##### UNIT10: OUR HOUSES IN THE FUTURE (Các ngôi nhà trong tương lai)

**GETTING STARTED: (bắt đầu/ khởi động) (Page 38)**

**My future house (ngôi nhà tương lai của tôi)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **New words: Từ mới** | **Transcription: Phiên âm** | **Từ loại** | **Meaning: Nghĩa** |
| 1. **Listen and read: (***nghe và đọc***) (Page 38)**
 |
| 1. UFO = unidentified flying object | /ˌʌn.aɪˈden.tɪ.faɪd//ˈflaɪ.ɪŋ//ˈɒb.dʒekt/ | N | Vật thể bay không xác định, đĩa bay |
| 2. look like | /lʊk/ /laɪk/ | exp | Nhìn như |
| 3. be surrounded | /səˈraʊndid/ | adj | Được bao quanh bởi |
| 🡪surround | /səˈraʊnd/ | V | Bao quanh |
| 🡪surroundings | /səˈraʊn.dɪŋz/  | N | Vùng xung quanh, vùng lân cận, thứ xung quanh |
| 4. like | /laɪk/ | pre | Như thế nào |
| 5. large = big | /lɑːdʒ/ | adj | Rộng lớn |
| 6. solar |  /ˈsəʊ.lər/ | adj | Thuộc mặt trời |
| 7. energy | /ˈe.nə.dʒi/ |  N | Năng lượng |
| 🡪solar energy | /ˈsəʊ.lər//ˈen.ə.dʒi/ | N | Năng lượng mặt trời |
| 8. fantastic |  /fænˈtæs.tɪk/ | adj | Tuyệt vời |
| 9. appliance | /əˈplaɪ.əns/ | N | Thiết bị |
| 10. might + V | /maɪt/  | MV | Có thể (dùng đề đưa ra dự đoán) |
| 11. wire 🡪wireless | /waɪər//ˈwaɪə.ləs/ | N/adj | Dây 🡪 không dây |
| 12. space |  /speɪs/ | N | Vũ trụ, không gian, khoảng trống |
| 13. **help** sb **with** sth |  | V | Giúp (ai) làm việc gì |
| 14. (It) sounds great |  /saʊndz//ɡreɪt/ | exp | Nghe có vẻ tuyệt đấy |
| 1. **Complete the table**(hoàn thành bảng)
 |
| Type of house | /taɪp/əv//haʊs/ | N | Loại nhà |
| Location 🡪 locate | /ləʊˈkeɪ.ʃən//ləʊˈkeɪt/ | N/V | Vị trí 🡪 nằm ở, tọa lạc ở |
| Number of rooms | /ˈnʌm.bər/ | N | Số phòng |
| Appliances in the room | /əˈplaɪ.əns/ | N | Thiết bị, đồ đạc trong phòng |
| 1. **Read the conversation again and complete the sentences.** (Đọc lại, hoàn thành các câu)
 |
| 1. **Match the words with the pictures. Then, ask your partner about them.**
 |
| 1.UFO |  /ˌjuː.efˈəʊ/ | N | Đĩa bay |
| 2.houseboat | /ˈhaʊs.bəʊt/  | N | Nhà nổi, Nhà thuyền,  |
| 3.motorhome | /ˈməʊ.tə ˌhəʊm/ | N | Nhà xe |
| 4.skyscraper | /ˈskaɪˌskreɪ.pər/ | N | Nhà cao chọc trời, nhà cao tầng |
| 5.palace | /ˈpæ.lɪs/ | N | Cung điện |
| 1. **a.Work with a partner. What adjectives can think of to describe the houses in 2** *(Làm việc với bạn. Những tính từ nào bạn có thể nghĩa ra để miêu tả những ngôi nhà ở phần 2.)*
 |
| 1. **Read the phrases aloud. Tick the place where you want your future house to be located and write sentences.***(Đọc to những cụm từ. Đánh dấu vào nơi mà bạn muốn ngôi nhà tương lai của bạn sẽ được nằm ở đó và viết các câu)*
 |
| 1. **in the countryside** | /ˈkʌn.tri.saɪd/ | phr | ở vùng nông thôn |
| *Rice paddies (cánh đồng lúa), crops (mùa vụ), cows (bò), buffaloes…* |
| 2. **in the city** |  | phr | ở thành phố |
| *Tall buildings = skyscrapers (nhà cao tầng), busy traffic (giao thông đông đúc), malls (trung tâm mua sắm), supermarkets (siêu thị)…* |
| 3. **in the mountains** | /ˈmaʊn.tən/ | phr | ở vùng núi |
| *Wild trees and wild animals (cây dại và thú hoang dã), rocks (đá)..* |
| 4. **in space** | /speɪs/ | phr | ở trong vũ trụ |
| *planets such as (the sun, the moon, stars,the earth)Các hành tinh như (mặt trời, mặt trăng, sao, trái đất)* |
| 5. **on the ocean** | /ðiː//ˈəʊ.ʃən/ | phr | ở đại dương |
| *marine life such as (many types of fish like sharks, whales, dolphins, …/ coral)* *sinh vật biển như nhiều loài cá như cá mập, cá voi, cá heo, san hô)* |
| 6. **on the moon** | /muːn/ | phr | ở trên mặt trăng |
| *no living things, just rocks, mountains and extreme weather… (không có sinh vật sống, chỉ núi đá và thời tiết khắc nghiệt)* |
| **7. under the ground** | /ˌʌn.dəˈɡraʊnd/ | phr | ở dưới mặt đất |
| *Dark (bóng tôi) cannot see anything* |
| 8. **by the sea** |  /siː/ | phr | ở cạnh biển  |

