**LESSON 2**

**MY FRIENDS**

**PHẦN I: LÝ THUYẾT**

A. PHÁT ÂM

I. ÂM /B/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Bow | /baʊ/ | Cái cung |
| Back | /bæk/ | Lưng, phía sau |
| Baby | /ˈbeɪbi/ | Đứa trẻ |
| Job | /dʒɒb/ | Công việc, nghề nghiệp |
| Bull | /bʊl/ | Con bò đực |
| Bed | /bed/ | Cái giường |
| Bat | /bæt/ | Gậy đánh bóng chày |
| Beer | /bɪə(r)/ | Bia |
| Bye | /baɪ/ | Tạm biệt |
| Better | /ˈbetə(r)/ | Tốt hơn |

II. ÂM /P/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Part | /pɑːt/ | Phần, bộ phận |
| Pie | /paɪ/ | Bánh nướng nhân ngọt |
| Pen | /pen/ | Cái bút |
| Copy | /ˈkɒp.i/ | Bản sao chép |
| Happy | /ˈhæp.i/ | Hạnh phúc |
| Pull | /pʊl/ | Lôi kéo, giật |
| Pet | /pet/ | Con vật nuôi trong nhà |
| Peach | /piːtʃ/ | Quả đào |
| Pier | /pɪə(r)/ | Bến tàu, cầu tàu |
| Pig | /pɪg/ | Con lợn |

B. NGỮ PHÁP

I. VERBS BE AND HAVE FOR DESCRIPTION

Để miêu tả một người (thường là miêu tả ngoại hình), chúng ta có thể dùng động từ tobe hoặc have. Để hiểu cách sử dụng của hai động từ này, xét ví dụ sau

* She has chubby cheeks. – Cô ấy có hai má phình phình
* Her cheeks are chubby. – Hai má của cô ấy phình phình

Có thể thấy 2 câu trên đều cùng diễn đạt một ý nghĩa. Ở câu một ta dùng động từ have (sau khi chia động từ thì thành has). Ở câu hai ta dùng động từ tobe (sau khi chia động từ thì thành are).

Làm bài thực hành mẫu sau

Điền dạng dung của động từ tobe hoặc have cho phù hợp

* Jenny (1) ……..…….. a round face and blond hair. She (2) ……..…….. kind and friendly. I love her a lot.
* My best friend is called Nancy. She (3) ……..…….. short curly hair. She (4) ……..…….. not so beautiful but intelligent.
* Micheal is tall. His eyes (5) ……..…….. blue. He (6) ……..…….. curved eyelashes live girl. He looks so cute.

Đáp án:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Has | 1. Is |
| 1. Has | 1. Is |
| 1. Are | 1. has |

II. THE PRESENT CONTINUES FOR FUTURE

* Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về những việc làm trong tương lai đã được lên kế hoạch sẵn

Ví dụ:

* I’m meeting her tonight.

C. TỪ VỰNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Example** | **Transcription** | **Meaning** |
| Obese | /ə*ʊ*ˈbiːs/ | Béo phì |
| Well-built | /ˌwelˈbɪlt/ | Cường tráng, vạm vỡ |
| Overweight | /ˌəʊ.vəˈweɪt/ | Béo |
| Medium height | /ˈmiː.di.əm haɪt/ | Chiều cao trung bình |
| Well-dressed | /welˈdrest/ | Ăn mặc đẹp |
| Smart | /smɑːt/ | Gọn gàng |
| Scruffy | /ˈskrʌf.i/ | Luộm thuộm |
| Attractive | /əˈtræk.tɪv/ | Hấp dẫn |
| Pretty | /ˈprɪti/ | Xinh xắn, đẹp |
| Handsome | /ˈhæn.səm/ | Đẹp trai |
| Ugly | /ˈʌg.li/ | Xấu xí |
| Middle-aged | /mɪdl ̩ˈeɪdʒd/ | Trung tuổi |
| Bald-headed | /bɔːld ˈhed.ɪd/ | Đầu hói |
| Beard | /bɪəd/ | Có râu |
| Moustache | /mʊˈstɑːʃ/ | Có ria |
| Straight hair | /streɪt heə(r)/ | Tóc thẳng |
| Curly hair | /ˈkɜː.li heə(r)/ | Tóc xoăn |
| Fair-haired | /feə(r) heəd/ | Tóc sáng màu |
| Blond-haired hoặc blonde-haired | /blɒnd heəd/ | Tóc vàng |
| Brown-haired | /braʊn heəd/ | Tóc nâu |
| Dark-haired | /dɑːk heəd/ | Tóc sẵm màu |
| Ginger-haired | /ˈdʒɪndʒə(r) heəd / | Tóc nâu sáng |
| Brunette | /bruˈnet/ | Tóc nâu sẵm |
| Redhead | /ˈredhed/ | Tóc đỏ |