**NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC**

**MÔN: TIẾNG ANH 7**

**Thời gian: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 01/10/2021**

Period 5: UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

Sections: B1, B2, B3/P.24

**I. VOCABULARY:**

- Ordinal number /ˈɔːrdənl ˈnʌmbər/ (n): số thứ tự

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. first /fɜːrst/ *(a): thứ nhất* | 11. eleventh /ɪˈlevnθ/ (a): *thứ mười một* | 21. twenty-first /ˌtwenti-ˈfɜːrst/ (a): *thứ hai mốt* |
| 2. second /ˈsekənd/ (a): *thứ hai* | 12. twelfth /twelfθ/ (a): *thứ mười hai* | 13. twenty-second /ˌtwenti-ˈsekənd/ (a): *thứ hai hai* |
| 3. third /θɜːrd/ (a): *thứ ba* | 13. thirteenth /ˌθɜːrˈtiːnθ/ (a): *thứ mười ba* | 23. twenty-third /ˌtwenti-θɜːrd/ (a): *thứ hai ba* |
| 4. fourth /fɔːrθ/ (n): *thứ tư* | 14. fourteenth /ˌfɔːrˈtiːnθ/ (a): *thứ mười bốn* | 24. twenty-fourth /ˌtwenti-fɔːrθ/ (a): *thứ hai tư* |
| 5. fifth /fɪfθ/ (a): *thứ năm* | 15. fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/ (a): *thứ mười năm* | 25. twenty-fifth /ˌtwenti-fɪfθ/ (a): *thứ hai năm* |
| 6. sixth /sɪksθ/ (a):(*thứ sáu* | 16. sixteenth /ˌsɪksˈtiːnθ/ (a): *thứ mười sáu* | 26. twenty-sixth /ˌtwenti-sɪksθ/ (a): *thứ hai sáu* |
| 7. seventh /ˈsevnθ/ (a): *thứ bảy* | 17. seventeenth /ˌsevnˈtiːnθ/ (a): *thứ mười bảy* | 27.twenty-seventh /ˌtwenti-ˈsevnθ/ (a): *thứ hai bảy* |
| 8. eighth /eɪtθ/ (a): *thứ tám* | 18. eighteenth /ˌeɪˈtiːnθ/ (a): *thứ mười tám* | 28. twenty-eighth /ˌtwenti-eɪtθ/ (a): *thứ hai tám* |
| 9. ninth /naɪnθ/ (a): *thứ chín* | 19. nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/ (a): *thứ mười chín* | 29. twenty-ninth /ˌtwenti-naɪnθ/ (a): *thứ hai chín* |
| 10. tenth /naɪnθ/ (a): *thứ mười* | 20. twentieth /ˈtwentiəθ/ (a): *thứ hai mươi* | 30. thirtieth /ˈθɜːrtiəθ/ (a): *thứ ba mươi* |
|  |  | 31. thirty-first /ˈθɜːrti-fɜːrst/ (a): *thứ ba mốt* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - order /ˈɔːrdər/ | (n): | thứ tự |
| -> in order  | (prep.): | theo thứ tự |
| - date /deɪt / | (n): | ngày tháng |
| - calendar /ˈkælɪndər/ | (n): | lịch |
| - month /mʌnθ/  | (n): | tháng |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. January /ˈdʒænjuəri/ (n): Tháng 1
 | 7. July /dʒuˈlaɪ/ (n): Tháng 7 |
| 1. February /ˈfebruəri/ (n): Tháng 2
 | 8. August /ˈɔːɡəst / (n): Tháng 8 |
| 1. March /mɑːtʃ/ (n): Tháng 3
 | 9. September /sepˈtembə(r)/ (n): Tháng 9 |
| 1. April /ˈeɪprəl/ (n): Tháng 4
 | 10. October /ɒkˈtəʊbə(r)/ (n): Tháng 10 |
| 1. May /meɪ/ (n): Tháng 5
 | 11. November /nəʊˈvembə(r)/(n): Tháng 11 |
| 1. June /dʒuːn/ (n): Tháng 6
 | 12. December /dɪˈsembə(r)/ (n) : Tháng 12 |