|  |
| --- |
| 1. **Game: OUSITE MY WINDOW(***trò chơi: BÊN NGOÀI CỬA SỔ NHÀ TÔI)*

*Làm việc theo nhóm, miêu tả những gì mà bạn có thể thấy từ cửa sổ của ngôi nhà tương lai của bạn. Nhóm của bạn cố gắng đoán ngôi nhà của bạn nằm ở đâu* |

**A CLOSER LOOK 1 (Xem kỹ hơn 1) (Page40)**

**VOCABULARY – từ vựng**

|  |
| --- |
| **1.***Nghe và lặp lại các thiết bị trong khung và nối nó vào đúng cột (Bạn có thể sử dụng 1 thiết bị hơn 1 lần)* |
| 1. Wireless TV
 | /ˈwaɪə.ləs/ | N | Ti vi không dây |
| 1. Modern fridge
 | /ˈmɒd.ən//frɪdʒ/ | N | Tủ lạnh hiện đại |
| 1. Hi-tech = (high-technology) hi-tech robot
 | /ˈhɑɪˈtek//haɪ//tekˈnɒ.lə.dʒi//ˈrəʊ.bɒt/ | N | Rô bốt công nghệ cao |
| 1. Automatic

🡪 automatic dishwasher | /ˌɔː.təˈmæ.tɪk//ˌɔː.təˈmæ.tɪk//ˈdɪʃˌwɒ.ʃər/ | AdjN | Tự độngMáy rửa chén tự động |
| 1. washing machine
 | /ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn/ | N | Máy giặt |
|  **2. Match the appliances in A with the things they can or might do in B***(nối các thiết bị ở cột A với những việc chúng có thể làm ở cột B)* |
| 1. look after | /lʊk//ˈɑːf.tər/ | V | Chăm sóc |
| 2. cook meals | /kʊk/ /mɪəlz/ | V | Nấu các bữa ăn |
| 3.help + O + V … |  | V | Giúp ai (làm gì) |
| 4.wash | /wɒʃ/  | V | Rửa, giặt |
| 5. dry | /draɪ/  | V/adj | Sấy khô, làm khô/ khô |
| 6. dishes | /dɪʃiz/ | N | Chén đĩa |
| 7. clothes | /kləʊðz/ | N | Quần áo |
| **3. Làm việc theo nhóm. Dùng những thông tin trong phần 2. Hỏi và trả lời về các thiết bị trong nhà.** |
|  **Pronunciation.** *(Phát âm)* **(Page 40) /**dr**/ &/**tr**/****4. Listen to the chants. Write the words with the sounds /**dr**/ &/**tr**/ in the table.***(nghe bài đọc vần. Viết các từ với các âm* **/**dr**/ & /**tr**/ vào bảng.** |
| **5***.Đọc những từ bạn đã viết vào bảng. Chú ý đến những âm* **/**dr**/ &/**tr**/.** Bạn có thể thêm vài từ vào không? |

