**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 9**

**Tuần 5: từ ngày 04/10/2021 đến 09/10/2021**

**Tiết 9: EXERCISES**

**\*\*\*\***

**\* BÀI MỚI:** Học sinh xem và học thuộc bảng gia đình từ của Unit 2.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **announce** (v): thông báo🡪 announcer (n): người thông báo🡪 announcement (n): lời thông báo2. **color** (n): màu sắc🡪 colorful (adj): có nhiều màu sắc🡪 colorless (adj): không có màu3. **comfort** (v,n): an ủi, sự an ủi🡪 comfortable (adj): thoải mái🡪 comfortably (adv): một cách thoải mái4. **complete** (adj): hoàn toàn🡪 completely (adv): một cách hoàn toàn5. **convenient** (adj): thuận lợi🡪 conveniently (adv): một cách thuận lợi🡪 convenience (n): sự thuận lợi6. **courage** (n): sự can đảm🡪 encourage (v): khuyến khích🡪 encouragement (n): sự khuyến khích7. **design** (v): thiết kế🡪 designer (n): nhà thiết kế 8. **economy** (n): nền kinh tế🡪 economic (adj): thuộc về kinh tế🡪 economical (adj): tiết kiệm9. **embroider** (v): thêu🡪 embroidered (adj): đã được thêu🡪 embroidery (n): nghề thêu10. **equal** (adj): bình đẳng🡪 equally (adv): một cách bình đẳng🡪 equality (n): sự bình đẳng | 11. **fashion** (n): thời trang🡪 fashionable (adj): hợp thời trang🡪 fashionably (adv): một cách hợp thời trang12. **inspire** (v): truyền cảm hứng🡪 inspiration (n): nguồn cảm hứng13. **minor** (adj): nhỏ🡪 minority (n): thiểu số14. **music** (n): âm nhạc🡪 musical (adj): thuộc về âm nhạc🡪 musician (n): nhạc sĩ15. **poem** (n): bài thơ🡪 poet (n): nhà thơ🡪 poetry (n): thơ ca16. **proud** (adj): tự hào🡪 proudly (adv): một cách tự hào🡪 pride (n): sự tự hào17. **sleeve** (n): tay áo🡪 sleeved ≠ sleeveless (adj): có tay áo ≠ không tay áo18. **symbol** (n): biểu tượng🡪 symbolize (v): tượng trưng19. **tradition** (n): truyền thống🡪 traditional (adj): thuộc về truyền thống🡪 traditionally (adv): theo truyền thống20. **write** (v): viết🡪 writer (n): nhà văn |

**Tiết 10: Unit 3 – A TRIP TO THE COUNTRYSIDE**

**GETTING STARTED – LISTEN AND READ**

\*Link bài giảng: [**https://www.youtube.com/watch?v=QXsTMO84PuY**](https://www.youtube.com/watch?v=QXsTMO84PuY)

**BÀI MỚI: (Học sinh ghi vào tập)**

\* **New words**:

**- harvest** (v): gặt hái, thu hoạch

**- crop** (n): vụ mùa, mùa màng

- **rest** (v): nghỉ ngơi

- **journey** = trip (n): chuyến đi

- **bamboo** **forest** (n): rừng tre

- **banyan** **tree** (n): cây đa

- **entrance** (n): lối vào

- **snack** (n): bữa ăn nhẹ

- **shrine** (n): đền thờ, miếu thờ

- **hero** (n): anh hùng

**\* GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI ĐỌC:**

- Học sinh mở sách ra trang 22, 23 đọc toàn bộ bài đọc, sau đó trả lời câu hỏi rồi mới kiểm tra đáp án.

**\* Đáp án bài a:**

2. TRUE

3. FALSE 🡪 There is a big old banyan tree at the entrance to the village.

4. FALSE 🡪  Liz had a snack under the tree.

5. TRUE

6. FALSE 🡪 Everyone had a pinic on the river bank.

7. TRUE

8. FALSE 🡪 Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

9. TRUE

**\* Đáp án bài b (HS ghi vào tập):**

**1.** Ba's village is about 60 kilometers to the north of Ha Noi.

**2.** They got to the village by bus.

**3.** It is at the entrance to the village.

**4.** They saw a shrine of a young Vietnamese hero on the mountain.

**5.** They had a picnic on the river bank.

6. Liz took a lot of photographs to show the trip to her parents.

**7.** Liz wishes she could visit Ba's village again some day.

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. My home village is about 20 kilometers \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the south of the city.

A. in B. from C. to D. at

2. OK. I’ll meet you at the main \_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the zoo at 7 o’clock.

A. arrival B. access C. highway D. entrance

3. Everyone felt tired and hungry, so they sat down and took a \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. relax B. enjoyment C. rest D. snack

4. They took a rest under a banyan tree before \_\_\_\_\_\_\_\_\_ into the village.

A. walk B. walking C. walked D. they walk

5. Many people go to the city center \_\_\_\_\_\_\_\_\_ weekends to relax.

A. on B. in C. for D. since

6. Visitors can see an old banyan tree at the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the village.

A. enter B. entrance C. entry D. entrant

7. The trip to the countryside was very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. interest B. interesting C. interested D. interestingly

8. It was an \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ activity, so everyone was very excited.

A. enjoyment B. enjoyed C. enjoyably D. enjoyable

9. It’s a pity I can’t drive. 🡪 I wish \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. I wish I drove. B. I wish I couldn’t drive.

C. I wish I could drove. D. I wish I could drive.

10. There isn’t an air-conditioner in my room. 🡪 I wish \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. I wish there was an air-conditioner in my room.

B. I wish there weren’t an air-conditioner in my room.

C. I wish there were an air-conditioner in my room.

D. I wish there wasn’t an air-conditioner in my room.

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh học thuộc lòng từ vựng và cấu trúc.**

**- Học sinh chép copy từ vựng phần “New words” mỗi từ ít nhất 3 dòng vào tập.**

**- Học sinh làm bài tập củng cố trực tuyến bằng cách truy cập vào hệ thống K12online.**

**- Hạn chót: trước 8g00 ngày 10/10/2021.**

**Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

\* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Lớp dạy** | **Zalo/ SĐT** | **Email** |
| Thầy Thành Nhân | 9/2, 9/5 | 0399 137 903 | nhanntsgu@gmail.com  |
| Cô Liên | 9/3, 9/9 | 0979 702 178 | liennguyen020178@gmail.com  |
| Cô Loan | 9/10 | 0767 118 020 | bachthingocthanhloan@gmail.com  |
| Cô Trang | 9/1, 9/8 | 0344 682 289 | huynhthibaotrangdsa@gmail.com  |
| Cô Mai | 9/6, 9/13 | 0989 035 412 | maihanoi6160@gmail.com  |
| Cô Phương Anh | 9/7, 9/12 | 076 863 6186 | phuonganh23062004@yahoo.com  |
| Thầy Trọng Nhân | 9/4, 9/11 | 078 512 7200 | nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com  |