**ENGLISH 6 ( From 1.2.2021 🡪 2.2.2021)**

ONLINE LESSONS :

**Period 1:** UNIT 10 PART C; MY FAVORITE FOOD

**1. Listen and repeat. Then practice with a partner.**

**New words :**

**Kinds of vegetables**

carrots: củ cà rốt

- tomatoes: cà chua

- lettuce: cải mâm xôi

- potatoes: khoai tây

- beans: đậu

- peas: hạt đậu

- cabbages: bắp cải

- onions: củ hành

* What are these/ those? 🡪 They are plural nouns.

EX: What are these?--> They are oranges.

**2. Listen and repeat. Then practice with a partner.**

*Hỏi ai thức ăn/ uống/ loại rau ưa thích của họ là gì.*

***What’s your favorite food/ drink/ vegetables? 🡪 I like ------***

**Bài 3**

**3. Listen and repeat.**

- cold drinks: thức uống lạnh

- lemonade: nước chanh

- water: nước

- iced tea: trà đá

- iced coffee: cà phê đá

- orange juice: nước cam vắt

- apple juice: nước táo ép

- milk: sữa

- soda: nước có gas

Period 2 : **Unit 11: WHAT DO YOU EAT? A1**

 **At the store:** tại cửa hang

Seller: Can I help you?

Buyer: **A bottle of cooking oil**, please.

Seller: Here your are.

Buyer: Thank you.

**Practice the dialogue with new words**

**New words**

a bottle of cooking oil: 1 chai dầu ăn

a packet of tea: 1 túitrà (chèkhô)

a box of chocolate: 1 hộpsô-cô-la

a kilo of rice: 1 kg gạo

a dozen eggs: 1 tá quả trứng

a can of peas: 1 hộp đậu (đỗ)

a bar of soap: 1 thỏi xà bông

# a tube of toothpaste: 1 tuýp (ống) kem đánh răng

**Period 3: A2 ; A3; A4**

A 2/116 Students look at the picture:

-: Hỏi số lượng:

+How much beef does Ba want? (How much+ Uncountable noun(danh từ không đếm được: danh từ chỉ chất lỏng: water, milk, oil, ... và những danh từ không trực tiếp đo bằng đơn vị đó mà dùng đơn vị khác để cân, đo, đong, đếm như: rice, beef,..)

+ How many eggs does he want?

How many + danh từ đếm được ......?

Students answer the questions on page 116

\*A 3/117 Students listen to CD 25 and match the names of the people with the things they want.

\*A 4/ 117

Go to the store for someone: đi đến cửa hang dùm ai

Half a dozen : nữa chục ( tá)

Half a kilo :nữa ký