* **KEYS:**

**Task 1. Listen and repeat/P.24 (bảng 1)**

**Task 2. Listen and write the dates/P.24**

* the first of July
* the nineteenth
* the sixth
* the fourteenth
* the seventeenth
* the thirty-first

**Task 3. Write the months in order from first to twelfth/P.24 (bảng 2)**

**II. GRAMMAR: Cách đổi số đếm sang số thứ tự**

1. **Đặc biệt:**
* one (1) -> first (1st)
* two (2) -> second (2nd)
* three (3) -> third (3rd)
1. **Thông thường:**

 **Số đếm + th => số thứ tự**

 Ex: six + th -> sixth (6th )

 fifteen + th -> fifteenth (15th)

 **Ngoại lệ:**

1. –e => bỏ e + th : nine (9) -> ninth (9th)
2. –ve => f + th : five (5) -> fifth (5th )

 twelve (12) -> twelfth (12th)

1. -y => chuyển thành “ie” + th : forty (40) -> fortieth (40th)
2. -t => + h : eight (8) -> eighth (8th)
3. **Số đếm nào có hai chữ số thì chỉ đổi chữ số sau:**

Ex: wenty – one (21) -> twenty – first (21st)

 seventy – four (74) -> seventy – fourth (74th)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Period 6: UNIT 2 PERSONAL INFORMATION**

**SECTION B 4, 6/ P.25,26**

**Task 4. Listen. Then practice with a partner./P.25**

*(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)*



**Mr. Tan**: Next, please.

**Hoa:** Good morning.

**Mr. Tan:** Good morning. What's your name?

**Hoa:** Pham Thi Hoa.

**Mr. Tan:** What’s your date of birth?

**Hoa:** June 8th. I'll be 14 on my next birthday.

**Mr. Tan:** What’s your address?

**Hoa:** 12 Tran Hung Dao Street. I live with my uncle and aunt.

**Mr. Tan:** What’s your telephone number?

**Hoa:** 8 262 019.

**Mr. Tan:** Thank you, Hoa. Do you like our school?

**Hoa:** Yes. It’s very nice. But I'm very nervous. I don't have any friends. I won't be happy.

**Mr. Tan:** Don't worry. You'll have lots of new friends soon. I’m sure.

* + **VOCABULARY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. date of birth /deɪt əv bɜːrθ/
 | (n): | ngày sinh(ngày tháng) |
|  = birthday /ˈbɜːrθdeɪ/  | (n): | ngày sinh, sinh nhật |
| 1. place of birth /'pleɪs əv bɜːrθ]/
 | (n) | nơi sinh |
| 1. address /ˈædres/, /əˈdres/
 | (n): | địa chỉ |
| 1. nervous /ˈnɜːrvəs/
 | (adj.): | căng thẳng |
| * nervously /ˈnɜːrvəsli/
 | (adv.): | 1 cách căng thẳng |
| * nervousness /ˈnɜːrvəsnəs/
 | (n): | sự căng thẳng |
| 1. worry /ˈwɜːri/
 | (v/n): | lo lắng,../ sự lo lắng,… |
| * worried /ˈwɜːrid/
 | (adj.): | lo lắng |
| * to be worried about
 | (v): | lo lắng về… |
| 1. soon /su:n/
 | (adv.): | sớm, |
| 1. sure /ʃʊr/
 | (adj./ adv.): | chắc chắn |

* **NOW ANSWER THE QUESTION**
1. How old is Hoa now?

Hoa is 13 years old

1. How old will she be on her next birthday?

She will be 14 on her next birthday.

1. When is her birthday?

Her birthday is on June eighth.

1. Who does Hoa live with?

Hoa lives with her uncle and aunt.

1. Why is hoa worried?

Hoa is worried because she doesn’t have any friends.

* **About you:**
1. How old will you be on your next birthday?

I’ll be 14 on my next birthday.

1. Who do you live with?

I live with my parents.

