**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 9**

**Tuần 29: từ ngày 11/4/2022 đến 16/4/2022**

**Tiết 57: UNIT 9. NATURAL DISASTERS**

**GETTING STARTED – LISTEN AND READ**

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

**\* BÀI MỚI: (Học sinh ghi vào tập)**

**\*New words:**

1. **natural** (adj): thuộc về thiên nhiên

2. **disaster** (n): thảm hoạ

3. **snowstorm** (n): bão tuyết

4. **earthquake** (n): động đất

5. **volcano** (n): núi lửa

6. **typhoon** (n): bão nhiệt đới

7. **weather** **forecast** (n): dự báo thời tiết

8. **temperature** (n): nhiệt độ

9. **coast** (n): bờ biển

10. **south**-**central**: nam trung bộ

11. **expect** (v): đón nhận

12. **thunderstorm** (n): bão có sấm sét và mưa to

13. **experience** (v): trải qua

14. **highland** (n): vùng núi, vùng cao

15. **delta** (n): đồng bằng

16. **prepare** (v): chuẩn bị

17. **raincoat** (n): áo mưa

18. **trust** (v): tin tưởng vào

**\* TÌM HIỂU BÀI ĐỌC:** Học sinh mở sách ra trang 74, 75 đọc toàn bộ bài đọc, sau đó trả lời câu hỏi rồi mới kiểm tra đáp án.

**\* Đáp án bài b:**

**1.** Thuy's grandmother wants her to **turn up** the volume on TV because she wants to listen to the **weather forecasts.**

**2.** It will be **rainy** along the coast of Thanh Hoa.

**3.** The **south-central coast** will experience thunderstorms.

**4.** Ho Chi Minh City will **experience temperatures** between 27oC and 35oC.

**5.** Although Thuy's grandmother doesn't trust **weather forecasts,** she likes **watching them.**

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

**Tiết 58: UNIT 9. NATURAL DISASTERS - READ**

\*Link bài giảng: <https://www.youtube.com/watch?v=5NCThJWXYpY>

**BÀI MỚI: (Học sinh ghi vào tập)**

\* **New words**:

1. **percent** (n): phần trăm

2. **Pacific** **Rim** (n): vành đai Thái Bình Dương

3. **strike** (v): tấn công, ập vào

🡪 V2: struck

4. **kill** (v): giết chết

5. **collapse** (v): đổ sập

6. **tidal** (adj): thuộc thuỷ triều

🡪 **tidal** **wave** (n): sóng thần

7. **abrupt** (adj): bất ngờ, đột ngột

8. **shift** (n): sự chuyển dịch, sự thay đổi

9. **underwater** (adj), (adv): dưới nước

10. **movement** (n): sự chuyển động

11. **hit** (v): đánh vào

12. **tropical** (adj): thuộc nhiệt đới

13. **hurricane** (n): bão (gió cấp 8)

14. **cyclone** (n): áp thấp nhiệt đới

15. **predict** (v): tiên đoán

16. **erupt** (v): phun trào

17. **warn** (v): cảnh báo

18. **tornado** (n): vòi rồng

19. **funnel**-**shaped** (adj): hình phễu

20. **overland** (adv): qua đất liền

21. **suck** **up** (v): cuốn, hút

22. **path** (n): đường đi

23. **baby** **carriage** (n): xe nôi

24. **severe** (adj): dữ dội, ác liệt

**\* TÌM HIỂU BÀI ĐỌC:** Học sinh mở sách ra trang 78, 79 đọc toàn bộ bài đọc, sau đó trả lời câu hỏi rồi mới kiểm tra đáp án.

**\* Đáp án bài a:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. T | 2. T | 3. F | 4. T | 5. T | 6. F |

**\* Đáp án bài b:**

**1.** The majority of earthquake **occur around the Pacific Rim, known as a Ring of Fire.**

**2.** During the earthquake in Kobe, many **houses, office buildings and highways collapsed.**

**3.** A tidal wave can only occurs when **there's an abrupt shift in the underwater movement of the earth.**

**4.** In Austtralia, a tropical storm is known as **a cyclone.**

**5.** The Chinese language gave us **the word "typhoon".**

**6.** A tornado is a type of storm that **has a funnel shape and sucks up anything in its way.**

**\*BÀI TẬP CỦNG CỐ:**

1. According to the weather \_\_\_\_\_\_\_\_, it will be raining tonight.

A. forecast B. forecaster C. forecasted D. forecasting

2. Thuy’s grandma turned the television \_\_\_\_\_\_\_\_to see the weather forecast.

A. off B. up C. on D. down

3. I hope my friends won’t laugh \_\_\_\_\_\_\_\_me.

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

4. A tropical storm which reaches 120 kilometers per hour is called a \_\_\_\_\_\_\_\_in North and South America.

A. typhoon B. hurricane C. cyclone D. tornado

5. Scientists had warned them \_\_\_\_\_\_\_\_the eruption.

A. in B. of C. for D. with

6. The roof \_\_\_\_\_\_\_\_under the weight of snow last night.

A. collapse B. collapsing C. collapsed D. collapses

7. Pompeii was completely \_\_\_\_\_\_\_\_in AD 79 by an eruption of Mount Vesuvius.

A. to destroy B. destroy C. destroyed D. destroying

8. In 1995, a huge earthquake \_\_\_\_\_\_\_\_the city of Kobe in Japan.

A. strike B. struck C. striking D. striked

9. We \_\_\_\_\_\_\_\_ each other since we left school.

A. don’t meet B. didn’t meet C. won’t meet D. haven’t met

10. Yesterday, a typhoon \_\_\_\_\_\_\_\_a coastal city in the country.

A. strike B. hit C. predicted D. collapsed

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh học thuộc lòng từ vựng và cấu trúc.**

**- Học sinh chép copy từ vựng phần “New words” mỗi từ ít nhất 3 dòng vào tập.**

**- Ghi, làm bài tập vào tập.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Lớp dạy** | **Zalo/ SĐT** | **Email** |
| Thầy Thành Nhân | 9/2, 9/5 | 0399 137 903 | [nhanntsgu@gmail.com](mailto:nhanntsgu@gmail.com) |
| Cô Liên | 9/3, 9/9 | 0979 702 178 | [liennguyen020178@gmail.com](mailto:liennguyen020178@gmail.com) |
| Cô Loan | 9/10 | 0767 118 020 | [bachthingocthanhloan@gmail.com](mailto:bachthingocthanhloan@gmail.com) |
| Cô Trang | 9/1, 9/8 | 0344 682 289 | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |
| Cô Mai | 9/6, 9/13 | 0989 035 412 | [maihanoi6160@gmail.com](mailto:maihanoi6160@gmail.com) |
| Cô Phương Anh | 9/7, 9/12 | 076 863 6186 | [phuonganh23062004@yahoo.com](mailto:phuonganh23062004@yahoo.com) |
| Thầy Trọng Nhân | 9/4, 9/11 | 078 512 7200 | [nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |