1. Một số câu nói mẫu về chủ đề “You and your partner will speak to each other about **your dream job in the future.**”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Câu hỏi gợi ý tiếng Anh** | **Nghĩa tiếng Việt** |
| 1 | What would you like to be in the future? | Bạn mong muốn sẽ làm gì trong tương lai? |
| 2 | Why would you like to be a …..? | Vì sao bạn mong muốn trở thành …..? |
| 3 | Did someone in this career inspire you? | Có bất kỳ ai đó trong nghề này truyền cảm hứng tới với bạn không? |
| 4 | What do you hope to accomplish in this career? | Bạn hi vọng sẽ đạt được điều gì trong công việc này vậy? |
| 5 | How are you make your dreams? | Bạn sẽ thực hiện mơ ước của bạn ra sao? |
| 6 | What will you do to prepare for your career in the future? | Bạn sẽ làm gì để chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của bạn? |

* I have always wanted to become………….
* …………… is what I find intriguing and fascinating.
* I’d say ………….is the company that I’d love to work for.
* To be able to be …………., I need…………..

• Tôi luôn muốn trở thành ………….

• …………… là những gì tôi thấy hấp dẫn và lôi cuốn.

• Tôi muốn nói ………… .là công ty mà tôi muốn làm việc.

• Để có thể …………., Tôi cần ………… ..

**Cấu trúc câu**

**Structure 1 :** S + (have/has always) wanted to be (a/an) + N

*( Luôn mong muốn trở thành ….)*

**Structure 2 :**S + (have/has always) dreamt of being (a/an) + N

*( Luôn ước mơ trở thành …)*

Từ vựng về các ngành nghề

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Từ vựng tiếng Anh** | **Nghĩa tiếng Việt** |
| 1 | Accountant | kế toán |
| 2 | Actuary | chuyên viên thống kê |
| 3 | Advertising executive | trưởng phòng quảng cáo |
| 4 | Architect | kiến trúc sư |
| 5 | Artist | nghệ sĩ |
| 6 | Bank clerk | nhân viên ngân hàng |
| 7 | Businessman | doanh nhân |
| 8 | Carpenter | thợ mộc |
| 9 | Cashier | thu ngân |
| 10 | Chef | đầu bếp trưởng |
| 11 | Composer | nhà soạn nhạc |
| 12 | Dentist | nha sĩ |
| 13 | Detective | thám tử |
| 14 | Engineer | kỹ sư |
| 15 | Estate agent | nhân viên bất động sản |
| 16 | Painter | họa sĩ |
| 17 | Police | cảnh sát |
| 18 | Pharmacist | dược sĩ |
| 19 | Photographer | thợ ảnh |
| 20 | Pilot | phi công |
| 21 | Secretary | thư ký |
| 22 | Security officer | nhân viên an ninh |
| 23 | Shopkeeper | chủ cửa hàng |
| 24 | Singer | ca sĩ |
| 25 | Tour guide/ Tourist guide | hướng dẫn viên du lịch |
| 1 | Part-time | bán thời gian |
| 2 | Full-time | toàn thời gian |
| 3 | Permanent | dài hạn |
| 4 | Temporary | tạm thời |
| 5 | Appointment (for a meeting) | buổi hẹn gặp |
| 6 | Working conditions | điều kiện làm việc |
| 7 | Qualifications | bằng cấp |
| 8 | Promotion | thăng chức |
| 9 | Salary increase | tăng lương |
| 10 | Training scheme | chế độ tập huấn |
| 11 | Part-time education | đào tạo bán thời gian |
| 12 | Health and safety | sức khỏe và sự an toàn |
| 13 | Timekeeping | theo dõi thời gian làm việc |
| 14 | Job description | mô tả công việc |
| 15 | Department | phòng ban |

A: Hi! What book are you holding?

B: Well it's a book about software testing.

A: Oh, what major are you studying?

B: I am studying Information Technology.

A: At the moment I hear a lot about it. Specifically, what will you do in the future?

B: I want to be a mobile developer.

A: Why did you choose to study information technology?

B: Because I love making mobile apps and exploring technology.

A: Is IT popular nowadays?

B: At the moment, this job is very "hot".

A: Have you prepared anything for that job?

B: I have learned programming Android, IOS, proficient in using extensions, IDEs, .. about mobile devices. At the same time, I have also created a number of application products and have been downloaded by many people from google play.

A: For you, is this job really difficult?

B: Very difficult, I have to spend a lot of time to learn languages, frameworks and IDEs for work.

A: Is there anyone in the profession who inspires you?

B: I have a guy who is a web developer in a big company, he teaches me many good things in technology, I am interested in your sharing and decided to study information technology.

A: What do you hope to achieve in this job?

B: It helps me to have more income for life and also satisfy my passion for programming.

A: Oh, good luck in your dream job.

B: Thank you. I hope you do too.

Bản dịch

A: Chào! Cậu đang cầm cuốn sách gì vậy?

B: À đó là một cuốn sách về kiểm thử phầm mềm.

A: Ồ, Bạn đang học ngành gì?

B: Tôi đang học Công nghệ thông tin.

A: Ở hiện tại tôi nghe rất nhiều về nó. Cụ thể bạn sẽ làm gì trong tương lai?

B: Tôi muốn trở thành một lập trình viên chuyên ngành di động.

A: Tại sao bạn chọn học công nghệ thông tin?

B: Bởi vì tôi thích làm tạo ra các ứng dụng trên điện thoại cũng như khám phá công nghệ.

A: IT có ưa chuộng ở hiện tại không?

B: Ở hiện tại, công việc này rất “nóng”

A: Bạn đã chuẩn bị những gì cho công việc ấy chưa?

B: Tôi đã học lập trình Androin, IOS, sử dụng thành thạo các phần mở rộng, IDE, .. về thiết bị di động. Đồng thời tôi cũng đã tạo ra một số sản phẩm ứng dụng và được rất nhiều người tải về từ google play.

A: Đối với bạn, công việc này có thật sự khó khăn không?

B: rất khó khăn, tôi phải dành rất nhiều thời gian để học các ngôn ngữ, khuôn khổ và IDE để phục vụ cho công việc.

A: Có bất kỳ ai đó trong nghề truyền cảm hứng với bạn không?

B: Tôi có một người là cậu lập web trong công ty lớn, cậu dạy tôi nhiều thứ hay trong công nghệ, tôi thích thú với sự chia sẻ của cậu và quyết định học công nghệ thông tin.

A: Bạn hi vọng sẽ đạt được điều gì trong công việc này?

B: Nó vừa giúp tôi có thêm thu nhập cho cuộc sống và cũng thỏa mãn đam mê lập trình của mình.

A: ồ, chúc bạn đạt được thành công trong công việc mơ ước của mình.

B: Cám ơn. tôi hi vọng bạn cũng vậy.