……., September ……… 2021

**THEME 1: FREE TIME**

*LESSON 4*

1. **Vocabulary**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. be good for (v): tốt cho | /ɡʊd/ |
| 1. bring sth back (v): mang cái gì trở lại |  |
| 1. healthy (a): khỏe mạnh, có lợi cho sức khỏe   ≠ unhealthy (a) | /ˈhelθi/  /ʌnˈhelθi/ |
| 1. historian (n): nhà sử học | /hɪˈstɔːriən/ |
| 1. introduce (v): giới thiệu   reintroduce (v): giới thiệu lại | /ˌɪntrəˈduːs/  /ˌriːɪntrəˈduːs/ |
| 1. look forward to + Ving (v): mong chờ | /lʊk ˈfɔːrwərd tə / |
| 1. quite (adv): khá | /kwaɪt/ |
| 1. rule (n): quy luật | /ruːl/ |
| 1. shuttlecock (n): quả cầu lông | /ˈʃʌtlkɑːk/ |
| 1. simple (a): đơn giản | /ˈsɪmpl/ |
| 1. **teach – taught – taught (v)**: dạy | **/tiːtʃ/ - /tɔːt/ - /tɔːt/** |

**B. Grammar: Reflexive pronouns**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal pronouns | | Possessive adjective  (3) | Possessive pronouns  (4) | Reflexive Pronouns  (5) |
| Subject (1) | Object  (2) |
| I | me | my | mine | ***myself*** |
| we | us | our | ours | ***ourselves*** |
| you | you | your | yours | ***yourself / yourselves*** |
| he | him | his + (n) | his | ***himself*** |
| she | her | her | hers | ***herself*** |
| it | it | its | its | ***itself*** |
| they | them | their | theirs | ***themselves*** |

(1) ⭢ ***làm chủ từ (S): thực hiện hành động nào đó, đứng trước Vchính***

Ex: She went home late yesterday. They often have breakfast at home.

(2) ⭢ ***làm túc từ (O): tiếp nhận hành động của (v) và đứng sau (v) và giới từ (in/ on / of)***

Ex: My mother gave me a book yesterday.

I wanted to play soccer with them.

(3) ⭢ ***luôn có 1 danh từ theo sau***.

Ex: Their mother is very nice. We went home with our parents.

(4) ⭢ ***(4) = (3) + (n) để tránh sự lập lại***

Ex: My house is small but hers (her house) is big.

(5) ⭢ ***dùng để nhấn mạnh, khẳng định chính chủ từ thực hiện hành động đó***.

Ex: I myself did the housework. I did the housework (by) myself.

**C. Prepositions (giới từ)**

1. in P.E lessons: trong các bài thể dục
2. in a group: trong 1 nhóm
3. on the street: trên đường

in the pool: trong hồ bơi

🙥🙥🙥🕮🙧🙧🙧

**THEME 1: FREE TIME**

*LESSON 5*

1. **Vocabulary**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. amazing (a): làm ngạc nhiên | /əˈmeɪzɪŋ/ |
| 1. board (n): tấm ván | /bɔːrd/ |
| 1. cage (n): cái chuồng | /keɪdʒ/ |
| 1. fall off (v): té xuống   **fall – fell – fallen** | /fɔːl/ - /fel/ - /ˈfɔːlən/ |
| 1. get locked (v): bị kẹt, bị nhốt | /ɡet lɑːkt/ |
| 1. grill (v): nướng (thịt)   grilled pork (n): thịt heo nướng | /ɡrɪl/  /ɡrɪld pɔːrk/ |
| 1. hang out (v): đi chơi | /hæŋ aʊt/ |
| 1. **hit – hit – hit** (v): đánh (bóng) |  |
| 1. musician (n): nhạc sĩ, nhạc công | /mjuˈzɪʃn/ |
| 1. net (n): cái lưới | /net/ |
| 1. parrot (n): con vẹt | /ˈpærət/ |
| 1. physical (a): thuộc cơ thể   physical exercises (n): thể dục (đi bộ, chạy, chơi thể thao…) | /ˈfɪzɪkl/  /ˈfɪzɪkl ˈeksərsaɪz/ |
| 1. piece (n): miếng, mảnh | /piːs/ |
| 1. racket (n): cây vợt | /ˈrækɪt/ |
| 1. survey (n): cuộc khảo sát | /ˈsɜːrveɪ/ |
| 1. unicycle (n): xe đạp một bánh | /ˈjuːnɪsaɪkl/ |

1. **Prepositions**
2. put coins in machines: cho đồng xu vào máy
3. at the mall: tại trung tâm mua sắm
4. in the sea: ở dưới biển