**Week: 15**

**Period: 30**

 **Unit 5: THE MEDIA**

 **Lesson 2: Listen and read**

1. **Vocabulary:**
* invent (v): phát minh
* invention (n): sự phát minh
* inventor (n): người phát minh
* crier (n): người rao tin
* shout (v): kêu to, hét lên
* ring-rang-rung (v): rung huông
* adult (n): người lớn, người trưởng thành
* widely (adv): rộng rãi
* thanks to (v): nhờ vào, nhờ có
* viewer (n): người xem TV
* channel (n): kênh truyền hình
* variety (n): đa dạng
* various (a): khác nhau
* stage (n): giai đoạn
* develop (v): phát triển
* development (n): sự phát triển
* interact (v): tương tác
* interaction (n): sự tương tác
* interactive (a): có tính tương tác
* remote (a): từ xa
* control (v,n): kiểm soát, điều khiển
* benefit (n): lợi ích

 **2. GRAMMAR**

**Ex : People love reading newspapers and magazines.**

**\* Gerund**

**Model sentence.**

**S + love/ enjoy / like / dislike / hate + V-ing**

**- She / like / walk / to school. She likes walking to school**

**- We / enjoy / learn / English. We enjoy learning English**

 **3.Practice:**

1. Complete the table:
2. > D
3. > B
4. > B
5. > C
6. > A
7. > D
8. Answer the questions: sgk/42

 **4. Homework:**

- Learn the vocabulary by heart.

- Prepare unit 5 (ccont) – lesson 3- Listen