Các em lưu ý: phần nào các em đã ghi thì ko cần ghi, bổ sung phần tiếp theo **VÀ CÁC EM NHỚ LÀM BÀI TẬP 2 LINK GOOGLE FORM MỚI ĐẦY ĐỦ VÀ LÀM NHIỀU LẦN CHO NHỚ NHÉ, CHUẨN BỊ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1, CÁC EM HỌC KĨ TỪ, NẮM CẤU TRÚC, CÁCH LÀM CÁC DẠNG BÀI TẬP TỪ BÀI 1 ĐẾN HẾT BÀI 4. CHÚC CÁC EM ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI ĐẠT KẾT QUẢ TỐT**

**English 7 Week 7**

**Unit 4 : AT SCHOOL**

**A/ Schedules**

**A 1/ Listen and read**

**Subjects**(n) : Các môn học

- Math (n): Môn toán, toán học

- literature (n) : Ngữ văn

- History (n): Lịch sử

- Music (n): Môn nhạc

- Geography (n): Địa lý

- Home Economics (n): Môn công nghệ

-science books: các sách khoa học

- Physics (n): Môn vật lý

- Biology (n): Môn sinh học

- Chemistry (n): Môn hóa học

- Physical Education (n): Môn

thể dục

- English (n):  Môn tiếng Anh

- library (n): thư viện

🡪 librar**ian: nguời quản lý thư viện**

**\*Ms Lan is a librarian ( library)**

**Ms Hoa is a librarian (library)**

Revision : Telling the time (Ôn tập: Cách nói giờ.)

Hỏi giờ: What time is it?

**1. Giờ chẵn: It’s + số giờ+ o’clock**

Ex: It’s ten o’clock. (Bây giờ là 10 giờ)

1. **Giờ lẻ :**

\*a . Ex: It’s eight-fifteen : 8.15 (8 giờ 15 phút)

Hoặc It’s fifteen past eight.

Hoặc It’s a quarter past eight.

\*b. Ex: It’s eight forty- five. (8 : 45)

HOặc It’s fifteen to nine.

Hoặc It’s a quarter to nine.

* Cách nói rưỡi/ qua giờ 30 phút : It’s + half past + số giờ

Ex: It’s eight thirty.

Hoặc: It’s thirty past eight.

Hoặc It’s half past eight.

**Revision :Present progressive tense : Ôn tập thì Hiện tại tiếp diễn**

**Diễn tả**

**1/- Hành động hay sự kiện đang xảy ra ở thời điểm nói.**

Ex: Tom is staying with his uncle in the city. (Tom đang ở cùng với bác trong thành phố)

Please don’t make so much noise. I’m working. (Xin đừng làm ồn quá. Tôi đang làm việc)

**2/- Một kế hoạch đã thu xếp để thực hiện trong tương lai.**

Ex: What are you doing on Saturday night? (Ban tính sẽ làm gì vào tối thứ bảy?)

I'm visiting my friends. (Tôi dự định đi thăm bạn bè )

**Công thức**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khẳng định** | **Phủ định** | **Nghi vấn** |
| **S + am/ is/ are + V ing** | **S + am/ is/ are + not + V ing** | **Am/ Is/ Are + S + V ing?**  **. Yes, S + am/is/are**  **. No, S + am/is/are + not** |

**Môt số trạng từ hay dùng ở thì hiện tại tiếp diễn**: now, at the moment, at present, right now, Be quiet !, Look !, Listen !…

A4/ 43

Example

-What is Lan studying now?

\*- Lan **is studying** Physics now. ( study)

Swim🡪 swimming

What time does Lan have her Physics class?

- She has her Physics class at eight forty.

A 5,6/ 44

History is an interesting and **important** subject: Lịch sử là môn học thú vị và **quan trọng**

**The subject is important.**

* **What an important subject!**
* **school uniform: đồng phục**
* break (n): giải lao = recess

Students have two 20- minute breaks.

* cafeteria (n): quán tự phục vụ
* popular ( adj): phổ biến, được ưa chuộng

B. The library / 47

**NEW WORDS**

- reference book (n): sách tham khảo

- dictionary (n): từ điển

\*We need to have a .............. to find meanings of words. ( subject; information; **dictionary;**name )

- reader (n): sách tập đọc/ người đọc

- rack (n): cái giá

- shelf (n ): cái kệ 🡪 shelves

- science book (n): sách khoa học

- chemistry (n): hóa học

- biology (n): sinh học

**Prepositions of position**

- on the left : bên trái

- on the right: bên phải

- at the back of: ở phía sau của .. .

- in the middle (of): ở giữa (của) . .

**GRAMMAR**

1/ Where **can I find/are**  the Math books?

They’re on the **shelves/ racks** on the left.

2/ **These/ those racks** ( shelves) have magazines

B 4/ 49: Hướng dẫn các em học sinh nghiên cứu:

* receive (v ) : nhận
* contain (n): chứa

Vd The library contains over 100 millions books.

* employ (v ): thuê, tuyển dụng
* employer (n) : chủ
* employee (n ): nhân công

Vd: It has over 5000 employees. ( employ)