**A CLOSER LOOK 2 (Xem kỹ hơn 2) (Page 41)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Grammar**

|  |
| --- |
| **1. The simple future tense (***tương lai đơn)* |
| - Thì tương lai đơn diễn tả hành động hay sự viêc sẽ xảy ra trong tương lai ( Khi dịch câu ta thường thêm **“sẽ ”** trước động từ.) |
| - ***Dấu hiệu***: **tomorrow** (ngà**y** mai**), next –** *tới, sau*(Sunday, week/ month/ year, summer..**.),in + năm** (tương lai), **soon***(sắp/sớm),***someday = one day***(ngày nào đó),* **in the future** *(trong tương lai),* ***this*** *(này)….* |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Positive | **S + will = ‘ll + V + O…**  |
| Negative | **S + will not = won’t + V + O...** |
| Interrogative | **Will + S + V + O…?** |

**Note:** Trả lời**🡪 Yes, S + will. Phải****🡪 No, S + won’t. Không****EX:**1. He(go)………………….. to the moon someday.- ………………………………………………………………………..? …………………………………………………………………….….🡪…………………………………………………………………….….**EX:**2. My future house (be)………………….. by the sea.- ………………………………………………………………………..? …………………………………………………………………….….🡪…………………………………………………………………….…. |

 |
| **1. Complete the conversation with will or won’t.** *(Hoàn thành bài đối thoại với* ***will*** *và* ***won’t****)* |
| 1. **Match the verbs in A with the nouns in B.***(Nối những động từ ở cột* ***A*** *với những danh từ ở cột* ***B****)*
 |
| 1.**do the housework**🡪Do (my)homework |  /duː/ðə/ˈhaʊs.wɜːk/  | phr | Làm việc nhà (làm bài tập về nhà) |
| 2.**clean the floors**🡪Clean the house/ furniture | /kliːn/ ðə/ | phr | Lau sàn nhà |
| 3.**cook meals** (lunch/ dinner) | /kʊk/ /mɪəl/  | phr | Nấu ăn ( bữa trưa/ bữa tối) |
| 4.**wash clothes**🡪wash the dishes |  /wɒʃ/  /kləʊðz/ | phr | Giặt đồ (rửa chén đĩa |
| 5.**water the flowers**🡪Water the plants🡪Water the trees | /ˈwɔː.tər/ ðə/ /flaʊər/ | phr | Tưới hoa (cây cảnh) |
| 6.**Surf (on) the internet**🡪**surf the web** |  /sɜːf/ ðə/ /web/ | phr | Lướt web, lướt mạng (internet) |
| 7.**send and receive e-mails** | /send/rɪˈsiːv/ˈiː.meɪlz/ | phr | Gửi và nhận thư điện tử |
| 8. **take care of children** = look after children | /teɪk/keər/əv/ˈtʃɪl.drən//lʊk/ /ˈɑːf.tər/ | phr | Chăm sóc trẻ em |
| 1. **What will appliances do in the future? What won’t they do? Using the phrases in 2, tell your partner about them.** *(Những thiết bị có thể làm gì trong tương lai? Chúng không thể làm gì? Dùng những cụm trong phần 2 nói cho bạn em về những việc đó)*

