**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**Tuần 10: từ ngày 8/11/2021 đến 13/11/2021**

**Tiết 28, 29: Unit 6\_ A (1,2, 3, 4)**

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

**Link bài giảng:** [**https://www.youtube.com/watch?v=21zNumtGGiE**](https://www.youtube.com/watch?v=21zNumtGGiE)

**I. New words:**

- idea (n): ý kiến, ý tưởng

- together (adv): cùng nhau, với nhau

- sport (n): thể thao, môn thể thao

→ sporty (adj): thích chơi thể thao, giỏi thể thao

- team (n): đội, nhóm

→ school team (n): đội của trường

- to play (v): chơi

→ player (n): người chơi, cầu thủ

- to come along (phr.v) = to arrive; to appear: tới; xuất hiện

- maybe (adv): có lẽ, có thể

- to act (v): đóng (trong một vở kịch hoặc một bộ phim) → acting (n): việc đóng kịch / phim; sự diễn xuất

- pastime (n): thú tiêu khiển, trò giải trí

- member (n): hội viên, thành viên

- group (n): nhóm, đội → theater group (n) = drama group: đội kịch

- to rehearse (v): diễn tập

 → rehearsal (n): sự diên tập

- anniversary (n): lễ kỷ niệm, ngày kỷ niệm - celebration (n); sư tổ chức đất mừng, tổ chức lễ kỷ niệm

→ to celebrate (v): tổ chức tin mừng, làm lễ kỷ niệm

- president (n); chi nhiệm, chủ tịch

- stamp (n); tem, con tem

- to collect (v): thu thập, thu gom; sưu tầm → collection (n): sự thu gom, sự sưu tầm, bộ sưu tầm

→ collector (n): người sưu tầm, người thu

- to get together (phr.v): tụ họp, họp lại

- comic (n) = comic book: truyện tranh

- to lie (v): nằm

- circus (n): gánh xiếc; rạp xiếc

- to tidy (v): dọn, dọn dẹp

**II. Grammar**

**1. Modal verbs: (Động từ tình thái): should(nên, phải)**

**Should + V-bare**

Ex: You should relax. (Bạn nên nghỉ ngơi)

**\* should not = shouldn’t (không nên, không được)**

Ex: We shouldn't waste water. (Chúng ta không nên lãng phí nước.)

**2. Making suggestions: (Đưa ra lời đề nghị)**

**Let’s + V-bare…** (Chúng ta hãy…)

**What about / How about + V-ing…?** (….thì sao?)

**Why don’t we + V-bare…?** (Sao chúng ta không…?)

Ex: Let’s **go** to the cafeteria.

 What about/ How about **going** to the cafeteria?

 Why don’t we **go** to the cafeteria?**3. How often..?**

Cấu trúc **How often** được sử dụng chủ yếu khi chúng ta muốn hỏi về sự thường xuyên làm việc gì của một ai đó.

**How often + do/ does + S + V +…?**

*\* Dùng trạng từ tần suất để trả lời câu hỏi How often*

Ex: **How often** do you buy a new thing? (Tần suất bạn mua một món đồ mới là như thế nào?)

=> I **usually** buy a new thing

**III. Giới thiệu bài học:**

**- HS mở sách phần A (1, 2, 3, 4) theo dõi bài học ở link bài giảng.**

**Đáp án:**

**Bài 1:**

**a)** Hoa's doing her math homework.

**b)** They are going to the cafeteria to get a cold drink.

**c)** Ba is in the music room.

**d)** He is learning to play the guitar.

**e)** Minh usually meets his friends and does homework with them.

**f)** Hoa likes playing volleyball.

**Bài 3:**

**a)** Her theater group is rehearsing a play for the school anniversary celebration.

**b)** He gets American stamps from his American pen pal, Liz.

**c)** The stamp collector's club meets on Wednesday afternoons.

**d)** No, he never plays game

**Bài 4:**

**Mai :** going to school cafeteria (tới quán ăn tự phục vụ ở trường)

**Nam :** rehearsing a play (tập dượt một vở kịch)

**Ba :** going to the circus (tới rạp xiếc)

**Lan :** watching a movie (đi xem phim)

**Kien:** tidying the room (dọn dẹp phòng)

**Tiết 30: Unit 6\_ B (1)**

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

**I. New words:**

- assignment (n): bài làm, nhiệm vụ

**II. Grammar: Making suggestions (Học sinh xem lại phần ngữ pháp ở Unit 6 A(1, 2, 3, 4)**

**III. Giới thiệu bài học:**

**- HS mở sách phần B (1) theo dõi bài học ở link bài giảng.**

**Đáp án:**

**Bài 1:**

**a)** Nam wants to go to the movies.

**b)** Lan doesn't want to go to the movies because there are not any good movies on at the moment.

**c)** Lan wants everybody to come to her house.

**d)** Hoa doesn't want to go to Lan's house because she has too many assianments to do.

**e)** It's Saturday. (trong câu 'It is Sunday tomorrow.')

**\* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Choose the best answers. (Chọn đáp án đúng nhất)**

1.  Nga's theater group is............. a play for the school anniversary celebrations.

A. rehearsing B. practicing C. acting D. experimenting

2. Nguyen Quang Hai is a famous football ……..

A. play B. playing C. playor D. player

3 Nam is not very............. He never plays any sports.

A. sportive B. sports C. sporty D. sport

4. You should ……. your room every day.

A. tidy B. to tidy C. tidying D. tidies

5. Why don’t we…….out to eat dinner tonight?

A. go B. goes C. going D. to go

6 I want to buy a dress for party. What about…….shopping?

A. go B. goes C. going D. to go

7. There is nothing in the refrigerator. Let' s…………to the market.

A. go B. goes C. going D. to go

8. ............... do you study in the library?  - 3 times a week.

A. How usually B. How often C. How many times D. How much time

9. That is a good ……….! Let’s go to the beach.

A. idea B. answer C. thinking D. ideas

10. Children shouldn't……………up late.

A. stay B. stays C. to stay D. staying

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem lại từ vựng và ngữ pháp của bài.**

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

**- Học sinh chuẩn bị bài UNIT 6-B (2, 3)**

\* 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** | **Dạy lớp** | **Zalo** | **Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| Thầy Trọng Nhân | 7/9, 7/11 | 0785127200 | nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com  |
| Cô Sương | 7/1, 7/8, 7/10 | 0344345641 | tuyetsuong1809@gmail.com |
| Thầy Thảo | 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 | 0938522274 | hieuthao22274@gmail.com |
| Cô Phương Anh | 7/7, 7/12 | 0768636186 | phuonganh23061986@gmail.com |