**PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **GHI CHÚ** |
| **Tiếng anh lớp 7**  **Tiết 22: UNIT 4 : AT SCHOOL**  **LESSON 4 : B . THE LIBRARY ( B4)** | |
| Look at picture B4 in the book: Đọc và trả lời câu hỏi | **1. New words**  librarian’s desk  study area: khu vực đọc sách  together (adv): cùng nhau  center (n): trung tâm  receive(v): nhận  copy (n;v): bản sao; sao chép  contain (v: bao gồm  employ (v): thuê, mướn  🡪 employer (n): chủ, người sử dụng lao động  🡪 employee (n): nhân viên, người lao động  Congress (n) Quốc hội |
|  | **2. Practice**  **\* Key:**  a. It’s in Washington D.C , the capital city of the USA  b. It has over 100 million books  c. It has about 1000 km of shelves  d. over 5000 employees work there  e. Because it receives copies of all American books |
| Chuẩn bị bài tiếp theo | **3. Homework**  - Learn the new words and the text by heart  - Prepare for the next lesson : Unit 4 : A6,7, B3,5 |
| **Tiết 23 UNIT 4 : AT SCHOOL**  **LESSON 5 : Hướng dẫn tự học** A6,7, B3,5 | |
| Đọc bài 6 trang 44 và trả lời đúng/sai | **1.New words**  school unifrom (n): đồng phục  a 20-minute break: giờ giải lao 20 phút  cafeteria (n): quán ăn tự phục vụ  snacks (n) món ăn vặt  popular (a): phổ biến  baseball (n): bóng chày  football (n) = soccer (n): bóng đá  wear (v): mặc, đội, mang  sell (v): bán  🡪 seller (n): người bán hàng |
|  | **2.Schools in the USA**  **\* Key:**   1. T 2. F ( There are no lessons on Saturday) 3. F ( one break is in the morning, and the other is in the afternoon) 4. T 5. F ( The school cafeteria opens at lunch time and also at breaks) 6. F ( basketball is one of the most popular after school activities) |
| Chuẩn bị bài tiếp theo | **3. Homework**  - Learn the new words and the text by heart  - Prepare for the next lesson : revision |
| **Tiết 24 Revision** | |
|  | **A. GRAMMAR**  1. **Hỏi và trả lời vè thời gian:** What time is it?  It is giờ + phút  What time is it ? ( = What is the time ? )  ***⇨➀ It’s + giờ+ phút*** ( 5:20🡪 It’s five twenty / 3:15 🡪 It’s three fifteen )  ***⇨➁ It’s +phút + past (hơn,quá ) + giờ***: (5:10🡪 It’s ten past five /3:15🡪 It’s a quarter past three)  ***To (kém)*** : (5:50🡪 It’s ten to six /11:45🡪 It’s a quarter to twelve )  ( 15 phút =**a quarter** / 30 phút = **half past**🡪11:30= It’s half past eleven. )  \* What time do you get up? -> I get up at……….  2. **Thì hiện tại tiếp diễn:**  **\*Structure:**   |  | | --- | | **S+am/is/are +V+ing +O**  **S+am/is/are +not+V+ing +O**  **Am/Is/Are +S+ V+ing +O ?** |   Ex1:*I’m teaching* (teach)now  Ex2:She *is reading*(read)a book at the moment.  **Thường dùng với adv :*now=at the moment =at the present*:bây giờ.**   * 1: teach🡪 teach*ing* /read🡪 read*ing*/ study🡪 study*ing* * 2:wrire🡪wri*ting*/come🡪 com*ing* (boû “e” cuoái ) * 3:chat🡪 chat*ting* /swim🡪 swim*ming* /skip 🡪skip*ping* /run🡪 run*ning*   3. **SUBJECTS** :(Môn học )  1.**Math**:Tóan 2.**Physics**:Lý 3.**Chemistry**:Hóa 4.**Literature**:Văn 5.**History** : sử  6.**Geography**: địa 7.**Biology**: Sinh 8.**English**:T.Anh 9.**PhysicalEducation**:T.Dục  10.**Civic Education** : GDCD 11.**Art**:Mỹ thuật 12.**Music** :Nhạc 13.**Technology**:Kỹ thuật 14**.Electronics**:Môn điện tử 15.**ComputerScience**:Môn vi tính  - What is your favorite subject? -> I like Math. |
| Chuẩn bị bài tiếp theo | **3. Homework**  - Learn the new words and the text by heart |