**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**Tuần 14: từ ngày 6/12/2021 đến 11/12/2021**

**Tiết 40, 41: Unit 8\_ B (3, 4, 5) + Exercises**

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

**Link bài giảng:** <https://www.youtube.com/watch?v=PiSeG_maEs4>

**I. New words:**

|  |  |
| --- | --- |
| - envelope (n): *phong bì, bì thư* - to take (v*): nhận, lấy, mua*- altogether (adv): *cả thảy, tất cả, tổng cộng*- change (n*): tiền lẻ, tiền thừa*- to pay (v): *trả, thanh toán (tiền)* - to receive (v): *nhận, lĩnh**-* local stamp (n): *tem trong nước* - overseas *(*adj)*: nước ngoài, hải ngoại*  | - overseas mail (n): *thư gởi đi nước ngoài* - each other = one another*: nhau, lẫn nhau*- regularly *(adv)thường xuyên, đều đặn**-* life (n)*: cuộc sống, cách sống, cách sinh hoạt* - phone card (n*): thẻ điện thoại* - pad(n*): tập giấ*y - writing p*ad (n): tập giấy viết thư* - total (adj): *tổng, toàn bộ*- to sell (v*): bán* |

**II. Grammar:**

**1. Would like = want*: muốn***

S + would like + to-infinitive */ nou*n

w*ould l*ike = *'d* like

 Ex: I'd like to send this letter to the US*A. (Tôi muốn gửi lá thư này đi Mỹ*.)

**2. Need (rên) / w*a*nt (muốn)**

**S+ want(s*) /* need(s) + to-infinitive */* noun**

Ex: Liz needs some envelopes and stamps.

*(Liz cần vài cái phong bì và vài con tem.)*

**I need t**o buy a phone card. *(Tôi cần mua thẻ điện thoại)*

**3. Asking the price (Hỏi giá)**

How much + is*/*are + subject? = **How much + do*/*does** + subject + cost?

=> **…is/ are +** số tiền

=> …**cost(s)** + số tiền

**Ex:- How much** is this envelope*? = Ho*w much does this envelope cost?

*(Cái phong bì này giá bao nhiêu?)*

**It'**s five hundred dong. */* **It costs** five hundred dong*. (500 đồng)* **-**

**III. Giới thiệu bài học:**

**- HS mở sách phần B ( 3, 4, 5) theo dõi bài học ở link bài giảng.**

**Đáp án:**

**Bài 3:**

**Hoa:** I would **like** five local stamps and two stamps for America.

**Clerk:** Here you **are**. Is that all?

**Hoa:** I also need a fifty thousand dong phone card. How **much** is that altogether?

**Clerk:** That **is** seventy-five thousand dong.

**Hoa:** **Here** is eighty thousand dong.

**Clerk:** Thanks. Here is your **change**.

**Bài 4:**

- Five stamps: 500 dong each, 2,500 dong in total.

- A packet of envelopes: 2,000 dong.

- A writing pad: 3,000 dong.

- A pen: 1,500 dong.

- A phone card: 50,000 dong.

- What is the total cost? (*Giá tiền tổng cộng là bao nhiêu?*)

=> The total cost is fifty-nine thousand dong.

- How much change will Mrs. Robinson have from 60,000 dong? (*Bà Robinson nhận được bao nhiêu tiền thừa từ 60 000 đông?*)

=> Mrs. Robinson has one thousand dong change.

**Bài 5:**

a) A local letter in Vietnam costs eight hundred dong.

b) A letter to America costs about ten thousand dong.

c) Apart from stamps, the post office also sells envelopes, postcards, phone cards, writing pads, newspapers and magazines.

**Tiết 41: REVISION**

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

**(Học sinh ôn bài 7, bài 8 và làm bài tập)**

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

1 Your watch is…………….. than my watch.

A. better B. good C. the best D. best

2. Sumer holiday is longer than Tet holiday. It 's the…………..

A. longest B. most longest C. longer D. the most longest

3. Mai drinks………….. milk than her brother.

A. more B. much C. many D. most

4. Would you like ………..to music?

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

5. Mai loves…………..the piano.

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

6. Student should………….their work before tests.

A. review B. reviewing C. reviews D. to review

7. Mr Nam has…………..days off than Mr Ha.

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

8 I’d like \_\_\_\_\_\_\_\_ this letter to Ha Noi.

A. send B. sends C. sending D. to send

9. The book store is \_\_\_\_\_\_\_\_ the shoe store and the hospital.

A. opposite B. between, C. next to D. near

10. How………… does this envelope cost?

A. many B. more C. much D. most

 **🖎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 ôn lại tất cả kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 8**

\* 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 |