TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

**TỔ TIẾNG ANH**

**NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 9**

**Tuần 4 - Tiết 1: Ôn tập Unit 6 + Unit 7 (Tiếp theo)**

**(Thời gian học: 13/4 – 18/4/2020)**

**\*\*\***

1. **MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Học sinh hệ thống lại và nắm vững kiến thức của Unit 6 và Unit 7 (về từ vựng, ngữ pháp).

**2. Kỹ năng:**

- Vận dụng kiến thức đã học để tiếp tục luyện tập các dạng bài tập trắc nghiệm, từ loại (word-form) và viết lại câu liên quan đến nội dung Unit 6 và Unit 7.

1. **NỘI DUNG**

**I. Từ vựng**

**Unit 6: THE ENVIRONMENT**

**Getting Started**

1. **environment** (n): môi trường

🡪 environmental (a): thuộc môi trường

🡪 environmentalist (n): nhà môi trường

2. **garbage** (n): rác thải

3. **dump** (n): bãi đổ, nơi chứa

4. **pollute** (v): làm ô nhiễm

🡪 polluted (adj): bị ô nhiễm ≠ unpolluted (adj): không bị ô nhiễm

🡪 pollution (n): sự ô nhiễm

5. **forest** (n): rừng

🡪 deforest (v): chặt, đốn, phá rừng

🡪 deforestation (n): nạn phá rừng

6. **dynamite** (n): thuốc nổ

7. **spray** (v): phun, xịt

🡪 spraying (n): sự phun xịt

8. **pesticide** (n): thuốc trừ sâu

🡪 pollutant (n): chất gây ô nhiễm

**\*Listen & Read**

1. **conserve** (v): bảo tồn, bảo vệ

🡪 conservation (n): sự bảo tồn

🡪 conservationist (n): người bảo tồn

2. **plastic** (adj): mềm dẻo, bằng nhựa

🡪 plastic (n): chất dẻo

3. **shore** (n): bờ biển, bờ hồ lớn

4. **sand** (n): cát

🡪 sandy (a)

