OCCUPATION

[LANGUAGE FOCUS 2](#_Toc449818237)

[1.1 Conversation 1 2](#_Toc449818238)

[1.2 Conversation 2 2](#_Toc449818239)

[1.3 Conversation 3 2](#_Toc449818240)

[Vocabulary 2](#_Toc449818241)

[GRAMMAR 3](#_Toc449818242)

[2.1 Nghề gì? 3](#_Toc449818243)

[2.2 Đâu? 3](#_Toc449818244)

[2.3 The third personal pronouns: 3](#_Toc449818245)

[2.4 Phải không? 3](#_Toc449818246)

[2.5 Đó, đấy, vậy, dzậy, dzạ, á. 4](#_Toc449818247)

[PRACTICE 4](#_Toc449818248)

[3.1 Choose a correct word 4](#_Toc449818249)

[3.2 Put the words in the correct order to make meaningful sentences 4](#_Toc449818250)

[3.3 Fill out the blanks with suitable words (Homework): 4](#_Toc449818251)

[PRONUNCIATION 4](#_Toc449818252)

[4.1 Phân biệt các nguyên âm: e/ê, o/ô. 4](#_Toc449818253)

[4.2 Dipthongs and Tripthongs 5](#_Toc449818254)

[4.3 Thanh sắc và thanh nặng 5](#_Toc449818255)

**‘EM LÀM NGHỀ GÌ – WHAT DO YOU DO FOR WORK?’**

# LANGUAGE FOCUS

* Identify the speakers’ relationship.

## 1.1 Conversation 1

Nam: Chào anh.

Vĩ: Chào em. Em tên là gì?

Nam: Em tên Nam. Còn anh, anh tên là gì?

Vĩ: Anh tên Vĩ. Em làm nghề gì?

Nam: Em là sinh viên viên.

Em học ở trường Đại học Quy Nhơn.

Còn anh, anh là nhà báo phải không?

Vĩ: Không, chị là giáo viên.

Chị dạy ở trường cấp ba Sài Gòn.

## 1.2 Conversation 2

Nam: Chào Hoài. Lâu ngày không gặp. Em có khỏe không?

Hoài: Chào anh Nam. Dạ em khỏe. Cảm ơn anh.Còn anh thì sao?

Nam: Anh cũng khỏe. Cảm ơn em. Em đi đâu *zậy*?

Hoài: Em đi làm.

Nam: Em đang làm việc ở đâu?

Hoài: Em đang làm việc ở bưu điện thành phố.

Thôi, chào anh. Em đi đã.

Nam: Chào Hoài.

## 1.3 Conversation 3

Nam: Chào Hiền. Lâu ngày không gặp. Bạn có khỏe không?

Hiền: Cảm ơn Nam. Mình khỏe. Còn bạn thì sao?

Nam: Mình cũng khỏe.

Hiền: Đây là anh Tuấn, anh trai mình. Anh ấy là kỹ sư.

Nam: Chào anh. Rất vui được biết anh.

Tuấn: Chào em. Rất vui được biết em.

## Vocabulary (A1 03 Occupation Vocabulary)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nghề: occupation/job | Giáo viên: teacher | Học sinh: student |
| Kế toán: accountant | Học: study | Sinh viên: (university) student |
| Làm = Làm việc: work/do | Trường: school | Trường đại học = đại học: university |
| đi làm: go to work | Nhà báo: journalist | Du lịch: travel / tourism |
| Dạy = Dạy học: teach | Thành phố : city | Công ty: company |
| Bưu điện: post office | đi : go | Anh trai = anh: older brother |
| kỹ sư: engineer | Y tá: nurse | Đi học: go to school |
| Bệnh viện: hospital | Ngân hàng: bank | Đây: this |
| GÌ? What | ĐÂU? where | Ở : at/in |

