they meet?

 **\*(Part A 5 on page 21) Listen. Then write the answers.** (Nghe. Sau đó viết câu trả lời)

|  |
| --- |
| 1. Telephone number :
2. They will see :
3. They will meet at :
4. They will go by :
 |

 **.** **\*(Part A 6 on page 22) Read. Then answer.** *(Đọc. Sau đó trả lời)*

* **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.** *(Câu hỏi)*

1. Who is calling?
2. Who is answering the phone?
3. Who are they talking about?
4. When will she be back?
5. When will Phong call her again?

 **IV. Homework.**

* Học thuộc lòng từ mới, mẫu câu và chú thích ngữ pháp.
* Làm bài tập áp dụng và bài tập thêm.
* Chuẩn bị phần B(My birthday on page 24).

 **V . More Exericice:**

 A: May I speak\_\_\_\_\_\_\_ Lee? This is Ray.

 B: Lee\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 A: Lee, I thought that was you. How's it going?

 B: I am doing well. How \_\_\_\_\_ I help you?

 A: I would \_\_\_\_\_ to treat you to lunch tomorrow so I can get some suggestions \_\_\_\_ you.

 B: Sounds like a plan. Where would you like to\_\_\_\_\_\_\_\_?

 A: How about the new Chinese place next door?

 B: Yes, that would work well for me.

 A: I'll join you around twelve for lunch then.

 B: Ok. \_\_\_\_ you there.