**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**Tuần 4: từ ngày 27/9/2021 đến 02/10/2021 *(Nộp bài trước: 17g00 ngày 02/10/2021)***

**Tiết 10: Unit 3: A. What a lovely home! (1, 2)**

**Link bài giảng:** [**https://www.youtube.com/watch?v=bmzOoyIVdl8&t=597s**](https://www.youtube.com/watch?v=bmzOoyIVdl8&t=597s)

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

|  |
| --- |
| **I. New words:**  -complaint (n) lời phàn nàn  -compliment (n) lời khen ngợi  -expensive (a) đắt  -wet (a) ≠ dry (a): ướt ≠ khô  -boring (a) ≠ interesting (a) nhàm chán ≠ thú vị  -delicious (a) ngon  -closet (n) tủ nhỏ  **II. Grammar:**  **\* Exclamations:**  Để biểu lộ sự ngạc nhiên, sự đau đớn, sự tán thưởng, sự phàn nàn... về một người nào, một vật gì hoặc sự vật gì, ta dùng:  **What + (a/an) + adj + noun!**  Ex:  What an interesting book! (Quyển sách thú vị quá!)  What small apples! (Những trái táo này nhỏ quá!)  What beautiful weather! (Thời tiết đẹp quá!)  **Notes:**  Đối với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được thì ta không dùng mạo từ a/an trước chúng. |

**III. Giới thiệu bài học:**

- HS mở sách ra ở trang 29, phần A(1, 2) theo dõi bài học ở link và ghi đáp án vào tập bài tập: Bài 1, 2.

**Gợi ý:**

Bài 1:

**a)** Hoa and Lan talk about the living room, the bathroom, Hoa's room and the kitchen.

**b)** Lan likes Hoa's room because it's bright and its colours are nice.

**c)** In the bathroom there is a sink, a tub and a shower.

**d)** In the kitchen, there are modern things: a washing machine, a dryer, a re­frigerator, a dishwasher, an electric stove...

Bài 2:

 What a great party! (*Bữa tiệc tuyệt quá!*)

- What a bright room! (*Căn phòng sáng sủa làm sao!*)

- What an interesting movie! (*Phim hay quá!*)

- What a lovely house! (*Căn nhà xinh quá!*)

- What a delicious dinner! (*Bữa tối ngon làm sao!*)

- What a beautiful day! (*Ngày đẹp quá)*

**Tiết 11: Unit 3: B Hoa's family (1, 2, 3)**

**Link bài giảng:** [**https://www.youtube.com/watch?v=OJgVz2CKd3k**](https://www.youtube.com/watch?v=OJgVz2CKd3k)

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

**I. New words:**

-farmer (n) nông dân

-countryside (n) nông thôn

-grow (v) trồng

-raise (v) nuôi

-cattle (n) gia súc

**II. Grammar:**

**\*Ask and answer about occupations (Hỏi và trả lời về nghề nghiệp)**

**What + do/does + S + do? = What is + your/ his/ her… + job?**

Ex: What does your father do? = What is your father’s job?

(Ba của bạn làm nghề gì?)

**III. Giới thiệu bài học:**

**- HS mở sách ra ở trang 33, phần B(1, 2, 3) theo dõi bài học ở link và ghi đáp án vào tập bài tập: Bài 1, 3.**

**Gợi ý:**

**Bài 1:**

**a)** Hoa's father is a farmer.

**b)** He works on their farm in the countryside.

**c)** She is a housewife. (*nội trợ*)

**d)** She does the housework and helps her husband on the farm.

**e)** Yes, they are.

**f)** Hoa's sister is eight.

**Bài 3:**

- A farmer works on a farm.

- A doctor takes care of sick people.

- A journalist writes for a newspaper.

- A teacher teaches in a school.

**Tiết 12: Unit 3: B Hoa's family (5, 6)**

**Link bài giảng:** [**https://www.youtube.com/watch?v=OJgVz2CKd3k**](https://www.youtube.com/watch?v=OJgVz2CKd3k)

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

**I New words:**

- look for = find (v) tìm kiếm  
- advice (n) lời khuyên  
- easy (a) dễ dàng  
- empty (a) trống, rỗng  
- furnished (a) được trang bị nội thất  
- suitable (a) phù hợp  
- describe (v) miêu tả

**II. Grammar: Superlatives: So sánh nhất**

**-tính từ ngắn**

**S + to be + the + superlative adjective (+ N)**

Ex: He is the tallest student in my class. (Anh ấy là học sinh cao nhất lớp tôi.)

-**tính từ dài**

**S + to be + the + most + adjective (+ N)**

Ex: This car is the most expensive in the showroom. (Trong phòng trưng bày, chiếc xe này là đắt nhất.)

**Các tính từ so sánh nhất đặc biệt**

good - best (tốt nhất)  
bad - worst (tồi tệ nhất)  
much/ many - most (nhiều nhất)  
little - least (ít nhất)  
far - farthest/ furthest (xa nhất)

**III. Giới thiệu bài học:**

**- HS mở sách ra ở trang 35, 36, 37 phần B(5, 6) theo dõi bài học ở link và ghi đáp án vào tập bài tập: Bài 5, 6.**

**Gợi ý:**

Bài 5:

**a)** The cheapest apartment is the one with two bedrooms at number 27.

**b)** The most expensive apartment is the one with four bedrooms and furniture at number 79.

**c)** The best apartment is the furnished one at number 79.

**d)** The most suitable apartment for John and his family is the one at number 27. It's smaller than the other two, but it's the newest of the three and it has a large, modern bathroom and a kitchen.

Bài 6: beautiful -expensive- cheapest-small-big-best

**BÀI TẬP CỦNG CỐ:**

1. What \_\_\_\_\_\_\_\_ awful restaurant!

A. an B. the C. a D. some

2. This dress is the…………expensive of the four dresses.

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

3. A nurse can takes care ………….. sick people.

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

4. \_\_\_\_\_\_\_\_ lovely houses!

A. When B. How C. Where D. What

5. Benches are \_\_\_\_\_\_\_\_ comfortable than armchairs.

A. the most B. more C. most D. the

6. He writes articles for a newspaper. He’s a \_\_\_\_\_\_\_\_.

A. journalist B. teacher C. musician D. doctor

7. They are waiting………….front of the theater.

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

8. Are there any chairs………….the room?

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

9. Mount Everest is…………… mountain in the world.

A. the highest B. high C. more high D. highest

10. Mai is …………girl in the three sisters.

A. the most beautiful B. more beautiful than C. beautiful D. more beautiful

**🖎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 xem SGK chuẩn bị Unit 4- A(1, 2, 3, 5, 6)**

\* 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) |