**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**Tuần 20: từ ngày 07/02/2022 đến 12/02/2022**

**Tiết 58, 59: Unit 9\_ B (3, 4) + Exercises**

**Link bài giảng:** <https://www.youtube.com/watch?v=pn1K3ilGhr8>

**I. New words:**

|  |  |
| --- | --- |
| -sew (v)*: khâu, may vá =>***sewin**g  (n): *việc may vá*  -useful(adj) *có ích, hữu ích >< useless(adj) vô ích, vô dụng*  - hobby (n)*: thú tiêu khiển, trò giải trí*  *-* decide (v)*: quyết định*  =>decision (n)*: sự quyết định* | - sewing machine (n)*: máy may*  -cushion (n)*: tấm đệm ghế*  -pretty (adj): x*inh, xinh xắn*  -try on (phrs.v)*: mặc thử, mang thử (á*o, quần, giày, dép, ...)  -problem (n)*: vấn đề, sự cố*  - finally (adv): *cuối cùng, rốt cuộc* |

**II. Grammar:** **The past simple tense (thì quá khứ đơn)**

Xem lại Ngữ pháp của phần A.

**III. Giới thiệu bài học:**

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

**Đáp án:**

**Bài 3:**

**a)** Hoa learned to use a sewing machine.

**b)** First, she made a cushion for her armchair.

**c)** It was blue and white.

**d)** Next, she made herself a skirt.

**e)** It was green with white flowers on it.

**f)** It looked very beautiful.

**g)**  It was too big so it didn't fit her.

**h)** Her neighbour helped her.

**i)** Finally, it fitted her very well.

**Bài 4:**

Hoa watched her neighbour make dress. (watch)

First, she bought some material. (buy)

Then, she cut the dress out. (cut)

Next, she used a sewing-machine to sew the dress. (use)

Hoa decided that sewing was a useful hobby. (decide/ be)

She made a cushion and a dress. The cushion was fine, but the dress wasn't. (*make/ be*)

Then, her neighbour helped her, so finally it fitted her. (*help/ fit*)

**Tiết 60: Unit 10\_ A (1, 4)**

**Link bài giảng:** <https://www.youtube.com/watch?v=61ynlx3SXaY>

**I. New words:**

-health (n): sức khỏe =>healthy (adj): khỏe mạnh

-hygiene (n): vệ sinh

-personal (adj): cá nhân, riêng tư => personal hygiene: vệ sinh cá nhân

- hope (v) hy vọng

- nearly (adv) gần đến, gần như

- harvest (n) mùa gặt, vụ thu hoạch

- take care of: chăm sóc

**-** glad (adj): vui, vui mừng

-at first : lúc đầu, ban đầu

- strange (adj): lạ, xa lạ, không quen biết

- worry (v) (about sb/ sth): lo, lo lắng => worried (adj): lo lắng, bồn chồn

- careful (adj): cẩn thận, kỹ lưỡng, thận trọng =>carefully (adv): một cách kỹ lưỡng, cẩn thận

**II. Grammar:**

**1. The past simple tense (thì quá khứ đơn) Xem lại ngữ pháp phần A**

**2. Imperative sentences (câu mệnh lệnh)**

*Câu mệnh lệnh là câu ra lệnh, sai khiến hoặc đề nghị ai làm điều gì.*

**(+) V -bare + …**

**(-) Do not/ Don’t + V-bare+…**

Ex: Brush your teeth after meals. (Hãy đánh răng sau khi ăn.)

Don’t stay up late. (Đừng thức khuya)

**III. Giới thiệu bài học:**

**- HS mở sách phần A (1, 4) đọc bài và tham khảo đáp án.**

**Đáp án:**

**Bài 1:**

a) Because it's nearly the harvest time again.

b) Her grandfather helps them on the farm.

c) They will probably go to Ha Noi after the harvest.

d) She knows how to take care of herself. She's doing what she didn't do when she was at home in Hue.

e)-Her mother wants her to take care of herself, to wash and iron her own clothes.

-She doesn’t want her eat too much candy or stay up late.

**Bài 4:**

was/ looked-having- take-take-get-go-wash -iron-eating-told-meet-go

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

1. He talked to his friends \_\_\_\_\_\_\_\_ her vacation in Da Lat.

A. about B. on C. with D. to

2. I \_\_\_\_\_\_\_\_ very happy on my last vacation.

A. am B. was C. were D. are

3. It was a green skirt with white flowers \_\_\_\_\_\_\_\_ it.

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

4. He \_\_\_\_\_\_\_\_ come here last night.

A. doesn’t B. won’t C. didn’t D. don’t

5. \_\_\_\_\_\_\_\_ did you see her? – Yesterday morning.

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

6.  Remember \_\_\_\_\_\_\_\_ your teeth after meals.

A. brush B. to brush C. brushing D. brushes

7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_eat too much candy.

A. Does B. Doesn’t C. Do D. Don’t

8. I received a letter \_\_\_\_\_\_\_\_ your aunt last week.

A. of B. to C. from D. at

9. \_\_\_\_\_\_\_\_ come to the meeting last night? - Because I was busy.

A. Why did you B. When did you C. Why didn’t you D. How did you

10. Wash your hands \_\_\_\_\_\_\_\_ meals.

A. after B. in  C. before D. on

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem lại từ vựng và ngữ pháp của bài. Ghi và làm bài tập vào tập.**

**- Vào K12online tìm hiểu nội dung bài, xem tài liệu và hoàn thành các nội dung học tập.**

**- Học sinh chuẩn bị bài UNIT 10 B(1, 2, 3, 4)**

\* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với 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) |