**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**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 7**

**(Thời gian học: 10/5 – 15/5/2021)**

**-------**

**Tuần 34-Tiết 1**

**Unit 16: PEOPLE AND PLACES**

**B4. FAMOUS PEOPLE**

**I. MỤC TIÊU:**

**-** Học từ vựng liên quan đến các địa danh và các nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.

- Biết cách đọc và lựa chọn thông tin trong một bài đọc.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1) Từ vựng:

- Học từ vựng mới: light bulb (n), establish (v), gramophone (n), motion (n), grow up (v), fairy tale (n).

2) Ngữ pháp:

- Thì quá khứ đơn

- Động từ bất quy tắc

**III. THỜI LƯỢNG:** 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn của giáo viên** | **Nội dung học sinh ghi vào tập** |
| **1.Kiểm tra bài cũ:**  - Học sinh trả lời các câu hỏi: | a) What’s your favorite place?  b) Do you know any famous people?  Gợi ý:  a) I love………..  b) Yes, …………. |
| **2. Bài mới:**  **-** Học sinh học từ mới xuất hiện trong bài học.  slice (v), boil (v), add (v), salt (n), heat (v), stir- fry (v), soy sauce (n), dish (n), plate (n), bowl (n), chopsticks (n), spoon (n) | **New words:**   * light bulb (n): bóng đèn tròn * establish (v): thiết lập * gramophone (n): máy hát * motion (n): sự chuyển động * grow up (v): trưởng thành * fairy tale (n): chuyện thần tiên |
| **3. Ngữ pháp:**  **-** Ôn lại thì quá khứ đơn.  - Ôn lại các động từ hợp quy tắc. | **Review: Regular verbs**  establish – established  invent – invented  want – wanted  …… |
| **4. Đoạn văn:**  **-** Học sinh đọc luyện tập đoạn văn và đối chiếu từ vựng để nắm được ý của đoạn văn. |  |

**V. DẶN DÒ:**

- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại <https://forms.gle/CBxkYRfMHvKAbsvs5>

**- 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.**

**Tuần 34- Tiết 2, 3**

**REVISION**

**I.MỤC TIÊU:**

**-** Ôn lại các từ vựng của bài 16.

- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.

- Luyện tập làm các bài tập ngữ pháp.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1) Từ vựng:

- Ôn lại các từ vựng của bài 16.

2) Ngữ pháp:

- Ôn lại thì quá khứ đơn

- Tính từ và trạng từ, động từ khiếm khuyết.

**III. THỜI LƯỢNG:** 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn của giáo viên** | **Nội dung học sinh ghi vào tập** |
| **1. Kiểm tra bài:**  - Học sinh trả lời các câu hỏi: | a) Give me the structure of the past simple tense.  b) What kind of verbs do we use after modal verbs? |
| **2. Ôn tập:**  **-** Học sinh ôn các từ vựng xuất hiện trong bài 16 về các địa điểm và những người nổi tiếng trên thế giới**.** |  |
| **3. Ngữ pháp:**  **-** Học sinh ôn lại thì quá khứ đơn, tính từ và trạng từ, các động từ khiếm khuyết. |  |
| **4. Bài tập củng cố:**  1. Reading is more boring than \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ television.  A. watching B. watch C. to watch D. watches  2. What kinds of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do you like ? I like cartoons.  A. books B. films C. pictures D. stories  3. Teenagers like to listen to the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pop music and see the shows of their favorite artists.  A. new B. latest C. old D. beautiful  4. Nowadays, with breathing equipment, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ can stay underwater for a long time.  A. driver B. sailor C. doctor D. diver  5. He plays soccer very well. He is a good soccer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  A. doer B. trainer C. player D. maker  6. Nga prefers watching TV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ playing chess.  A. to B. in C. for D. at  7. There is a cowboy movie on \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the New Age Theater.  A. to B.in C. for D. at  8. **NAM:** “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?” – **BA:** “Yes, I’d love to.”  A. Do you often go swimming? B. Would you like to go swimming?  C. Can you swim? D. How do you go swimming?  9. **HOA:** “Can I borrow your cell phone?” – **NGA:** “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.”  A. Yes, I can B. Of course C. No, I’m busy D. Well, I love your cell phone.  10. Tom can speak English well and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ can Mary.  A. either B. so C. too D. neither  11. Video games can be……………….  A addictive B. arcades C. amusement D. computer  12. They take a walk instead \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ riding bikes to see the beauty of this area.  A. in B. of C. on D. to  13. We need some vegetables \_\_\_\_\_\_ dinner.  A. at B. in C. for D. on  14. Are you free \_\_\_\_\_\_\_ Saturday, John?  A. at B. in C. on D. during  15. We can learn more about the undersea world \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ this invention.  A. thanks to B. thanks for C. because D. but  16. You should listen to lifeguards and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ obey all signs.  A. strictly B. carelessly C. suddenly D. slowly  17. Everybody wished \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ this activity.  A. keep B. keeps C. keeping D. to keep  18. Tom is a \_\_\_\_\_\_\_ volleyball player.  A. skill B. skillful C. skillfully D. upskill  19. “Mary can speak Vietnamese.” “ \_\_\_\_\_\_\_\_.”  A. So does Bob. B. Bob can, too. C. Bob can either. D. Neither can Bob.  20. The number of participants \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ every week.  A. increase         B. increases      C. is increase      D. are increase |  |

**V. DẶN DÒ:**

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

<https://forms.gle/CBxkYRfMHvKAbsvs5>

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

**\* Thông tin liên hệ giáo viên:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/Messenger** | **Email** |
| Thầy Trọng Nhân | 0785127200 | Nguyen Trong Nhan | [nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |
| Cô Sương | 0344345641 | Sương Tuyết | [tuyetsuong1809@gmail.com](mailto:tuyetsuong1809@gmail.com) |
| Thầy Thảo | 0938522274 | Thao Le | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Loan | 0767118020 | Thanh Loan | [bachthingocthanhloan@gmail.com](mailto:bachthingocthanhloan@gmail.com) |