**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 6**

**Tuần 34: từ ngày 10/5/2021 đến 15/5/2021**

**Nộp bài trước: 17g ngày 14/5/2021**

**\* LƯU Ý:**

1. Học sinh **học và làm bài trên K12online:** để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6**

**(Thời gian học: 10/5 – 15/5/2021)**

**-------**

**Tuần 34-Tiết 1,2,3**

**REVISION**

**WORD FORMS**

**I. MỤC TIÊU:**

**-** Học về gia đình từ gồm danh từ, tính từ, động từ và trạng từ.

- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng nhận biết cách chia từ.

- Biết cách chia từ và lựa chọn thông tin để chia từ phù hợp.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1) Từ vựng:

- Học từ vựng trong cùng một gia đình gồm danh từ, tính từ, động từ và trạng từ.

2) Ngữ pháp:

- Vị trí của danh từ.

- Vị trí của tính từ.

- Vị trí của động từ.

- Vị trí của trạng từ.

**III. THỜI LƯỢNG:** 3 tiết.

**IV. TIẾN TRÌNH:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn của giáo viên** | **Nội dung học sinh ghi vào tập** |
| **1.Kiểm tra bài cũ:**  - Học sinh trả lời câu hỏi:  Word forms là gì? Gồm bao nhiêu loại từ? | * Đáp án:   Word forms là hình thức của từ. Gồm 4 loại từ là danh từ, tính từ, động từ và trạng từ. |
| **2. Cách nhận biết từ loại:** | **a. Cách nhận biết danh từ: danh từ thường có các hậu tố sau:**  -TION/ -ATION invention, information, education  -MENT development, employment  -ENCE/-ANCE difference, importance  -NESS richness, happiness, business  -ER (chỉ người) teacher, worker, writer, singer  -OR (chỉ người) inventor, visitor, actor  -IST (chỉ người) physicist, biologist, chemist  -AR/-ANT/-EE (chỉ người) beggar, assistant, employee  -ING teaching, schooling  -AGE teenage, marriage  -SHIP friendship, championship  -ISM (chủ nghĩa) pessimism, optimism  -(I)TY possibility, responsibility, reality, beauty  (verb)-AL refusal, arrival, survival  -TH warmth, strength, youth, truth, depth  **b. Cách nhận biết tính từ: tính từ thường có các hậu tố sau:**  -FUL successful, helpful, beautiful  -LESS (nghĩa phủ định) homeless, careless  (noun)-Y (có nhiều) rainy, snowy, windy  (noun)-LY (có vẻ, hàng ngày giờ.ngày..)  friendly, yearly, daily  -ISH selfish, childish  (noun)-AL (thuộc về) natural, cultural  -OUS nervous, dangerous, famous  -IVE active, expensive  -IC electric, economic  -ABLE comfortable, acceptable  **c. Cách nhận biết động từ: động từ thường có tiền tố hoặc hậu tố sau:**  Tiền tố EN- endanger, enlarge, enrich (làm giàu), encourage (động viên)  -FY classify, satisfy, beautify  -IZE, -ISE socialize, modernize, industrialize  -EN  widen, frighten  -ATE considerate, translate  **d. Cách nhận biết trạng từ: trạng từ thường có hậu tố -LY**  Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently ...  Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ:  - good (a)🡪 well (adv): giỏi, tốt  - late (a)🡪 late / lately (adv): trễ, chậm  - ill (a)🡪 ill (adv): xấu, tồi, kém  - fast (a)🡪 fast (adv): nhanh  - hard (a)🡪 hard (adv): tích cực, vất vả, chăm chỉ  hardly (adv): hầu như không |
| **3. Chức năng của một số từ loại:** | **a. Danh từ (Noun)**  Sau tính từ (adj + N) They are interesting books.  Sau - mạo từ: a /an / the  - từ chỉ định: this, that, these, those, every, each, …  - từ chỉ số lượng: many, some, few, little, several ...  - tính từ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its…  He is a student.  These flowers are beautiful. She needs some water.  Sau ngoại động từ (V cần O) She buys books. She meets a lot of people.  Sau giới từ (prep. + N) He talked about the story yesterday. He is interested in music.  Trước V chia thì (N làm chủ từ) The main has just arrived.  Sau enough (enough + N)  I don’t have enough money to buy that house.  **b. Tính từ (Adj)**  -Trước N (Adj + N) This is an interesting books.  -Sau TO BE I am tired.  -Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem …  It becomes hot. She feels sad.  -Sau trạng từ (adv + adj): extremely (cực kỳ), completely (hoàn toàn), really (thực sự), terribly, very, quite, rather, … It is extremely cold. I’m terribly sorry. She is very beautiful.  -Sau keep / make The news made me happy.  -Sau too ( be + too + adj)  That house is too small.  -Trước enough (be + adj + enough)  The house isn’t large enough.  -Trong cấu trúc: be + so + adj + that  She was so angry that she couldn’t speak.  -A, an, the, this, that, his, her, their, my, … + (Adj) + Noun My new car is blue.  -Trong câu cảm thán:  - How + adj + S + V  - What + (a / an) + adj + N How beautiful the girl is! What an interesting film!  **c. Trạng từ (Adv)**  Sau V thường He drove carefully.  Trước Adj  I meet an extremely handsome man.  Giữa cụm V She has already finished the job.  Đầu câu hoặc trước dấu phẩy Unfortunately, I couldn’t come the party.  Sau too V + too + adv They walked too slowly to catch the bus.  Trong cấu trúc V + so + adv + that  Jack drove so fast that he caused an accident.  Trước enough V + adv + enough  You should write clearly enough for every body to read. |
| **4. Bài tập củng cố:**  1.Yoko is from Japan, so she is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Japan).  2. Nga always \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to school on weekdays. (go)  3. Bruce is from the USA, so his \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is American. (nation)  4. Look! Snow\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Let’s go out and make a snowman. (fall)  5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is a good form of exercise.(swim)  6. My dad usually \_\_\_\_\_\_\_\_ to work, but today he is taking the train. (drive)  7. On the\_\_\_\_\_\_\_, they go walking in the mountains (week)  8. It often rains in the\_\_\_\_\_\_season. (rain)  9. They go to the movies\_\_\_\_\_\_\_a month. (two)  10. Minh goes\_\_\_\_\_\_\_\_in the fall. (jog)  11. Many\_\_\_\_\_\_visit HCM city every year. (visit)  12. \_\_\_\_\_\_\_\_, they are going to Nha Trang. (final)  13. He wants\_\_\_\_\_\_\_a doctor. (be)  14. Her mother\_\_\_\_\_\_\_in the kitchen now. (cook)  15. I brush my \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ three times a day. (tooth)  16. They aren’t \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ free on Sundays. (always)  17. Hoi An is the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ town in Vietnam. (old)  18. The \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are doing the exercises right now. (student)  19. Is it \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cold in the winter ? (usual)  20. The Mekong River is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ than the Red River. (long) |  |

**V. DẶN DÒ:**

- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại

<https://forms.gle/C2BVBGdVJYeCz7ay6>

**- Hạn chót: 17h ngày 14/5/2021.**

**Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

**\*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/Messenger** | **Email** |
| Thầy Thảo | 0938 522 274 | Thao Le | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 0344 682 289 | Trang Huynh | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |
| Cô Sương | 0344345641 | Sương Tuyết | [tuyetsuong1809@gmail.com](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |