**NỘI DUNG BÀI HỌC TIẾNG ANH LỚP 9**

*Tuần 4: 26/9/2022-01/10/2022*

**UNIT 2: CLOTHING**

**I. NEW WORDS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. clothing  => modern clothing  => cloth | n  n  n | Quần áo, y phục  Quần áo, y phục hiện đại  Vải vóc |
| 1. tradictional dress |  | trang phục truyền thống |
| 3. poet  -> poetry  -> line(s) of poetry  -> poem  -> poetic | n  N  N  N  a | Nhà thơ  Thơ, thơ ca  Câu thơ  Bài thơ  vị thơ, nên thơ |
| 1. musician | N | Nhạc sĩ |
| 1. to mention + **V-ing** …   -> mention sth **in** sth  -> mention sth **to** sb | v | Nói đến , đề cập đến  Đề cập điều gì trong  Đề cập điều gì với ai |
| 6. to consist (**of** st) | V | Gồm, bao gồm |
| 7. tunic  -> a long silk tunic | N | Áo dài qua hông  Áo dài và rộng (của phụ nữ) |
| 8. to slit – slit – slit | V | Xẻ, cắt, rọc |
| -> slit | N | Đường xẻ, khe hở |
| 9. loose >< tight  🡪 loosen >< tighten | Adj  v | Rộng >< chật  Nới rộng >< thắt chặt |
| 10. to design  -> design  -> designer | V  N  n | Thiết kế  Kiểu dáng thiết kế, hoạ tiết  Nhà thiết kế |
| 11. material | N | Vải, chất liệu, nguyên liệu |
| 12. occasion  -> **on** the occasion **of** sth  -> occasional  -> occasionally | N  a  adv | Dịp, cơ hội  Vào dịp  Thỉnh thoảng, đôi khi  Thỉnh thoảng, đôi khi |
| 13. convenient # **in**convenient  =>convenience >< **in**convenience  -> convenient**ly** # **in**convenient**ly**  -> convinience store | Adj  N  Adv  n | Tiện lợi >< bất tiện  Sự Tiện lợi>< sự bất tiện  Tiện lợi >< bất tiện  cửa hàng tiện lợi |
| 14. fashion  => fashionable = be **in** fashion  -> **un**fashionable = be **out of** fashion  -> **old**-fashion**ed** | N  Adj  Adj  adj | thời trang, mốt Hợp thời trang  hợp thời  lỗi thời  cổ hữu, lạc hậu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15. modern  -> modernly  -> modernize  -> modernization  -> modernity | Adj  Adv  V  N  n | Hiện đại  1 cách hiện đại  Hiện đại hoá  Sự hiện đại hóa  Sự hiện đại |
| 16. **take/ get** inspiration **from**  -> to inspire  -> inspiring  -> inspired | V  A  a | Lấy Cảm hứng, hứng khởi từ  Truyền cảm hứng, gây cảm hứng  Gây hào hứng  Cảm thấy hào hứng |
| 17. minority  -> ethnic minority | N | Thiểu số  Dân tộc thiểu số |
| 18. symbol  -> symbolic  -> to symbolize | N  A  a | Biểu tượng  Có tính chất tượng trưng  Là biểu tượng của, có tính chất tượng trưng |
| 19. cross | N | Dấu chữ thập, dấu gạch ngang |
| 20. stripe  => striped | N  Adj | Sọc, vằn, viền  Có sọc |
| 21. pattern | N | Hoa văn, mẫu vẽ |
| 22. unique  => unique dress | Adj | Độc đáo, rất đặc biệt, duy nhất Trang phục độc đáo |
| 23. plaid | N | Loại vải caro (vải có hình ô vuông |
| -> plaid skirt | N | Váy caro |
| 24. plain | Adj | Trơn (Không có hoa văn) |
| 25. sleeve  => sleeveless  => sleeved  => short-sleeved  => long-sleeved | N  Adj | Tay áo  (áo ) không có tay  (áo ) có tay  (áo) tay ngắn  (áo ) tay dài |
| 26. baggy | Adj | (quần áo) rộng thùng thình |
| 27. to fade  => faded jeans | V | Bạc màu, phai màu |
| 28. to be named **after** s.b |  | Được đặt theo tên của ai |
| 29. sailor | N | Thủy thủ |
| 30. to wear out Hardly wear out | V | Làm mòn, làm rách (quần áo) Khó mòn, rách |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31. style | N | Kiểu, kiểu dáng |
| 32. to match | V | Hợp với, xứng với |
| 33. to embroider  => embroidery  => embroidered jeans | V  N  n | Thêu  Sự thêu thùa, vải thêu  Quần jean thêu |
| 34. label | N/V | Nhãn, nhãn hiệu / dán nhãn |
| 35. to go up >< to go down | V | Tăng, tăng lên >< Hạ, hạ xuống |
| 36. worldwide  -> nationwide | Adj/adv | Khắp nơi, khắp thế giới  Cả nước, toàn quốc |
| 37. economic  -> economics  -> economist  -> economical  -> economically  -> economize  -> economy | Adj  N  N  A  Adv  V  n | Thuộc kinh tế  Kinh tế học  Nhà kinh tế  Tiết kiệm  1 cách tiết kiệm  Tiết kiệm  Nền kinh tế |
| 38. to encourage sb **to V** sth  -> encouragement  -> encouraging  -> encouragingly | V  N  A  adv | Động viên, khuyến khích  Sự động viên, sự khích lệ  Có tính động viên  1 cách có tính động viên |
| 39. courage  -> courageous | N  a | Lòng dũng cảm  Can đảm, dũng cảm |
| 40. be proud **of** (sb/st)  = **take** pride **in**  -> **pride** oneself **on**  -> pride  -> proudly | Adj  N  N  adv | Tự hào, hãnh diện  Tự hào về  Tự hào về  Niềm tự hào, sự hãnh diện  1 cách tự hào |
| 41. **be** equal **to** sb  -> equally  -> equality | Adj  Adv  n | Bình đẳng, bằng nhau  Bình đẳng  Sự công bằng |
| 42. practical >< **im**practical  -> practically >< **im**practically  -> practicable | Adj  Adv  adj | Thiết thực><không thiết thực  Thiết thực><không thiết thực  Khả thi, có thể thực hiện |
| 43. casual  -> casual clothes | Adj  n | (trang phục) không trang trọng  Thường phục |
| 44. to constrain  -> feel constrained **to do** st | V | Bắt ép, ép buộc  Bị buộc phải làm điều gì đó |
| 45. confident >< **un**confident  -> confidently >< **un**confidently  -> confidence  -> confidential  -> **be self**-confident  -> **self-**confidence | Adj  Adv  N  a | Tự tin><thiếu tự tin  Tự tin><thiếu tự tin  Sự tự tin  Bí mật  Tự tin ở bản thân  Sự tự tin ở bản thân |