**Modal verb - động từ khuyết thiếu: (MIGHT FOR FUTURE POSSIBILITY:** *có thể - dùng để đự đoán khả năng trong tương lai***)**

|  |  |
| --- | --- |
| **(+) S + may / might + V… :** *có thể, có lẽ (để dự đoán* | **I may (**50%)/ **might** (30%) **go to Ha Noi next week.**  |
| **(- ) S + mayn’t / mightn’t + V… :** *không thể* | **You may not go out. –** *Bạn không được ra ngoài* |
| **(?) May/ Might + S + V…?…***có thể không?(xin phép)* | **May I go out?-** *Tôi có thể ra ngoài không?* |

 |
|  |
| 1. Nghe và đọc 2 bài thơ và quyết định xem những câu phía dưới đúng hay sai.
 |
| Go on holiday | /ˈhɒ.lə.deɪ/ | phr | Đi du lịch |
| Talk to sb | /tɔːk/  | phr | Nói chuyện với (ai) |
| 1. Làm việc theo nhóm. Nghĩ tới những việc bạn có thể làm hoặc những thứ bạn có thể có trong tương lai. Chia sẻ ý tưởng của bạn với bạn cùng lớp
 |

**COMMUNICATION** *(giao tiếp)* **(Page 43)**

|  |
| --- |
| 1. **Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE***(những thứ chúng ta có thể làm trong tương lai)*
 |
| 1. ***Viết những cụm từ sau trên 3 mẩu giấy nhỏ. rồi úp xuống. luân phiên nhìn vào 1 mảnh giấy ở phần A***
 |
| 1.Go to school | /skuːl/ | phr | Đi học |
| 2.take pictures with our **camera**s | /ˈkæ.m(ə)rə/ | phr | Chụp ảnh với máy ảnh của bạn |
| 3.have **telephone**s at home | /ˈte.lɪ.fəʊn/ | phr | Có điện thoại ở nhà |
| 4. go on **holiday** to the beach | /ˈhɒ.lə.deɪ/ | phr | Đi nghỉ mát ở biển |
| 5.watch new films in the **cinema** | /ˈsɪ.nə.mə/ | phr | Xem phim mới ở rạp chiếu phim |
| 6.Send **postcard**s to friends | /ˈpəʊst.kɑːd | phr | Gửi bưu thiếp cho bạn bè |
| 1. ***Chơi trò chơi theo nhóm theo hướng dẫn***
 |
| Đọc các cụm từ phần a và tìm những cặp cụm từ phù hợp ở phần b. Làm thành các cặp câu dùng ***won’t***và ***might*** |
| 1. **Class survey***(khảo sát lớp học)*
 |
| 1. ***Đọc câu hỏi và đánh dấu***
 |
| 6.fly (flew/ flown) into space | /flaɪ | phr | Bay vào vũ trụ |
| 1. ***Work in pairs. Use questions in a to interview your partner***. *Làm việc theo cặp. dùng những câu hỏi phần a để phỏng vấn bạn của em.*
 |
| 1. **Tell the class about your interview.** *Kể cho lớp nghe về phỏng vấn của bạn*
 |

