**LESSON 2**

**MY HOME**

**PHẦN I: LÝ THUYẾT**

A. PHÁT ÂM

ÂM GIÓ E/ES

*Xuất hiện trong các trường hợp sau*

* Danh từ số nhiều: How many pens are there in your schoolbag?
* Động từ thời hiện tại đơn sau chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít: He goes to school by bus
* Sở hữu cách của danh từ: Mary’s brother is a doctor.
* Dạng rút gọn của “is” hoặc “has”: He’s been a famous student since he was 15 years old.

*Có 3 cách phát âm chủ yếu của đuôi e/es như sau*

*1. Phát âm là /s/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Example** | **Word class** | **Transcription** | **Meaning** |
| develops | v | /dɪˈvel.əps/ /dɪˈvel.əp/ /dɪˈvel.əp/ /dɪˈvel.əp/ | phát triển |
| meets | v | /miːt//miːts/ | gặp gỡ |
| books | n | /bʊks/ | những cuốn sách |
| laughs | v | /læfs/ | cười |
| months | n | /mʌnθs/ | nhiều tháng |

*2. Phát âm là /z/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/ và các nguyên âm*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Example** | **Word class** | **Transcription** | **Meaning** |
| pubs | n | /pʌbz/ | những quán rượu |
| birds | n | /bɝːdz/ | những con chim |
| buildings | n | /ˈbɪl.dɪŋz/ | những cao ốc |
| lives | v | /lɪvz/ | sống; ở |
| breathes | v | /briːðz/ | thở |

*3. Phát âm là /iz/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Example** | **Word class** | **Transcription** | **Meaning** |
| kisses | v/n | /kɪsiz/ | hôn/những nụ hôn |
| dances | v | /ˈdæntsiz/ | nhảy múa, khiêu vũ |
| boxes | n | /bɑːksiz/ | những chiếc hộp |
| roses | n | /roʊziz/ | những bông hoa hồng |
| dishes | n | /dɪʃiz/ | những chiếc đĩa (thức ăn) |

Chú ý

*Trường hợp đặc biệt với âm /θ/ sẽ có 2 cách đọc là /z/ hoặc /s/ khi thêm –s vào cuối câu, ví dụ:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Example** | **Word class** | **Transcription** | **Meaning** |
| baths | v/v | /bæθs/ - /bæðz/ | tắm |

B. NGỮ PHÁP

I. THERE IS, THERE ARE

Được dùng để chỉ sự tồn tại của người hoặc vật tại một nơi nào đó. Chủ ngữ thật của câu là danh từ đi sau động từ. Nếu danh từ ở dạng số ít thì động từ tobe chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại. Mọi biến đổi về thời và thể đều diễn ra ở tobe còn there thì giữ nguyên.

|  |  |
| --- | --- |
| There is |  |
| There was | Danh từ số ít/không đếm được |
| … |  |

Ví dụ:

* There is a restaurant near my house.
* There was water on the floor.

|  |  |
| --- | --- |
| There are |  |
| There were | Danh từ số nhiều |
| … |  |

Ví dụ:

* There are many people at the party.

II. THERE ISN’T, THERE AREN’T

Thể phủ định của there is và there are là there isn’t và there aren’t. Chúng được dùng để chị sự không tồn tại của người hoặc vật tại một nơi nào đó. Các cấu trúc của there isn’t và there aren’t cũng giống như của there is và there are.

Ví dụ:

* There isn’t a restaurant near my house.
* There aren’t water on the floor.
* There aren’t many people at the party.

C. TỪ VỰNG

MỘT SỐ CỤM TỪ THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG ĐỂ MIÊU TẢ CAN NHÀ CỤ THỂ HƠN

Nhà và phòng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| studio flat | /ˈstjuː.di.əʊ flæt/ | căn nhà nhỏ dành riêng cho một người ở |
| fully-furnished flat/house | /ˈfʊl.i ˈfɜː.nɪʃt flæt haʊs/ | căn hộ/căn nhà có đầy đủ trang thiết bị, vật dụng cần thiết (tiện nghi) |
| Spacious flat | /ˈspeɪ.ʃəs flæt / | Căn hộ rộng rãi |
| Fully-fitted kitchen | / ˈfʊl.i ˈfɪt.ɪd ˈkɪtʃn | (nhà, căn hộ) với nhà bếp có đầy đủ vật dụng |
| Nicely appointed house | /ˈnaɪ.sli əˈpɔɪn.tɪd haʊs/ | Căn nhà được trang bị đẹp đẽ |
| Baronial room | /bəˈrəʊ.ni.əl ruːm/ | Phòng lớn và ấn tượng, được trang trí theo phong cách cổ điển |
| Bungalow | /ˈbʌŋ.gəl.əʊ/ | Căn nhà gỗ một tầng |
| Light and airy bedroom | /laɪt ænd ˈeə.ri ˈbed.rʊm/ | Phòng ngủ thoáng mát và nhiều ánh sáng |
| Cramped room | /kræm *p*t rʊm / | Căn phòng chật chội tù túng |
| Chilly room | /ˈtʃɪl.i rʊm / | Căn phòng lạnh lẽo |
| One-room flat | /wʌn rʊm flæt / | Căn hộ chỉ có một phòng |

Một số bộ phận khác của ngôi nhà

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **New words** | **Transcription** | **Meaning** |
| Roof | /ruːf/ | Mái nhà |
| Chimney | /ˈtʃɪm.ni/ | Ống khói |
| Garage | /ˈgær.ɑːʒ/ | Nhà để xe, ga ra |
| Cellar | /ˈsel.ə(r)/ | Tầng hầm |
| Attic | /ˈæt.ɪk/ | Gác thượng |

Một số đồ đạc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **New words** | **Transcription** | **Meaning** |
| Armchair | /ˈɑːm.tʃeə(r)/ | Ghế có tay vịn, ghế bành |
| Bedside table | /ˈbed.saɪd ˈteɪ.bl ̩/ | Bàn để cạnh giường ngủ |
| Coat stand | /kəʊt stænd/ | Cây treo quần áo |
| Filing cabinet | /ˈfaɪ.lɪŋ ˈkæb.ɪ.nət/ | Tủ đựng giấy tờ |
| Mirror | /ˈmɪr.ə(r)/ | Gương |
| Piano | /piˈæn.əʊ/ | Đàn dương cầm |
| Sideboard | /ˈsaɪd.bɔːd/ | Tủ ly |
| Sofa-bed | /ˈsəʊ.fə bed/ | Giường sofa |
| Stool | /stuːl/ | Ghế đầu |
| Alarm clock | /əˈlɑːm klɒk/ | Đồng hồ báo thức |
| Blanket | /ˈblæŋ.kɪt/ | Chăn |
| Curtains | /ˈkɜː.tn/ | Rèm cửa |
| Cushion | /ˈkʊʃn/ | Đệm |
| Pillow | /ˈpɪl.əʊ/ | Gối |
| Sheet | /ʃiːt/ | Ga trải giường |
| Towel | /taʊəl/ | Khăn tắm |