**II. PREPOSITIONS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VEB/ADJECTIVE** | **PLACE** | **TIME** |
| Consist **OF**  Slit **ON**  Wore **OVER**  Be different **FROM**  Feel constrained + **TO** do sth  Encourage sb + **TO** do sth  Be equal **TO** sb  Take inspiration **FROM** sth  Mention sth **IN** sth  Mention sth **TO** sb  Mention **doing** sth  Be proud **OF**  Take pride **IN**  Pride oneself **ON** doing sth  Wear **OUT** | **In** poems, novels and songs  **At** work | **For** centuries  **On** special occasions **OF** |

**III. EXERCISES**

1. **Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence:**
2. The Ao dai is the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dress of Vietnamese women.

A. national B. stylish C. casual D. traditional

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ can fashion designers modernize the Ao dai?

A. What B. Why C. How D. Where

1. In some industries workers have to wear masks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ work.

A. at B. on C. in D. with

1. What is your favorite type of clothing \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ special occasions?

A. at B. from C. in D. on

1. The work of a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is to give advice on how and what to wear to people.

A. stylist B. clothes maker C. clothing maker D. fashion designer

1. Schools look more colorful and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ when students wear casual clothes.

A. living B. lively C. alive D. live

1. Young \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ always has different opinions on fashion compared with adults’ ones.

A. generation B. inspiration C. women D. students

1. It’s terrible. He \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ those jeans for a week.

A. wore B. has worn C. was wearing D. wears

1. Yellow \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you, but the blouse doesn’t \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the skirt.

A. matches / suit B. suits / fit C. suits / match D. fits / match

Suit: phù hợp (phong cách, thời trang)

Fit: vừa vặn.

Match: phù hợp ( kết hợp cái gì với nhau) = go with

1. Ân: “What do you think of the Hanbok, Korean traditional costume?”

Bình: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. You like it. B. I will wear it. C. I like it. D. I think of it very much.

1. Nhi said that she \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wearing long-sleeved blouses.

A. love B. loves C. loved D. has loved

1. No new styles of jeans \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ since their last performance.

A. has been made B. have been made C. are made D. were made

1. Jeans started \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 years ago. -> câu bị động

~~A. wear~~ B. to wear C. wearing D. to be worn

Started : động từ thứ 1 (chia theo thể/ chia theo thì…)

Wear: động từ thứ 2 (bị ảnh hưởng bởi động từ thứ 1)

Start + V-ing -> bị động: being + V3/Ved

Start + to V -> bị động: to be + V3/Ved

1. There is no need \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of what to wear every day.

A. think B. to think C. thinking D. to be thinking

1. Children in Central highlands of Vietnam used to be \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Korean actors and actresses.

A. summed up B. worn out C. named after D. tried on

Used to + V-nguyên mẫu => bị động: be + V3/V-ed

1. We should always \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ our students **to** try their best all the time.

A. match B. embroider **C. encourage** D. persuade

1. Women are often the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ for his songs.

A. inspiration B. occasion C. generation D. conclusion

1. Wearing casual clothes at school doesn’t make students feel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **to** one another.

A. unique B. equal C. convenient D. logical

1. What \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ would you like, silk or cotton?

A. symbol B. label C. material D. style

1. How long \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the *Ao dai*? - Since 1995.

A. have you painted B. did you paint C. were you painting D. do you paint

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ she \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ printing lines of poetry on the *Ao dai* in 2000?

A. Has / begun B. Did / began C. Was / beginning D. Did / begin

1. Nam: Why should secondary school students wear uniform at school?

Lan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. Because it is convenient.

B. Because it is cheap.

C. Because it makes students feel comfortable.

D. Because it makes students feel equal in many ways.

**The end**