**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 9**

**Tuần 6: từ ngày 11/10/2021 đến 16/10/2021**

**Tiết 11: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE – READ**

\*Link bài giảng: [**https://www.youtube.com/watch?v=1dyIqX2ua8g**](https://www.youtube.com/watch?v=1dyIqX2ua8g)

**\* BÀI MỚI: (Học sinh ghi vào tập)**

\* **New words**:

- exchange (v): trao đổi

- maize = corn (n): bắp, ngô

- grocer (n): người bán tạp hóa

🡪 *grocery* (n): cửa hang tạp hóa

🡪 *groceries* (n): hàng tạp hóa

**\* GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI ĐỌC:** Học sinh mở sách ra trang 25, 26 đọc toàn bộ bài đọc, sau đó trả lời câu hỏi rồi mới kiểm tra đáp án.

**\* Đáp án bài a:**

|  |  |
| --- | --- |
| maizefeedgrocery storepart-timecollect | corngive food to eatwhere people buy food and small thingsshorter or less than standard timebring things together |

**\* Đáp án bài b:**

A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the America state of (1) **Ohio**. Mr. Parker is a (2) **farmer** and Mrs. Parker (3) **is working** in a nearby town. They have two children, (4) **Peter** and (5)**Sam**. Van often does chores (6)**after** school. Sometimes, he also helps on the (7)**farm**. The family relaxes on Saturday afternoons and (8)**watch**Peter play (9)**baseball**. Van likes the Parkers and he enjoys being a (10) **member** of their family.

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

**Tiết 12: Unit 3 – LANGUAGE FOCUS**

\*Link bài giảng: [**https://www.youtube.com/watch?v=pPZCRg7xk9w**](https://www.youtube.com/watch?v=pPZCRg7xk9w)

**BÀI MỚI: (Học sinh ghi vào tập)**

**\* Grammar:**

**\*PREPOSITION OF TIME (Giới từ chỉ thời gian)**

- ***at*** (lúc, vào lúc): dùng cho thời gian trong ngày hoặc các dịp lễ.

Ex: *at 5 o’clock, at 11.45, at midnight, at lunchtime, at sunset, at dawn, at night, at Easter, at Christmas*…

- ***on*** (vào): dùng cho ngày, ngày tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể.

Ex: *on Wednesday, on 15 April, on 11 July 1993, on Christmas Day, on Friday morning, on my birthday*…

- ***in*** (trong, vào): dùng cho tháng, năm, mùa, thế kỉ và các buổi trong ngày.

Ex: *in 1998, in September, in March 1991, in the winter, in the 21st century, in the 1970s, in the morning*…

**\*ADVERB CLAUSES OF RESULT (Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả)**

**So + result (kết quả/hậu quả)**

***So*** (vì thế, vì vậy, cho nên) là một liên từ (conjunction) dùng để diễn tả kết quả một sự việc.

Ex: *We arrived late, so we missed the beginning of the film.*

*It is cold, so I turn on the heating.*

**\* HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:**

- Học sinh mở sách ra từ trang 28 làm bài xong, sau đó mới kiểm tra đáp án.

**\* Đáp án bài 1:**

**b.** Hoa wishes she could visit her parents.

**c.** I wish I passed the exam.

**d.** We wish it didn’t rain.

**e.** He wishes he could fly.

**f.** They wish they stayed in Hue.

**\* Đáp án bài 2:**

**b.** He arrives in Singapore on Monday evening.

**c.** On Tuesday morning, there is a meeting between 11 am and 1 pm.

**d.** On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10 pm.

**e.** He returns to the hotel after 10 pm.

**f.** He will be in Singapore from Monday up to Thursday.

**\* Đáp án bài 3:**

**a.** Goodbye. See you on Monday.

**b.** The bus collected us at o'clock early in the morning.

**c.** We usually go to our home village at least once in the summer.

**d.** We walked for half an hour to reach the waterfall.

**e.** They planned to have the trip in June.

**f.** She loves to watch the stars at night.

**\* Đáp án bài 4:**

**1-e:** Hoa studied hard, so she passed the exam.

**2-a:** It was hot, so I turned on the air conditioner.

**3-d:** Nga is sick today, so she won't go to school.

**4-b:** Na woke up late, so she didn't have time for breakfast.

**5-c:** The new camera didn’t work, so Mrs. Robinson took it back to the shop.

**\*BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. She is now living with her uncle \_\_\_\_\_\_\_\_\_ a farm.

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

2. We had an \_\_\_\_\_\_\_\_\_ student from Italy staying with us last month.

A. exchange B. changed C. university D. abroad

3. My brother is a university student, but he works \_\_\_\_\_\_\_ as a shop assistant in the evenings.

A. all the time B. full- time C. part- time D. sometime

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

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

5. Taylor wishes that she \_\_\_\_\_\_ part in this stage, but she cannot because of her broken arm.

A. can take B. is taking C. wouldn’t take D. were taking

6. She doesn’t study hard, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ she seldom gets good marks.

A. but B. for C. so D. so that

7. They wish they \_\_\_\_\_\_\_\_\_ be able to win the contest tomorrow.

A. could B. would C. will D. can

8. She came \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sunday morning and stayed here \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8.00 and 11.30.

A. in- between B. on- at C. on- between D. in- from

9. I wish the sun \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ shining now.

A. is B. are C. were D. would

10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ weekends, the three boys helped Mr. Parker with farm work.

A. From B. In C. Since D. On

**🖎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 17/10/2021.**

**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  |