**SKILL 1 *(kỹ năng 1)* (Page 44)**

|  |
| --- |
| **Reading**1. **Look at the picture and discuss with a partner(***Nhìn vào bức tranh và thảo luận với bạn)*
 |
| 1. What type of house do you think it is? | Bạn nghĩ đó là loại nhà gì? |
| 2.Where do you think the house is? | Bạn nghĩ ngôi nhà nằm ở đâu? |
| 3. What can you see around the house? | Bạn có thể thấy gì xunh quanh nhà? |
| 4. What can you see in the house? | Bạn có thể thấy gì trong ngôi nhà? |
| 1. **Quickly read the text. Check your ideas from 1***(Đọc nhanh văn bản và kiểm tra ý kiến của bạn)*
 |
| 1. **Read the text and match the phrases in A with the correct ones in B***. (Đọc văn bản và nối)*
 |
| 1.helicopter | /ˈhe.lɪˌkɒp.tər/ | N | Máy bay trực thăng |
|  on the **roof** | /ruːf/ | phr | Trên **mái (nhà)** |
| so that + mệnh đề (S+V) | /səʊ//ðæt/  | exp | Để (làm gì) |
| 2. such as = for example | /sʌtʃ//æz/  | exp | Ví dụ như, chẳng hạn như |
| **Feed**(fed/fed)the dogs/ cats | /fiːd/  | phr | **Cho** chó / mèo **ăn** |
| 3. super | /ˈsuː.pər/ | adj | siêu |
| Smart = intelligent | /smɑːt/ /ɪnˈte.lɪ.dʒənt/ | adj | Thông minh |
| contact | /ˈkɒn.tækt/ | V | Liên lạc |
| on other **planet**s | /ˈʌ.ðər/ /ˈplæ.nɪt/ | phr | Trên những **hành tinh** khác |
| Order = arrange | /ˈɔː.dər//əˈreɪndʒ/  | V | Sắp xếp, sắp đặt |
| 1. **Read the passage again and answer the questions.** (Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi)
 |
| Wind energy | /wɪnd/ /ˈe.nə.dʒi/ | N | Năng lượng gió |
| **Speaking**1. **Làm việc theo cặp. Vẽ nhà tương lai của bạn trên 1 mảnh giấy (đừng cho bạn xem) miêu tả ngôi nhà với bạn. Bạn em sẽ vẽ ngôi nhà mà em miêu tả**
 |
| 1. **Làm việc theo nhóm. Vẽ những thiết bị trong phòng ngủ tương lai của bạn rồi kể về chúng cho bạn em.**
 |

**SKILL 2** *(kỹ năng 2)* **(Page 45)**

|  |
| --- |
| **Listening. (Page 45)****1.Nghe Nick và Linda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mỗi người thích ngôi nhà nào hơn? Viết tên củ họ dưới mỗi bức tranh (***Hãy nhìn các bức tranh. Bạn nhìn thấy gì?)* |
| 1. **Nghe lại đoạn đối thoại.** *Điều gì quan trọng đối với Nick? Điều gì quan trọng với Linda. Đánh dấu*
 |
| **Important to** sb | /ɪmˈpɔː.tənt/ | exp | Quan trọng đối với ai |
| view | /vjuː/ | N | Hướng, tầm nhìn, quang cảnh |
| **Cable** TV | /ˈkeɪ.bəl/ | N | Truyền hình **Cáp**  |
| **WRITING**1. **Làm việc theo nhóm. Thảo luận những ý tưởng về ngôi nhà mơ ước của bạn**
 |
| 1. **Điền thông tin về ngôi nhà mơ ước của bạn**
 |
| 1. **Sử dụng những thông tin trong phần 4 để viết về ngôi nhà trong mơ của bạn**
 |

**LOOKING BACK** *(XEM LẠI)* **(Page 46)**

|  |
| --- |
| **Vocabulary** *(từ vựng)*1. **Dùng những từ trong khung, viết từ đúng dưới mỗi bức tranh**
 |
| 1. **Nghĩ về những việc mà các thiết bị sẽ làm trong tương lai**
 |
| 1. **Hoàn thành câu với will/ won’t**
 |
| 1. **Hoàn thành câu với might/ might not**
 |
| **Communication** *(giao tiếp)*1. **Làm việc theo cặp, dùng những thông tin trong phần 2 hỏi và trả lời.**
 |

**PROJECT** *(DỰ ÁN)* **(Page 47)**

|  |
| --- |
| * **Nghĩ tới 1 thiết bị mà bạn muốn có trong ngôi nhà tương lai. Làm 1 bức tranh khổ lớn về nó. Viết chi tiết về các thiết bị trong bức tranh. Chia sẻ với cả lớp**
 |

