**HỌ VÀ TÊN HS:** ………………………………………..

**LỚP:** ……………..

**Tuần 1**

**Thời gian: Từ ngày 6/9 đến 10/9/2021**

**TIẾT 1 – REVIEW**

**Tiết đầu tiên là tiết ôn tập nhưng cô muốn dành để hướng dẫn các em trước khi vào học nhé :**

* Chuẩn bị sách giáo khoa và tập ghi ( trong thời gian giãn cách rất nhiều bạn chưa có sách giáo khoa Tiếng Anh) .Các em đừng quá lo lắng nhé :các em dùng GOOGLE giúp mình : gõ tên sách và chụp hình một số trang cần dùng trước để học hoặc sử dụng đường link sách online .
* Một tuần có 3 tiết chính khóa : 1 tiết các em tự nghiên cứu bài học trước trên trang web  **thcsphandangluu.hcm.edu.vn. 2** tiết còn lại các em học online trực tiếp qua **GOOGLE MEET** theo thời khóa biểu.
* Luôn xem trước bài và ghi bài đầy đủ vào tập.
* Các em cố gắng học tập tại nhà bằng những phương tiện mình có .
* Trong quá trình học nếu các em gặp sự cố như không vào lớp học được, wifi yếu , máy hết bin……thì các em báo cho GVBM ở lớp để thầy cô hướng dẫn và bài học vẫn luôn có trên trang web của trường. **thcsphandangluu.hcm.edu.vn**
* Một năm học mới với rất nhiều khó khăn, nhưng cô mong các em sẽ cùng với thầy cô giáo vượt qua giai đoạn khó khăn này và cô mong sớm được gặp lại các em ở trường .

**Dặn dò: Các em ghi nội dung bài học tiết 2,3 vào tập**

**Đọc và xem nội dung bài học nhé**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tiết 2: Lesson : GREETINGS**

**Greet someone in a friendly way:**

Hello = Hi

How are you?

I’m fine/ good/ ok/ pretty good/ not bad/…….

**Let’s introduce!. Make a small paragraph to introduce yourself.**

* What’s your name?
* How old are you?
* Where do you live?
* Who do you live with?
* What do you like?

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Tiết 3:**

**Lesson : - HOBBIES**

**Activities**

* watch TV/ watch movies
* play games
* play sports/ football/ volleyball/ tennis/…..
* go shopping/ fishing/…..
* read comics/ books/…..
* surf the internet
* listen to music
* ………..

*What do you like doing in your free time?*

*I like …………………………………….*

**Food/ Drinks:**

Salad, noodles, chicken, pizza, meat, rice, milk, milk tea, coffee, orange juice, soda,…..

*What’s your favorite food/ drink?*

*My favorite food/ drink is………..*

*I like ……………………………….*

**Động từ TO BE**

Ôn lại cách chia động từ “To be” gồm “ am/ is/ are” nghĩa ( thì/ là / ở)

**Notes:**

Các em ghi bài vào tập và học thuộc nhé

**The end**