5. **provide** (v): cung cấp

🡪 provident (adj): biết lo xa

🡪 providence (n): sự dự phòng, sự lo xa

🡪 provider (n): nhà cung cấp

6. **disappoint** (v): gây thất vọng

**🡪** disappointed/disappointing (adj): thất vọng, chán nản

🡪 disappointedly/disappointingly (adv): một cách thất vọng

🡪 disappointment (n): sự thất vọng

7. **spoil** (v): làm hư

8. **achieve** (v): đạt được

🡪 achievable (adj): có thể đạt được

🡪 achievement (n): thành tựu

**\*Read**

1. **go** **on** **+ Ving** = **continue + to V**: tiếp tục, tiếp diễn

2. **second**-**hand** (adj): cũ, đã có người dùng qua

3. **junk**-**yard** (n): bãi phế thải

4. **treasure** (n): báu vật

5. **tin** (n): thiếc

6. **stream** (n): dòng suối

7. **foam** (n): bọt

8. **hedge** (n): hàng rào

9. **wood** (n): rừng

10. **silly** (adj): ngớ ngẩn

🡪 silliness (n): sự khờ dại

11. **folk** (n): người

12. **fence** (n): hàng rào

13. **bubble** (n): bong bóng, bọt

14. **value** (n), (v): giá trị, định giá

🡪 valuable (adj): có giá trị

15. **precious** (adj): quý giá

🡪 preciously (adv): một cách quý giá

🡪 preciousness (n): sự quý giá

16. **minimize** (v): thu nhỏ

🡪 minimal (adj): nhỏ

🡪 minimum (n): mức tối thiểu

**Unit 7: SAVING ENERGY**

**\*Listen and Read**

1. **energy** (n): năng lượng

2. **recent** (adj): gần đây

3. **bill** (n): hoá đơn

4. **enormous** (adj): to lớn, khổng lồ

4. **amount** (n): số lượng

5. **plumber** (n): thợ sửa ống nước

6. **crack** (n): vết nứt, vết rạn

7. **pipe** (n): ống nước

8. **bath** (n): bồn tắm

9. **shower** (n): vòi sen

10. **suggest** + **Ving** (v): đề nghị

11. **faucet** (n): vòi nước

12. **drip** (v): nhỏ giọt, rỉ nước

🡪 dripping (a): bị rỉ nước

🡪 dripping faucet: vòi bị rỉ nước

**\*Read**

1. **luxury** (n): sự xa xỉ

2. **realize** (v): nhận ra

3. **consume** (v): tiêu thụ

🡪 consumer (n): người tiêu thụ

🡪 consumption (n): sự tiêu thụ

4. **product** (n): sản phẩm

5. **account** **for** (v): chiếm

6. **ordinary** (adj): bình thường

7. **bulb** (n): bóng đèn tròn

8. **efficiency** (n): hiệu suất

9. **appliance** (n): đồ dùng gia dụng

10. **category** (n): loại

11. **ultimately** (adv): cuối cùng

12. **innovate** (v): đổi mới

**🡪** innovation (n): sự đổi mới

🡪 innovative (a): mang tính đổi mới

13. **energy-saving bulb**: bóng đèn tiết kiệm năng lượng

**II. Từ loại (Word-form)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **cheer** (v), (n): hoan hô  🡪 cheerful (adj): vui vẻ, hân hoan  🡪 cheerfully (adv): một cách vui vẻ  🡪 cheerfulness (n): sự vui vẻ  2. **cloud** (n): mây  🡪 cloudy (adj): nhiều mây  ≠ cloudless (adj): không có mây  3. **conserve** (v): bảo tồn, bảo vệ  🡪 conservation (n): sự bảo tồn  🡪 conservationist (n): người bảo tồn  4. **consume** (v): tiêu thụ  🡪 consumer (n): người tiêu thụ  🡪 consumption (n): sự tiêu thụ  🡪 time-consuming (adj): tốn thời gian  11. **environment** (n): môi trường  🡪 environmental (adj): thuộc về môi trường  🡪 environmentalist (n): nhà nghiên cứu môi trường  12. **heat** (v), (n): đốt nóng, sức nóng  🡪 hot (adj): nóng  13. **innovate** (v): đổi mới  🡪 innovation (n): sự đổi mới  🡪 innovating (adj): đổi mới  🡪 innovator (n): người đổi mới  14. **install** (v): lắp đặt  🡪 installer (n): người lắp đặt  🡪 installment (n): sự lắp đặt  15. **luxury** (n): sự xa xỉ  🡪 luxurious (adj): xa xỉ, lộng lẫy  🡪 luxuriously (adv): một cách xa xỉ  🡪 luxuriate (v): xa xỉ | 5. **disappoint** (v): làm thất vọng  🡪 disappointed/ disappointing (adj): thất vọng, chán nản  🡪 disappointedly/ disappointingly (adv): một cách thất vọng  🡪 disappointment (n): sự thất vọng  6. **effect** (v): gây hiệu quả  🡪 effective (adj): có hiệu quả  🡪 effectively (adv): một cách hiệu quả  🡪 effectiveness (n): sự hiệu quả  7. **efficiency** (n): hiệu suất  🡪 efficient (adj): có hiệu quả  🡪 efficiently (adv): một cách hiệu quả  16. **nature** (n): tự nhiên  🡪 natural (adj): thuộc về thiên nhiên  🡪 naturally (adv): một cách tự nhiên  🡪 naturalize (v): tự nhiên hoá  17. **pollute** (v): làm ô nhiễm  🡪 **polluted** (adj): bị ô nhiễm  ≠ unpolluted (adj): không bị ô nhiễm  🡪 pollution (n): sự ô nhiễm  🡪 pollutant (n): chất gây ô nhiễm  18. **possible** (adj): có thể ≠ **impossible** (adj): không thể  🡪 possibly (adv): một cách có thể  🡪 possibility (n): khả năng | 8. **electric** (a): có điện  🡪 electrical (a): thuộc về điện  🡪 electronic (a): thuộc về điện tử  🡪 electronics (n): môn học điện tử  🡪 electrician (n): thợ điện  🡪 electricity (n): điện năng  🡪 electrify (v): điện khí hoá  9. **energy** (n): năng lượng  🡪 energetic (adj): mạnh mẽ, hoạt bát  🡪 energetically (adv): một cách hoạt bát  10. **enormous** (adj): to lớn, khổng lồ  🡪 enormously (adv): cực kì to lớn  🡪 enormousness (n): sự to lớn  19. **produce** (v): sản xuất  🡪 producer (n): nhà sản xuất  🡪 product (n): sản phẩm  🡪 production (n): sự sản xuất  20. **protect** (v): bảo vệ  🡪 protective (adj): bảo vệ  🡪 protection (n): sự bảo vệ  🡪 protector (n): người bảo vệ  21. **recent** (adj): gần đây  🡪 recently (adv): gần đây  22. **store** (v): dự trữ  🡪 storage (n): sự dự trữ  🡪 storable (adj): có thể cất giữ được  23. **suggest** + **Ving** (v): đề nghị  🡪 suggestion (n): lời đề nghị  🡪 suggestive (adj): gợi lên  🡪 suggestively (adv): theo kiểu gợi lên  24. **sun** (n): mặt trời  🡪 solar (adj): thuộc mặt trời |

**III. Ngữ pháp**

**1. Because/As/Since ⇔ Because of** (xem lại nội dung tuần 2)

**2. Câu điều kiện loại I** (xem lại nội dung tuần 2)

**3. Các dạng câu đề nghị**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. suggest + Ving …  2. suggest + that + Sngười + (should) + V1...  3. S + suggest (that)+ Svật+ should +be V3/ed... | 4. Shall + S + V1 …?  5. Why don’t + S + V1 …?  6. How/What about + Ving ….?  7. Let’s + V1 |

**\*Các cách đáp lại câu đề nghị**

**a) Nếu đồng ý:**

- OK/ Alright

- Yes, let’s (Được, cùng nhau làm nhé.)

