**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**Tuần 12: từ ngày 22/11/2021 đến 27/11/2021**

**Tiết 34, 35: Unit 7 - A (1, 2, 3, 4)**

**Link bài giảng:** <https://www.youtube.com/watch?v=pvAl71bV6n4>

**I. New words:**

|  |  |
| --- | --- |
| - to work (v)*: làm, làm việc* => work (n) = job*: công việc, việc làm*=> worker (n): *công nhân, người lao động*- quite (adv) = fairly*: tương đối, khác* - hard (adv): *vất vả, tích cực, chăm chỉ* - almost (adv): *gần như, hầu như*- during (prep): *trong suốt* (khoảng thời gian nào đó) - to hear (v) (about sth): *nghe, nghe thấy, nghe nói về điều gì)*- really (adv)*: thật, thật sự; rất* *=>* real (adj)*: thật, có thật*  | *-* Easter *(n): Lễ Phục sinh (on a Sunday in* ***March or April)*** *-*The fourth of July *(n) = Independence Day: ngày 4 tháng 7 - Ngày Quốc Khánh* *-* Thanksgiving *(n): Lê Tạ ơn (on th****e fourth Thursday in November)****-*Christmas *(n): Lễ Giáng sinh (on 25th December)**-* public *(adj): chung; công* ***-*** typical *(adj): điển hình, tiêu biểu**-* period *(n) = lesson: tiết (học)**-* keen *(adj): năng nổ, nhiệt tình, sôi nổi* - to review *(v): ôn lại, xem* - definitely *(adv): chắc chắn, nhất định*  |

**II. Grammar:**

**1. Adjectives: Comparatives and superative*s* (So *sá*nh hơn và so sánh nhất của tính từ***).*

X*em lại Ngữ pháp của bài 3, phần B*

**2. Comparative of nouns (S*o sánh danh*** *từ)*

 - So sánh nhiều hơn :  **... MORE + noun ...**

Ex: He ear**ns more money than** I (do). *(*A*nh ấy kiếm được nhiều tiền hơn tôi.)*

American students have **more vacations than V**ietnamese students.

*(Học sinh Mỹ có nhiều kì nghỉ hơn học sinh Việt Nam.)*

- *So sánh ít hơn, kém hơn)*

+ ...**FEWER + noun** (số nhiều đếm được) +....

Ex**: Fewer people** came than we expecte*d. (Ít người đến hơn chúng tôi mong* đợi)

She works **fewer hours** than worker*s. (Cô ấy làm ít giờ hơn công nhân)*

-.. **LESS + noun** (không đếm được) **+...**

Ex: It uses **less fuel than other** car*s. Nó tiêu thụ ít nhiên liệu hợn những chiếc ô tô khác)*

It took **less time than** I thought. *(Mất ít thời gian hơn tôi nghĩ)*

**III. Tìm hiểu bài học:**

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

**Đáp án:**

**Bài 1:**

a) Her class starts at 7 o'clock. b) They finish at a quarter past eleven.

c) Hoa does her homework two hours a day. d) Hoa will help her parents on their farm.

**Bài 2:**

a) The summer vacation is the longest. b) He spends the time with his family.

c) Vietnamese students have fewer vacations than American students.

**Bài 3:**

**a)** Thanksgiving (*Lễ tạ ơn*) **b)** Independence Day (*Ngày lễ Quốc khánh*)

**c)** New Year's Day (*Năm mới*) **d)** Christmas (*Lễ Giáng Sinh*)

**Bài 4:**

**a)** Because they work fewer hours and have long vacations.

**b)** She works about 45 hours a week.

- Is this fewer than most workers? (*Nó ít hơn hầu hết các người lao động khác phải không?*)

=> No, it is more than some workers.

**d)** No, he doesn't.

**Tiết 36: Unit 7 - B (1)**

**I. New words:**

|  |  |
| --- | --- |
| - pleased (adj): vui mừng, hài lòng=> to please (v): làm vul lòng - photo /'footos/ (n) = photograph: ảnh, bức ảnh- part-time (adj, adv)>< full-time: bán thời gian >< trọn thời gian - homeless (adj): không có nhà ở, vô gia cư => homeless people (n): những người vô gia cư  | - mechanic (n) = machinist: thợ máy, thợ cơ khí- machine (n): máy, máy móc - to prefer (v) (sth to sth): thích hơn - shift (n): ca (làm việc) - off (adv): nghỉ (không làm việc hoặc học tập)- however (conj): tuy nhiên, tuy vậy -golf (n): môn đánh gôn => to play golf: chơi gôn |

**II. Grammar: Compound adjective*s (Tính từ ghép)***

Tính từ ghép có thể được thành lập bằng cách kết hợp một con số và một danh từ đếm được. Danh từ của tính từ ghép này luôn ở hình thức số ít (ngay khi chúng bổ nghĩa ch*o* danh từ số nhiều) và được kết nối với con số bằng một dấu gạch ngang.

*Ex: We have a three-month summer vacation.*(Chúng tôi có kỳ nghỉ hè kéo dài ba tháng.)

 *American students have two twenty-minute breaks each day.*(Học sinh Mỹ có 2 lần giải lao 20 phút mỗi ngày)

**III. Tìm hiểu bài học:**

**- HS mở sách phần B (1) đọc bài và tham khảo đáp án.**

**Đáp án:**

a) Mrs. Jones works part-time at a local supermarket. b) She cooks lunch for homeless people.

c) Mr. Jones is a mechanic. d) He usually works forty hours a week.

e) Because they always go to Florida on vacation.

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

1 I hope the ......................... can repair our car quickly.

A. mechanic B. reporter C. nurse D. journalist

2. They often work ............. than us.

A. harder B. hard C. more hard D. hardest

3 In the afternoon, the chickens produce ................... eggs than in the morning.

A. few B. fewer C. little D. less

4. They work on the farm in the countryside. They are\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. driver B.musician C. farmers D. teacher

5. What will you do \_\_\_\_\_\_\_\_ your vacation?

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

6. Mr Tuan has \_\_\_\_\_\_\_\_ days off than Mr Jones.

A. many B. less C. fewer D. much

7. Jane is \_\_\_\_\_\_\_\_ beautiful than her sister.

A. more B. the most C. fewer D. most

8. The summer vacation \_\_\_\_\_\_\_\_ for almost three months.

A. longs B. lasts C. last D. long

9. A tour lasts six days. =>.........................

A. a six-days tour B. a six-day tour C. a six-day tours D. six-day tour

10. A break lasts twenty minutes. =>.............

A. a twenty- minutes break B. twenty- minute break

C. a twenty- minute break D. a twenty- minute breaks

 **🖎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-B ( 2, 3) + UNIT 8- A(1, 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 |