**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**Tuần 11: từ ngày 15/11/2021 đến 20/11/2021**

**Tiết 31, 32: Unit 6\_ B (2, 3) + Exercise**

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

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

**I. New words:**

|  |  |
| --- | --- |
| - teenage*r* (n) = teen: *thanh thiếu niên*  *(người ở tuổi từ 13 đến 19)*  - *f*ast food (n): *thức ăn nhanh*  - to atten*d* (v)*: tham gia, tham dự*  - organization (n)*: tổ chức, cơ quan*  *->* to organize (v*): tổ chức, thành lập*  *- y*outh *(*n*): thanh niên; tuổi trẻ*  -> youth organization (n)*: tổ chức thanh niên* | *-*scout (n) = boy scout: *hướng đạo sinh (nam)*  *-* guide (n)= girl scout*: hướng đạo sinh (nữ*)  *-*instrument (n): *dụng cụ, thiết bị*  *->* musical instrument (n)*: nhạc cụ*  - coin (n)*: tiền đồng*  - model (n)*: mô hình*  *->* make a model (of sth*): làm mô hình (cái gì)*  -wedding (n): *đám cưới, lễ cưới* |

**II. Grammar: Would *y*ou lik*e? (Bạn có muốn... không****?)*

**W*ould you like + to V/ N ...?*** *(* đượ*c d*ùng để đề nghị hoặc mời một cách lịch sự)

=>Trả lời:

\* **Đồng ý**: Sure. (Chắc rồi.)/ Yes, of course. (Đương nhiên rồi.) / Yes, I would love to. (Vâng, tôi rất thích.)

**\*Không đồng ý**: No, thanks. (Không, cám ơn.) /I'm sorry. I can't. (Xin lỗi. Tôi không thể.) / I'd love to, but... (Tôi rất thích, nhưng...)

Ex1: Would you like to come to my house for lunch? (Bạn có muốn đến nhà mình dùng cơm trưa không?)

=> Yes. I'd love to. Thank you. (Vâng. Mình rất thích. Cám ơn )

Ex2: Would you like a cup of tea? (Bạn dùng một tách trà nhé?)

=> No, thanks. I’m not thirsty. (Không, cám ơn. Tôi không khát.)

**III. Giới thiệu bài học:**

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

**Đáp án:**

**Bài 3: Make similar dialogues.**

**Loan:** Hi, Linh.

**Linh:** Hi, Loan. How's everything?

**Loan:** All right. Now, listen. Some friends of mine and I are going to have a picnic in Dam Sen park this weekend. Will you join us?

**Linh:** I'd love to, but it's my sister's birthday this weekend. I'm really sorry. I can't come.

**Loan:** What a pity! Next time perhaps.

**Linh:** Ok. Thanks anyway. Goodbye.

**Loan:** Bye.

**\* EXERCISE:**

***I, dùng các từ gợi ý để hoàn thành câu***

**Survey, entertainment, organization, models, instrument**

1. There are many kinds of \_\_\_\_\_\_\_\_ at the village fair.

2. You should learn to play a musical \_\_\_\_\_\_\_\_ such as the guitar,

3. A magazine \_\_\_\_\_\_\_\_ shows that many teenagers like pop music.

4. The boys likes making \_\_\_\_\_\_\_\_ of thing such as cars or planes.

5. Teenagers can attend youth \_\_\_\_\_\_\_\_ such as scouts or guides.

***II, Đưa ra lời mời, dùng “Would you like + to V/ n …?”***

1. play basketball

2. some coffee

3. come to my house for dinner

4. fried chicken

5. sit down

**Tiết 33: REVISION**

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

**(Học sinh xem lại bài học ở Unit 5, 6 và làm bài tập)**

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

1 Mai learns \_\_\_\_\_\_\_\_\_ to use a computer.

A. what B. when C. how D. why

2. All the students enjoy \_\_\_\_\_\_\_\_\_ on the weekend.

A. to camp B. camping C. camp D. camps

3 Does Nam often play marbles \_\_\_\_\_\_\_\_\_ recess?

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

4. Children should \_\_\_\_\_\_\_\_ to bed early.

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

5. That’s a good \_\_\_\_\_\_\_\_! Let’s go to the beach.

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

6 \_\_\_\_\_\_\_\_ don’t you come to my house? –OK. Let’s go.

A. Why B. let’s C. What D. How

7. Nga is \_\_\_\_\_\_\_\_ a play for the school anniversary celebration.

A. rehear B. rehears C. to rehear D. rehearsing

8. What about \_\_\_\_\_\_\_\_ Ha Long Bay?

A. to visit B. visit C. visiting D. visits

9. Would you like \_\_\_\_\_\_\_\_ badminton?

A. play B. playing C. to play D. plays

10 Would you like \_\_\_\_\_\_\_\_to music?

A. listening B. to listen C. listens D. listen

**🖎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 7-A (1, 2, 3, 4) + B(1)**

\* 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](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |
| Cô Sương | 7/1, 7/8, 7/10 | 0344345641 | [tuyetsuong1809@gmail.com](mailto:tuyetsuong1809@gmail.com) |
| Thầy Thảo | 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 | 0938522274 | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Phương Anh | 7/7, 7/12 | 0768636186 | [phuonganh23061986@gmail.com](mailto:phuonganh23061986@gmail.com) |