**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 9**

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

**Tiết 21: UNIT 5. THE MEDIA**

**GETTING STARTED – LISTEN AND READ**

\*Link bài giảng: [**https://www.youtube.com/watch?v=LSXsHBU8Z\_8**](https://www.youtube.com/watch?v=LSXsHBU8Z_8)

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

**New words:**

1. **media** (n): phương tiện truyền thông

2. **invent** (v): phát minh

🡪 invention (n): sự phát minh

🡪 inventor (n): người phát minh

3. **crier** (n): người đưa tin

4. **shout** (v): la, hét

5. **wide** (adj): rộng rãi

🡪 widely (adv): một cách rộng rãi

🡪 widen (v): mở rộng

🡪 width (n): sự rộng rãi

6. **adult** (n) người lớn

7. **thanks** **to**: nhờ vào

8. **inform** (v): báo, thông báo

🡪 information (n): thông tin

🡪 informative (adj): có nhiều thông tin

9. **vary** (v): làm đa dạng

🡪 various (adj): đa dạng

🡪 variously (adv): một cách đa dạng

🡪 variety (n): sự đa dạng

10. **local** (adj): địa phương

11. **international** (adj): quốc tế

12. **channel** (n): kênh truyền hình

13. **develop** (v): phát triển

🡪 development (n): sự phát triển

14. **interact** **with** (v): tương tác với

🡪 interactive (adj): tương tác

🡪 interactively (adv): tương tác

🡪 interaction (n): sự tương tác

15. **remote** **control**: điều khiển từ xa

**\* TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI ĐỌC:** Học sinh mở sách ra trang 40, 41 đọc toàn bộ bài đọc, sau đó trả lời câu hỏi rồi mới kiểm tra đáp án.

**\* Đáp án bài a:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. D | 2. B | 3. B | 4. C | 5. A | 6. D |

**\* Đáp án bài b: (Câu 4 và 5 HS trả lời theo ý của mình)**

1**.** A town crier was a person who went through city streets ringing the bell and shouting the lastest news.

2. The Kien Thuc Ngay Nay is widely read by both teenagers and adults.

3. Thanks to TV people now can get the lastest news and enjoy interesting programs and watch a variety of local and international programs on different channels.

**Tiết 22: Unit 5. THE MEDIA - READ**

\*Link bài giảng: [**https://www.youtube.com/watch?v=FiLMeZ5IiNo**](https://www.youtube.com/watch?v=FiLMeZ5IiNo)

**BÀI MỚI: (Học sinh ghi vào tập)**

**New words:**

1. **forum** (n): diễn đàn

2. **increase** (v), (n): tăng lên, sự tăng lên

🡪 increasing (adj): tăng dần

🡪 increasingly (adv): tăng dần

3. **surf** (v): lướt (web)

4. **respond** (v): trả lời, đáp lại

🡪 response (n): câu trả lời

🡪 respondent (n): người đáp lại

5. **communicate** with (v): giao tiếp với

🡪 communication (n): sự giao tiếp

🡪 communicator (n): người giao tiếp

🡪 communicative (adj): có tính giao tiếp

6. **relative** (n): bà con, họ hàng

7. **deny** (v): phủ nhận

8. **benefit** (n): lợi ích

🡪 beneficial (adj): có lợi ích

9. **access** (n): tiếp cận

10. **explore** (v): thám hiểm, khám phá

🡪 explorer (n): nhà thám hiểm

🡪 exploration (n): sự thám hiểm

11. **wander** (v): lang thang

12. **purpose** (n): mục đích

13. **limit** (v): giới hạn

🡪 limitation (n): sự hạn chế

🡪 limitary (adj): bị hạn chế ≠ limitless (adj): vô hạn định

14. **time**-**consuming** (adj): tốn thời gian

15. **cost** (n), (v): giá tiền, có giá là

🡪 costly (adj): tốn tiền

16. **suffer** (v): chịu đựng

🡪 sufferance (n): sự chịu đựng

🡪 sufferable (adj): có thể chịu đựng được

17. **risk** (n): mối nguy hiểm

18. **advantage** (n): sự thuận lợi ≠ **disadvantage**

🡪 advantageous (adj): thuận lợi

🡪 disadvantageous (adj): một cách thuận lợi

**\* TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI ĐỌC:** Học sinh mở sách ra trang 43, 44 đọc toàn bộ bài đọc, sau đó trả lời câu hỏi rồi mới kiểm tra đáp án

**\* Đáp án: (Câu 6 và 7 HS trả lời theo ý của mình)**

**1.** Sandra uses Internet to get information, communicate with her friends or relatives by e-mail or chatting.

**2.** Because she lives in the countryside and Internet is available only in cities.

**3.** According to Huansui, people use the Internet for various purposes: education, communication, entertainment and commerce.

**4.** To the three responses, Internet has these benefits:

- education

- communication: communicating with relatives, friends by email or chatting

- entertainment: people can watch good films, play games on Internet to relax

- Nowadays people can use Internet to buy or sell their things they want

**5.** Yes, there are. Internet is very time-consuming and costly and there are many viruses and bad programs that have bad influence on small children.

**\*BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. Have you read this article \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the website?

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

2. You need a passport to get \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the computer system.

A. access B. information C. programs D. connection

3. She spends hours every day just \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the net.

A. making B. breaking C. surfing D. looking

4. What **benefits** does Internet bring about to people’s life?

A. events B. advantages C. programs D. information

5. Some people think using the Internet is very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ because it takes a lot of time.

A. convenient B. time- consuming C. interesting D. informative

6. A computer can help us to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with people around the world.

A. respond B. transmit C. interact D. contact

7. Remote controls are used to interact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TV.

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

8. The information is posted \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Jimhello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10 December 2020.

A. by – in B. on – by C. in – by D. by – on

9. What makes TikTok so \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

A. popular B. popularity C. popularize D. unpopular

10. Every year the contest attracts many millions of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ worldwide.

A. viewer B. viewers C. viewing D. view

**🖎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 21/11/2021.**

**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  |