**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**Tuần 13: từ ngày 29/11/2021 đến 04/12/2021**

**Tiết 37, 38: Unit 7\_ B (2, 3) + Exercises**

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

**Link bài giảng:** <https://www.youtube.com/watch?v=YF5dLErU3GM>

**I. New words:**

- main (adj): chủ yếu, chính

- crop (n): vụ mùa

- to feed (v): cho ăn, nuôi

- to clean (v): lau dọn, làm sạch

- shed (n): chuồng (trâu, bò); nhà kho => buffalo shed (n): chuồng trâu

- coop (n): chuồng (gà)

**II. Grammar:**

1.The present simple tense (thì hiện tại đơn) Xem lại ngữ pháp bài 1

2. Comparative of nouns (so sánh danh từ) Xem lại ngữ pháp bài 7 – phần A

**III. Giới thiệu bài học:**

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

**Đáp án:**

**Bài 3:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hours per week** | **Days off** | **Vacation time** |
| Mr. Jones | 40 | 15 | 7 |
| Mr. Tuan | 42 | 4 or 5 | No |

**EXERCISES:**

***I, Kết hợp động từ ở cột A với cụm từ, từ ở cột B***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Answers |
| 1. repair 2. feed 3. collect 4. clean 5. send 6. play 7. grow | * 1. eggs   2. golf   3. buffalo shed and chicken coop   4. machines   5. pigs, buffalo and chickens   6. vegetables   7. a postcard | * + 1. –     2. –     3. –     4. –     5. –     6. –     7. – |

***II, Dùng từ gợi ý hoàn thành câu***

|  |
| --- |
| Mechanic, nurse, driver, musician, farmers, teacher, author, painters |

1. Tim’s father repairs machines in a factory. He’s a \_\_\_\_\_\_\_\_.

2. My aunt writes books. She is an \_\_\_\_\_\_\_\_.

3. He plays the piano in the orchestra. He is a \_\_\_\_\_\_\_\_ .

4. Miss Thanh takes care of sick people. She is a \_\_\_\_\_\_\_\_.

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

6. Tam drives a taxi. He is a taxi\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Lam and Phuong paint pictures. They are \_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Mr Robinson teaches English in a high school. He is an English \_\_\_\_\_**\_\_\_.**

**Tiết 39: Unit 8\_ A (1, 2, 3)**

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

**Link bài giảng:** <https://www.youtube.com/watch?v=E4ItuU9Y4wI>

**I. New words:**

- way (n): đường, đường đi, lối đi

- tourist (n): khách du lịch => tour (n): chuyến du lịch

- souvenir (n): vật kỷ niệm, đồ lưu niệm => souvenir shop (n): cửa hàng bán đồ lưu niệm

- ahead (adv): về phía trước, phía trước

- straight (adv): thẳng, không quẹo => straight ahead (adv): thẳng phía trước

- to take (v) đi theo, đi vào (đường

- opposite (prep): đối diện, trước mặt

- to show (v): chỉ, chỉ ra

- bank (n): ngân hàng, nhà bằng một ngày

- shoe (n): giày, chiếc giày => shoe store (n): tiệm giày, cửa hàng bán giày

**II. Grammar:**

**1. Ask for and give directions (Hỏi và chỉ đường)**

**Can/Could you tell me how to get to + nơi chốn (a place)?**

**Can/ Could you show/tell me the way to get to + nơi chốn (a place)?**

• Để chỉ đường, ta dùng các từ và cụm từ chỉ phương hướng.

- Go straight / go straight ahead (to ...): Đi thẳng (tới...)

- Take a left/right (turn) into/ at... = Turn left/right into / at...: Rẽ trái/ phải vào / tại –

Take the first/ second/...street on the left / right: Đi vào con đường đầu tiên / con đường thứ hai/...bên trái / phải

Ex: Could you tell me how to get to the bank?

(Anh có thể cho tôi biết làm thế nào để đến ngân hàng không?).

Go straight. Then turn right at the second street. The bank is on your left.

(Đi thẳng. Sau đó rẽ phải ở con đường thứ hai. Ngân hàng ở bên trái. > Lưu ý:

*\* Dùng* ***could*** *lịch sự và trang trọng hơn dùng* ***can****. - Để yêu cầu một cách lịch sự, ta thêm* ***please*** *vào sau* ***Can you / Could you***

cuối câu.

Ex: **Could you** tell me how to get to the supermarket, **please?** (Vui lòng cho tôi biết làm thế nào để đến siêu thị?)

**2. Prepositions of position (Giới từ chỉ vị trí)**

– **on:** *trên, ở trên (chỉ vị trí trên bề mặt)*

Ex: There is a supermarket on Dinh Tien Hoang Street

**- opposite**: *đối diện, trước mặt*

Ex: The bank is **opposit**e the hospital. (*Ngân hàng đối diện bệnh viện.)*

**- between ... and.**..: *ở giữa* (hai người hoặc hai vật)

Ex: The bank is between the hotel and the restaurant. *(Ngân hàng nằm giữa khách sạn và nhà hàng.)*

**- from ... to** ..*.: từ ... đến ..*. (chỉ khoảng cách giữa hai địa điểm)

Ex: It takes twenty minutes from my house to school.

**III. Giới thiệu bài học:**

**- HS mở sách phần A (1, 2, 3) đọc bài và tham khảo đáp án.**

**Đáp án:**

**Bài 1:**

a) National Bank of Vietnam b) Saint Paul Hospital

c) Sofitel Metropole Hotel d) Post office

e) Ha Noi Railway Station f) Dong Xuan Market

**Bài 3:**

**police station**

A: Where is the police station?

B: The police station is between the post office and the museum. It's opposite the stadium.

**shoe store**

A: Where is the shoe store?

B: The shoe store is between the restaurant and the hotel. It's opposite the supermarket.

**bookstore**

A: Where is the bookstore?

B: The bookstore is next to the souvenir shop. It's opposite the school.

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

1 Nam usually buys shoes at the \_\_\_\_\_\_\_\_ near his house.

A. post office B. shoe store C. bank D. bookstore

2. She has lots of money in the \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. post office B. shoe store C. bank D. bookstore

3 Liz wants to mail a letter. She is going to the \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. post office B. shoe store C. bank D. bookstore

4. I want to buy newspapers and I went to the \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. post office B. shoe store C. bank D. bookstore

5. \_\_\_\_\_\_\_\_ there a post office near here?

A. Is B. Are C. Does D. Do

6. Could you tell me how \_\_\_\_\_\_\_\_ to Ben Thanh market?

A. getting B. get C. gets D. to get

7. There are two bookstores \_\_\_\_\_\_\_\_ Nguyen Trai street.

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

8. The souvenir shop is \_\_\_\_\_\_\_\_ the book store and the hotel.

A. opposite B. on C. between D. next to

9. It takes 20 minutes \_\_\_\_\_\_\_\_my house \_\_\_\_\_\_\_\_school.

A. from - for B. from - at C. from - in D. from - to

10. Could you \_\_\_\_\_\_\_me the way to the supermarket, please?

A. shows B. showing C. show D. to show

**🖎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 8- B(3, 4, 5)**

\* 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) |