**Tuần 1: Từ 06/9/2021 đến 11/9/2021 ENGLISH 7 - HK1**

**Tiết 1 Review Tenses**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THÌ** | **CÁCH DÙNG** | **CÔNG THỨC** | **TỪ NHẬN BIẾT** |
| **Simple present tense**  **(Thì hiện tại đơn)** | - Diễn tả hành động thường xuyên xảy ra.  - Diễn tả thói quen, sự thật, chân lí. | (+) S + V1/s/es  (-) S + don’t/ doesn’t + V1  (?) Do/ Does + S + V1…….?  **Yes, S + do/does**  **No, S + don’t/doesn’t**  (Be): is/am/are  (Not be): isn’t/ am not/ aren’t  **Yes, S + is/am/are**  **No, S + isn’t/am not / aren’t** | Always, sometimes, often, seldom, every, never, usually…. |
| **Present progressive tense**  **(Thì hiện tại tiếp diễn)** | - Diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.  - Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần. (có kế hoạch từ trước)  - Diễn tả sự phàn nàn. | **Be + Ving**  **(+) S + is/am/are + Ving….**  **(-) S + isn’t/am not/ aren’t + Ving…..**  **(?) Is/ Am / Are + S + Ving…..?**  **Yes, S + is/am/are**  **No, S + isn’t/am not / aren’t** | Now, at the moment, at present, right now.  Look!  Listen! |
| **Simple future tense**  **(Thì tương lai)** | - Diễn tả hành động xảy ra ở một thời điểm cụ thể trong tương lai.  - Diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai thì có hành động khác xen vào, hành động nào xảy ra trước thì chia thì tương lai, hành động nào xảy ra sau thì chia thì hiện tại đơn. | **Will + V1**  (+) S + will + V1  (-) S + won’t + V1  (?) Will + S + V1…….?  **Yes, S + will**  **No, S + won’t**  **Willnot=won’t will=’ll** | Tomorrow  Next  Soon  Someday=one day |

1. **Simple present tense: (Thì hiện tại đơn)**
2. I **(play)**……………………….. tennis.
3. She **(not play)** …………………. tennis.
4. ………….. he **(play)**…………….. tennis?
5. The train **(leave)**…………………… every morning at 8 AM.
6. The train **(not leave)**……………………………. at 9 AM.
7. When ………….. the train usually **(leave)**……………………….?
8. She always **(do)** ………………... her homework.
9. He never **(be)**……………..late for school.
10. Every twelve months, the Earth **(circle)**……………… the Sun.
11. ……………… the Sun **(circle)**…………… the Earth?
12. **Present progressive tense: (Thì hiện tại tiếp diễn)**
13. Daisy **(play)** …is playing…………….. the piano now.
14. Look! He **(ride)** is riding……………….. a new bike.
15. They **(not work)** …are not working……………….. in the garden at the moment.
16. I **(write)** am writing …………………… a letter now.
17. Is………Lan **(swim) swimming……………** in the pool at the moment?

**III. Simple future tense : (Thì tương lai)**

1. I **(send)………………..**you the information when I get it.

2. She (**translate)……………….** the email, so Mr. Smith can read it.

3…**………….** you (**help)………………** me move this heavy table?

**4. ……………..** he (**make)………………** dinner?

5. they **(not do**)…………………your homework for you

**HOMEWORK**

1. They usually (have)…………….dinner at home
2. At the moment he (play) ………..in the yard
3. Everybody (wait)………… for the president in the hall now
4. You usually (go)…………..to bed early
5. I hope you (feel)……………..better soon
6. She always (eat)…………….a lot of vegetables and fruit
7. He (go)…………….to the English club every Sunday.
8. My mother (make)………………a dress now
9. We (travel)…………to Hue next month
10. They usually (have)……………. dinner at home.
11. She (be)……….unhappy because she doesn’t have any friends in the city
12. Nam (help)………his father repair the radio now.

**Tuần 1: Từ 06/9/2021 đến 11/9/2021 UNIT 1: BACK TO SCHOOL**

**Tiết 2 , 3 : A1 , A2**

**New words:**

**A. FRIENDS.**

1. parents /'peərənts/ (n): ba mẹ

Ex : Hoa is from Hue and her parents still live there .

1. aunt /ɑ:nt/ (n): dì, cô, thím,…
2. different /'difrənt/(adj): khác biệt

Ex : Her new school is different form her old school.

1. unhappy /ʌn'hæpi/ (adj) = sad : buồn

**Bài 1. Listen. Then practice with a partner.**

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

a)

Ba: Hello. Nga.

Nga: Hi. Ba. Nice to see you again.

Ba: Nice to see you, too.

Nga: This is our new classmate.

Her name’s Hoa.

Ba: Nice to meet you, Hoa.

Hoa: Nice to meet you. too.

b)

Hoa: Good morning. My name’s Hoa.

Nam: Nice it) meet you. Hoa. M\ name’s Nani.

Are you a new student?

Hoa: Yes. I’m in class 7 A.

Nam: Oh. so am I./ I am , too .

*Hướng dẫn dịch:*

a)

Ba: Chào Nga.

Nga: Chào Ba. Rất vui được gặp lại bạn.

Ba: Mình cũng rất vui được gặp bạn.

Nga: Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Tên bạn ấy là Hoa.

Ba: Rất vui được làm quen với bạn, Hoa.

Hoa: Mình cũng rất vui được biết bạn.

b)

Hoa: Chào buổi sáng. Tên mình là Hoa.

Nam: Rất vui được gặp bạn, Hoa. Tên mình là Nam. Bạn là học sinh mới à?

Hoa: Ừ. Mình học lớp 7A.

Nam: Ồ, mình cũng vậy.

**Answer the questions/ P11**

A1

a ) What is the new girl’s name ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b ) What class is she in ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c ) Who is also in class 7A ?

1. Tên của bạn nữ mới là gì?
2. Bạn ấy học ở lớp nào?
3. Ai cũng ở lớp 7A?

A2

**Bài 2. Read. Then answer the questions.**(Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue and her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi.

Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn’t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students.

Hoa is unhappy. She misses her parents and her friends.

*Hướng dẫn dịch:*

Hoa là học sinh mới trong lớp 7A. Cô ấy đến từ Huế và cha mẹ cô ấy vẫn sống ở đó. Cô ấy sống ở Hà Nội với cô chú.

Hoa có nhiều bạn ở Huế. Nhưng cô ấy không có người bạn nào ở Hà Nội. Rất nhiều điều lạ lẫm. Ngôi trường mới của cô ấy lớn hơn ngôi trường cũ. Trường mới của cô ấy có nhiều học sinh. Trường cũ của cô ấy thì không có nhiều học sinh.

Hoa không cảm thấy vui. Cô ấy nhớ cha mẹ và bạn bè.

Answer the questions/ P11

a ) Where is Hoa from ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b ) Who is she staying with ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c ) Does she have a lot of friends in Ha Noi ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d ) How is her new school different from her old school ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e ) Why is Hoa unhappy ?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Hoa đến từ đâu?
2. Bạn ấy đang ở với ai?
3. Cô ấy có nhiều bạn ở Hà Nội không?
4. Trường mới của bạn ấy khác với trường cũ như thế nào?
5. Tại sao Hoa không vui?