- It sounds good to me/ Sounds good to me/ That sounds great (Nghe hay đó)

- I’m up for it (Tôi chịu đó/ Mình đồng ý nha)

- It’s/That’s a good idea/Good idea / Not bad idea (Ý kiến hay đó)

- Let’s do that (Quyết định vậy đi)

- I can’t agree more (Đồng ý tuyệt đối)

**b) Nếu phản đối**

- No, let’s not (Không, chúng ta đừng làm thế)

- No, thanks (Không cảm ơn)

- I’m not sure (Tôi cũng không chắc)

- I don’t think that’s a good idea (Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu)

- We had better not/You’d better not (Tốt nhất là ta không nên/ Tốt nhất là cậu không nên)

- I’d rather = I prefer (Tôi thích … hơn)

- We had better = we should (Chúng ta tốt hơn nên = chúng ta nên)

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem và học lại từ vựng và word-form có trong bài.**

**- Học sinh xem lại các công thức của bài.**

**- Học sinh hệ thống lại các kiến thức để chuẩn bị làm bài tập ở Tiết 2.**

**NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 9**

**Tuần 4 - Tiết 2: Ôn tập Unit 6 + Unit 7 (bài tập tiếp theo)**

**(Thời gian học: 13/4 – 18/4/2020)**

**\*\*\***

**A. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Học sinh hệ thống lại và nắm vững kiến thức của Unit 6 và Unit 7 (về từ vựng, ngữ pháp).

**2. Kỹ năng:**

- Vận dụng kiến thức đã học để luyện tập các dạng bài tập trắc nghiệm, từ loại (word-form) và viết lại câu liên quan đến nội dung Unit 6 và Unit 7.

**B. NỘI DUNG**

**I. Choose the best answer among A, B, C or D.**

1. I’ll be in trouble if I \_\_\_\_\_\_\_\_\_my passport.

A. lose B. will lose C. lost D. would lose

2. We can eat at home or, \_\_\_\_\_\_\_\_ you prefer, we can go to a restaurant.

A. when B. whether C. if D. which

3. Minh’s English is excellent. He speaks\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. perfectly English B. English perfectly C. perfect English D. English perfect

4. He \_\_\_\_\_\_\_\_ to find a job but he had no luck.

A. hardly tried B. hard tried C. tried hardly D. tried hard

5. We couldn’t go on a picnic as planned \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ it was raining.

A. however B. but C. because D. so

6. Are you looking forward \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ my letter?

A. to see B. to seeing C. saw D. seeing

7. “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” means a piece of land full of rubbish.

A. junk-yard B. treasure C. hedge D. stream

8. Unless you understand, I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ explain it again to you

A. am B. was C. will. D. would

9. If we \_\_\_\_\_\_\_\_ talking, we will be punished by our teacher.

A. look after B. go on C. turn on D. account for

10. Innovations can save money \_\_\_\_\_\_\_\_ conserve the Earth's resources.

A. as well as B.as long as C.as much as D.as soon as

**II. Fill in the blanks with the most suitable form of words**

11. Nowadays, many countries are using \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ energy. (sun)

12. We must learn about keeping the environment \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (pollute)

13. We should save our country’s \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ resources. (nature)

14. There has been a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of 10% for buying the new book. (reduce)

15. Like beverage cans and bottles, these\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ can be recycled. (produce)

**III. Rewrite the following sentences without changing their meaning.**

16. Hoa will miss the train unless she leaves now.

🡪 If

17. What about organizing a charity event to raise money?

🡪 I suggest we

18. They didn’t bring along the raincoat, so they got wet.

🡪 Because

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem lại phần lý thuyết ở Tiết 1.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form do GVBM cung cấp.**

**- Hạn chót: 17h ngày 16/4/2020.**

**Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

**\*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/Messenger** | **Email** |
| Thầy Nhân | 0399 137 903 | Mr Nhân - TTV | [nhannt@msedu.edu.vn](mailto:nhanntsgu@gmail.com) |
| Cô Liên | 0979 702 178 | Lien Nguyen | [liennguyen020178@gmail.com](mailto:liennguyen020178@gmail.com) |
| Cô Lan | 0357 627 585 | Lan Nguyen | [nguyenlanav@gmail.com](mailto:nguyenlanav@gmail.com) |
| Cô Loan | 0767 118 020 | Thanh Loan | [bachthingocthanhloan@gmail.com](mailto:bachthingocthanhloan@gmail.com) |
| Cô Phương Anh | 0768 636 186 | Phương Anh | [phuonganh23062004@yahoo.com](mailto:phuonganh23062004@yahoo.com) |
| Cô Mai | 0989 035 412 | Vũ Thị Phương Mai | [maihanoi6160@gmail.com](mailto:maihanoi6160@gmail.com) |