Lâu ngày không gặp: Long time no see

# GRAMMAR

## 2.1 Nghề gì?

Anh làm *nghề gì*? Anh là + kỹ sư

What do you do for work I am an engineer

**S + LÀM NGHỀ GÌ?**

**S + là + occupation**

## 2.2 Đâu?

*2.2.1 Đi: Go*

Anh đi đâu đó? Tôi đi về nhà / Tôi đi làm / Tôi đi chơi

Where are you going? I’m going home / I’m going to work / I’m going out

*2.2.2 Other verbs: Làm việc (work), học (study), dạy (teach), sống (live)…*

Cô làm việc ở đâu? Tôi làm việc ở ngân hàng

Where do you work? I work at a bank

**S + V + (ở) ĐÂU?**

**S + V + (ở) + Place**

## 2.3 Pronouns for a third person:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ông ấy** | Male, old | Put “ấy” after pronouns used for the second person to make pronouns for the third person |
| **Bà ấy** | Female, old |
| **Anh ấy** | Male, young, older than speaker |
| **Chị ấy** | Female, young, older than speaker |
| **Cô ấy** | Female, young, younger than speaker or the same age |
| **Cậu ấy** | Male, young, younger than speaker or the same age |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **He** | Ông ấy / Anh ấy / Cậu ấy | Em ấy |
| **She** | Bà ấy / Chị ấy / Cô ấy |

## 2.4 Phải không?

**S + V + (O) + PHẢI KHÔNG?**

**> Phải, S + V + (O)**

**> Không phải, S + Không phải + V + (O)**

“Phải không” is put at the end of the sentences to make TAG QUESTIONS.

Phải: Yes Không: No

Chị là kế toán phải không? Phải, tôi là kế toán.

You are an accountant, aren’t you? Yes, I am an accountant.

Chị là nhà báo *phải* *không*? Không phải, tôi không phải là nhà báo. Tôi là kế toán.

You are a journalist, aren’t you? No, I am not a journalist. I’m an accountant.

## 2.5 Đó, đấy, vậy, dzậy, dzạ, á.

They are function words that don’t mean anything. They are normally put at the end of questions in speaking. They mainly express “present continuous tense”.

Anh đi đâu ĐẤY? Where are you going?

Em đang làm gì VẬY? What are you doing?

Cô ấy là Julie phải không DZẠ? She is Julie, isn’t she?

# PRACTIC**E**

## 3.1 Choose a correct word

1. Xin lỗi, Bạn (là/làm) nghề gì?
2. Mình (là/làm) học sinh.
3. Chào chị, chị đi (đâu/ở đâu) đấy?
4. Ông làm việc (đâu/ở đâu)?

## 3.2 Put the words in the correct order to make meaningful sentences

1. Hoa / y tá / phải không / là?

1. bác sĩ / là / phải không / chị?

1. không phải / kỹ sư / là / tôi.

1. học / Đại học Thủy sản Nha Trang / tôi / ở.

## 3.3 Fill out the blanks with suitable words (Homework):

Chào các bạn, Mình là Mai. Minh là .

Mình ở bệnh viện Việt – Đức.

# PRONUNCIATION

## 4.1 Phân biệt các nguyên âm: e/ê, o/ô.

Vè về vò vồ

Mè mề mò mồ

Bén bến bón bốn

Két kết cót cốt

Mẹt mệt mọt một

Bẻ bể bỏ bổ

Lẽ lễ gõ gỗ

## 4.2 Dipthongs and Tripthongs (A1 03 4.2 Occupation pronunciation)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iê** | **Yê** | **Ia** | **Ua** |
| **Ươ** | **Ưa** | **Uô** |  |
| **Ươi** | **Uya** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Iê** | Tiếng Việt, tiệc, miến |
| **Yê** | Huyền, xuyên, tuyên truyền |
| **Ia** | Chia, kìa, bìa |
| **Ươ** | Vườn, ướp, hương |
| **Ưa** | Chưa, mưa |
| **Uô** | Luôn luôn, buồn |
| **Ua** | Chua, mùa mưa |
| **Uya** | Khuya |
| **Ươi** | Bia tươi, đười ươi |

## 4.3 Thanh sắc và thanh nặng

****

Lá tí bán hát mắt

Lạ tị bạn hạt mặt

Méo múc tối gói bức

Mẹo mục tội gọi bực