**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 9**

**Tuần 7: từ ngày 18/10/2021 đến 23/10/2021**

**Tiết 13: EXERCISES**

**\* BÀI MỚI:** Học sinh xem và học thuộc bảng gia đình từ của Unit 3

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **collect** (v): thu thập🡪 collection (n): bộ sưu tập🡪 collector (n): nhà sưu tập2. **enjoy** (v): thích, thưởng thức🡪 enjoyment (n): sự thích thú🡪 enjoyable (adj): thú vị3. **exchange** (v): trao đổi🡪 exchange (n): sự trao đổi🡪 exchangeable (adj): có thể trao đổi4. **flow** (v): chảy, lưu thong🡪 flow (n): dòng chảy5. **hero** (n): anh hùng🡪 heroine (n): nữ anh hùng🡪 heroic (adj): có tính anh hùng, dũng cảm  | 6. **journey** (n): chuyến đi🡪 journey (v): đi du lịch7. **picnic** (n): chuyến dã ngoại🡪 picnic (v): đi dã ngoại8. **plow** /**plough** (v): cày 🡪 plow / plough (n): cái cày9. **rest** (v): nghỉ ngơi🡪 rest (n): sự nghỉ ngơi🡪 restful (adj): yên tĩnh🡪 restless (adj): không yên 10. **welcome** (v): hoan nghênh, chào đón🡪 welcome (n): sự hoan nghênh🡪 welcome (adj): được hoan nghênh |

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

**Tiết 14: REVISION**

**Exercise 1: Word form**

1. Since her \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, the room has been full of laughter. (arrive)

2. I went to the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ store to buy something. (grocer)

3. He is now studying in the USA as an \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ student. (change)

4. He has a fine stamp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (collect)

5. It was an \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ day. (enjoy)

6. Wouldn’t you like to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the kitchen? (modern)

7. I like the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of living so near work. (convenient)

8. Couples may agree to divorce each other after a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (separate)

9. Getting to the village is a very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ journey. (interest)

10. Susan always dresses very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (fashion)

**Exercise 2: Rewrite the sentences without changing their meanings:**

1. It’s a pity I don’t have a smartphone.

🡪 I wish \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. They are going to build a school in my neighborhood.

🡪 A school \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. It’s a pity that I cannot watch films without subtitles.

🡪 I wish \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. His parents made him study for the exam.

🡪 He \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. I can see the board more clearly because I’m wearing glasses.

🡪 I’m wearing glasses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\* BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. Vietnamese women today prefer modern clothes \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Ao Dai*.

A. for B. in C. to D. with

2. She moved to Mexico, but we still keep in \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. writing B. touch C. meeting D. response

3. A \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tries not to be out of fashion.

A. sailor B. pen pal C. writer D. designer

4. Malaysia is divided into two \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. places B. spots C. regions D. religions

5. The city has a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ of around 19 000 000.

A. atmosphere B. population C. currency D. mausoleum

6. Jane has loved English \_\_\_\_\_\_\_\_\_ she was a little girl.

A. for B. since C. from D. as

7. Children seem to have lost their \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in talking to their parents.

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

8. Most of the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ have lived here all their lives.

A. villages B. village C. villagers D. villager

9. The shopping mall will be open \_\_\_\_ 5 November.

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

10. I don’t like going out \_\_\_\_\_\_\_\_\_ night.

A. at B. in C. into 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 24/10/2021.**

**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  |