1. What is your address?

My address is 10 Nguyen Hue Street.

**Task 6. Read. Then complete the card/P.26:** *(Đọc. Sau đó điền vào thiệp mời)*

Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends.

She lives at 24 Ly Thuong Kiet Street. The party will be at her home. It will start at five o'clock in the evening and finish at nine.

* + **VOCABULARY:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. have a birthday party
 | (phr.V) | tổ chức tiệc sinh nhật |
| 2. invite /ɪnˈvaɪt/ | (v): | mời |
| * invitation /ˌɪnvəˈteɪʃn/
 | (n): | lời mời |
| * invitation card /ˌɪnvəˈteɪʃn kɑrd/
 | (n): | thiệp mời |
| 3. hope /hoʊp/ | (v):  | hi vọng |
| 4. join /dʒɔɪn/ | (v):  | tham gia |
| = participate in /pɑrˈtɪsəˌpeɪt ɪn/= take part in  |  |  |

**Complete this invitation card to Lan’s party**

 **

Lan

9 p.m

5 p.m

24 Ly Thuong Kiet

Hoa

Sunday, May 25th

* + **GRAMMAR:**
		- 1. **Cách nói ngày tháng:**

- Khi nói về ngày tháng, chúng ta sử dụng số thứ tự với từ **The** ở trước: **the first (1st), the second (2nd), the tenth (10th)**, ...

- Có hai cách nói ngày tháng:

**a.** **Ngày trước tháng sau:** Giữa ngày và tháng có từ **of**

Ex: 25th May = the twenty-fifth of May

**b.** Tháng trước ngày sau: Giữa tháng và ngày không có từ **of**

Ex: May 25th = May the twenty-fifth

**Notes**: Trong tiếng Anh giao tiếp, chúng ta có thể dùng số đếm thay cho số thứ tự.

**Ex**: May 25th = May twenty-five thay cho May the twenty-fifth

* + - 1. **Cách nói năm:**

**a.** Dưới 1000

Ex: 985 = nine eighty-five 506 = five oh six

* 1. 1000 trở lên:

Ex: 1000 = one thousand ; 2000 = two thousand (năm chẵn đọc: số đếm + thousand)

 2009 = twenty oh nine ; 2019 = twenty nineteen (năm lẻ đọc: 2 số trước + 2 số sau)

**Notes: AD và BC**

* **BC** là viết tắt của **B**efore **C**hrist: trước Công nguyên. **BC** được viết sau năm.

Ex: 80 BC = năm 80 trước công nguyên

* **AD** là viết tắt của **A**nno **D**omini: sau Công nguyên. **AD** được viết trước hoặc sau năm.

Ex: 1980 AD = năm 1980 sau công nguyên

1. **Preppositions of time:(Giới từ chỉ thời than)**
* **Dùng at khi chỉ về giờ và lứa tuổi.**

Ex: - at 5 o’clock = at 5:00 (vào lúc 5 giờ);

 - at 9 p.m (vào lúc 9 giờ tối)

 - at the age of 13 (vào tuổi 13)

* **Dùng in cho tháng năm và buổi của ngày.**

Ex: - in 2020 (vào năm 2020)

 - in Spring (vào mùa xuân)

 - in the morning/ afternoon/ evening (vào buổi sáng/ chiều/ tối)

Notes: at noon/ night (vào buổi trưa/ tối)

* **Dùng on cho ngày trong tuần + buổi trong ngày và tháng+ngày.**

Ex: - on Tuesday afternoon (vào chiều thứ 3)

 - on September 21st (vào ngày 21 tháng 9)

 - on September 21st , 2021. (vào ngày 21 tháng 9 năm 2021)

1. **Model sentences: Hỏi về ngày, tháng sinh/ ngày sinh nhật**

|  |
| --- |
| Ex:What’s your date of birth? = When is your birthday? -> My date of birth is on June 8th. = My birthday is on June 8th **.****CH: What’s + TTSH/ N’s + date of birth?**  **= When is + TTSH/ N’s + birthday?****TL: TTSH/ N’s + dtae of birth/ birthday + is + on + tháng + ngày/ the + ngày + of + tháng.** **= It’s + on + tháng + ngày/ the + ngày + of + tháng.** |