**TEST UNIT 10**

**I. Find the word which has a different sound in the underlined part.**

1. **A.** living **B.** wireless **C.** hi-tech **D.** nice

2. **A.** robot **B.** go **C.** no **D.** not

3. **A.** space **B.** located **C.** lake **D.** cottage

4. **A.** machine **B.** cheap **C.** watch **D.** children

5. **A.** surround **B.** ocean **C.** space **D.** house

**II. Find one odd word for each question, and then read them aloud.**

6. **A.** palace **B.** houseboat **C.** motorhome **D.** kitchen

7. **A.** control **B.** start **C.** run **D.** engine

8. **A.** telephone **B.** robot **C.** dishwasher **D.** travel

9. **A.** surf **B.** Internet **C.** email **D.** sea

10. **A.** fantastic **B.** exciting **C.** interesting **D.** boring

**III. Choose the correct answers.**

11. Super cars will water in the future.

 **A.** go by **B.** run at **C.** run on **D.**travel by

12. The robot will of the flowers in the garden.

 **A.** take care **B.** take note **C.** be careful **D.** carry

13. The house will have a super smart TV to the e-mails.

 **A.** send and post **B.** send and receive **C.** get and take **D.** receive and get

14. pencils and paper, every student will have a computer .

 **A.** By **B.** Instead **C.** Instead of **D.** At

15. We might have a TV to watch TV programmes from space.

 **A.** wireless **B.** remote **C.** automatic **D.** local

16. I would like to have my house by . so we can see the beach from my window

 **A.** the mountains **B.** the city **C.** the sea **D.** the countryside

17. A hi-tech robot will help us children while we are away.

 **A.** look out **B.** look at **C.** look after **D.** look in

18. We might have robots our meals.

 **A.** cook **B.** to cook **C.** cooking **D.** to cooking

19. I might have a smart phone the Internet.

 **A.** surf **B.** to surf **C.** surfing **D.** to surfing

20. We also watch films smart phones.

 **A.** in **B.** at **C.** on **D.** to

21. "Do you think we will holiday to the Moon?"

 **A.** go **B.** go on **C.** go on the **D.** go for

22. "Will you have a car can fly into space?"

 **A.** it **B.** this **C.** what **D.** that

23. We will use special cards to the doors and the engine.

 **A.** open - stop **B.** open - start **C.** control - stop **D.** drive - start

24. "Do you think that our houses will be space?"

 **A.** in **B.** on **C.** at **D.** to

25. Our future houses will use energy, and they are very friendly to the environment.

 **A.** sun **B.** sunny **C.** solar **D.** lunar

26. We will have more robots they can help us do housework and protect our houses.

 **A.** so **B.** because **C.** so that **D.** although

27. A super smart TV will help us goods from the supermarket.

 **A.** take **B.** buy **C.** carry **D.** order

28. We will have a robot in the garden the flowers and the dogs and cats.

 **A.** cut-take **B.** water - feed **C.** feed - take **D.** water - to wash

29. With a smart watch, you will your friends in other countries.

 **A.** speak **B.** talk **C.** say **D.** contact

30. Robots will help us do the housework such as the floors, meals and so on.

 **A.** clean - cook **B.** to clean - to cook **C.** cleaning - cooking **D.** cleaning - to cook

**IV. Fill in each blank with a suitable phrase from the box.**

*modern fridge wireless TV dishwasher*

 *hi-tech robots smart washing machine*

31. We will use a to wash all the dishes and containers after a meal.

32. A will wash dirty clothes and make them ready for you to put on.

33. will understand what we say and will do all things around the house.

34. We will watch TV programmes from other countries by using .

35. Do you think will choose suitable food for our meals?

**V. Read the passage carefully, and then choose the correct answers.**

**MY DREAM SCHOOL**

 In the future, schools will be better. Computers will be much quicker and we might have pencils which write for us! All the students will have their own computers.

 When there is a history lesson, the computers will show important events. The students will be dressed up as the characters from the period they are studying. There will be **hover** boards in the playground, and students will come to school by **hover** cars.

 Every child will have a robot like themselves. The robots will have to go to school while the students sit at home controlling them in front of their computers. The robots will have laser pens and the student will have laser ink pens.

 The classroom will be floating, and the tables and chairs will, too. There will be no homework, and teachers won't take away the toys.

36. The student wants all of the following but not .

 **A.** having laser ink pens **B.** going to school

 **C.** staying at home controlling a robot **D.** having a robot like himself

37. In history lessons, the student wants the computer to .

 **A.** show important people in history events

 **B.** have new games

 **C.** show history events and the student will be one of the important characters

 **D.** find all information about the events from the Internet

38. If the history lesson today is about ancient Egypt, the student will .

 **A.** watch films about Egypt on the computer **B.** become the queen

 **C.** get dressed like the queen **D.** see things and houses at that time

39. The student wants to have .

 **A.** floating classrooms **B.** no homework

 **C.** toys in the classroom **D.** all A, B, and C

40. The word "**hover**" in paragraph 2 means .

 **A.** colourful **B.** flying **C.** moving **D.** large

**III. Read the text and match the machines (41-46) with the things they do (a-i). Three machines match with two things.**

***My dream smart home …***

 **The bedroom:** When I go to bed, the smart bed automatically gets warm. When I am asleep, it controls the temperature. In the morning, when I wake up, my robots makes me a cup of tea. I drink the tea in bed and then get up.

 **The bathroom** has a smart shower. When my sister is in the shower, it stops after five minutes and says to her, "Your brother wants to use the bathroom now." The smart mirror says nice things to me like, "Your hair is great today!"

 **The kitchen** has a smart fridge. It orders food from the Internet. My smart fridge orders food for all my family and it knows our favourite food. It talks to my family. It says, "Don't eat that, it's John's!"

 **The living room:** The smart TV knows what I like and it finds things that I want to watch. It doesn't listen to other people.

 **My smart robot:** My smart robot looks after the dog. It gives him food and it takes him out for exercise.

41. Smart bed a. It orders our food.

42. Smart mirror b. It speaks to my sister

43. Smart shower c. It looks after my dog.

44. Smart fridge d. It controls the temperature

45. Smart TV e. It speaks to me.

46. Smart robot f. It stops after five minutes.

 g. It doesn't listen to other people.

 h. It makes me a cup of tea.

 i. It speaks to my family.

**VIII. Read the passage carefully, and then choose the correct answers.**

 In the future, people will build houses on the moon. The best place for houses in a moon town will be underground. Underground houses will be safe, and the temperatures will not be very high during daytime and not very low at night.

 Moon homes may be balloons with oxygen, and people will wear oxygen masks when they are away from home because the moon has no air around it. The house might have beds, tables, and chairs, so people will sleep, eat, and work in their home. Moon-house building will be easy.

47. In a moon town, what is the best place for house?

 **A.** a balloon **B.** on the ground **C.** underground **D.** in the air

48. Which of the following is true?

 **A.** The people on the moon will not leave their homes.

 **B.** The people on the moon will wear oxygen masks when they leave their homes.

 **C.** The moon homes are very hot during daytime.

 **D.** The temperatures will be very high during daytime and very low at night.

49. Why do people need oxygen when they stay on the moon?

 **A.** Because the moon is too large. **B.** Because the moon houses are full of air.

 **C.** Because people sleep, eat, and work outside their houses. **D.** Because the moon has no air.

50. How comfortable are the houses on the moon?

 **A.** They have furniture for people to sleep, eat, or work. **B.** They have many balloons.

 **C.** They don't have any furniture. **D.** They have all kinds of furniture.

51. In the writer's opinion, will people build houses on the moon?

 **A.** No, they can't. **B.** They might not do it.

 **C.** Of course, they will. **D.** People only think so.

**IX. Write the sentences with "*will*", using the words/ phrases given.**

52. My mother/ make/ a big meal/ tonight.

53. I/ finish/ work/ 6 p.m.

54. I/ not have/ a birthday party/ this year.

55. You/ stay/ home/ this weekend?

56. We/ take/ our cousins/ holiday/ us.

57. My friends/ not come/ tonight.

58. He/ catch/ the train/London/ 9 o'clock.

59. I/ not come/ class/ tomorrow.

60. My grandmother/ visit/ us/ Saturday.

**x. Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first one.**

61. Very few cities in Vietnam are as rich as Da Nang.

 Da Nang is one of the

62. Computers won’t be necessary because your TV will do everything.

 You won’t

63. I couldn’t phone you because I didn’t have your number.

 I didn’t have your number,

64. Living on Mars sounds very exciting.

 It’s

65. He began learning English three years ago.

 He has