1. **Model sentences: Hỏi về địa chỉ nhà/ nơi ở**

|  |
| --- |
| Ex: Where do you live? = What is your address? -> I live in Ho Chi Minh City/ on Tan Chanh Hiep Street/ at 20 Tan Chanh Hiep Street. = My address is 12 Tran Hung Dao Street.**CH: Where + do/ does + S(N) + V1?**  **= What is + TTSH/ N’s + address?****TL: S + live(s) + in/ on/ at…. = TTSH + address + is + số nhà + tên đường + Street** |

1. **THE FUTURE SIMPLE TENSE (THI TƯƠNG LAI ĐƠN)**
	* + 1. **Form:**

**Ex1: -** Hoa will have lots of friends soon.

 **-** He will be 14 on his next birthday.

 **=> KĐ: S + will / shall + V1…. (will = ’ll)**

**Ex2: -** She won’t be happy.

 -The party won't start at 5 p.m.

 **=> PĐ: S + will not / shall not + V1…. (will not = won’t / shall not = shan’t)**

**Ex3: -** Will she have a party for her birthday on May 25th?

Yes, she will.

 **-** Will you go out for dinner tonight?

No, I won’t.

 **=>NV: Will / Shall + S + V1 …?**

 **TL: Yes, S + will. / No, S + won’t.**

**Notes: - “will” được dùng với tât cả các ngôi, “shall” chỉ dùng với “I” và “We”.**

* + - **Thông thường chúng ta sử dụng “will” hơn là “shall” trong thì tương lai.**
			1. **Cách sử dụng của thì tương lai đơn:**
* **Nói về một hành động hay một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.**

 **Ex:** She'll be 14 on Friday, October 1st .

 *(Cô ấy sẽ tròn 14 tuổi vào thứ 6 ngày 1 thang5 tới.)*

* **Diễn tả một quyết định, một ý định nhất thời xảy ra ngay tại thời điểm nói.**

 **Ex:** What would you like to drink? I'll have a glass of milk tea.

 *(Anh muốn uống gì? Tôi sẽ uống 1 ly trà sữa.)*

* **Diễn tả một dự đoán không có căn cứ.**

 **Ex:** I suppose that we shall be back in an hour.

 *(Tôi tin rằng/ nghĩ rằng/cho là 1 giờ nữa chúng ta sẽ quay lại.)*

* **Diễn tả một ước mong/ trông mong:**

**Ex:** Will it rain tomorrow? – I hope not/ so.

 *(Liệu ngày mai trời mưa không? – Tôi mong là không/ có.)*

* **Diễn tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị.**

 **Ex: -** He promises he will study hard.

 *(Anh ấy hứa anh ấy sẽ học tập chăm chỉ.)*

 - Will you please bring me a cup of tea?

 *(Bạn làm ơn mang cho tôi một tách trà được không?)*

* + - 1. **Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn:** các trạng từ chỉ thời gian
		- in + thời gian: trong... nữa (in a minute/ an hour: trong 1 phút nữa; …………..)
		- tomorrow: ngày mai = the next/ following day
		- next week/ next month/ next year/ next summer holiday/…: tuần tới/ tháng tới/ năm tới/ kì nghỉ hè tới/…
		- The day after tomorrow: ngày kia
		- soon: chẳng bao lâu nữa, sớm
		- someday/ one day: một ngày nào đó
		- mệnh đề sau động từ “hope”
* Trong câu có những động từ chỉ quan điểm như:
	+ - think/ believe/ suppose/...: nghĩ/ tin/ cho là
		- perhaps: có lẽ
		- probably: có lẽ
	+ **HOMEWORK:**
* **Learn Vocabulary and Grammar by heart.**
* **Prepare Smart World/ P.8,9 and Tiếng Anh 7- Unit 3: Vocabulary + A1/P. 29,30./.**