**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**Nội dung dạy học HKII – môn Tiếng Anh – Lớp 6**

***Thời gian học từ 4/5 đến 9/5/2020***

**------**

**TUẦN 28**

**Tiết 1**

**UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES**

**EXERCISES**

**I.MỤC TIÊU:**

 - Thực hành thêm các bài tập áp dụng ngữ pháp của unit 12.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

 1) Từ vựng :

 - Tên một số môn thể thao phổ biến (swimming / badminton / …)

 - Các từ, cụm từ có liên quan đến các hoạt động giải trí (go camping/ fly a kite…)

 2) Ngữ pháp:

 - Present continuous tense (Thì Hiện tại tiếp diễn )

 - Adverbs of frequency

 - Question with “How often…?”

**III. THỜI LƯỢNG :**

 - 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH**

 ***\* Học sinh nhấp vào link để làm bài tập*** <https://forms.gle/ZSzdnQRNBMw39giA8>

 **Bài 1. *Hoàn tất câu bằng từ thích hợp. (4đ) ( chỉ cần cho từ )***

 Ex: He is \_\_\_\_\_\_\_\_in the river.

 Đáp án: swimming

 1. Nam is\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_to the radio now.

 2. They \_\_\_\_\_\_\_playing badminton at the moment.

 3. Is she\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_aerobics in the yard ?

 4. The children are\_\_\_\_\_\_\_\_\_their kites.

 **Bài 2. *Điền vào chỗ trống pastimes hay sports .*(2đ)**

 1. Tennis, soccer, swimming and badminton are\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 2. Reading, going to the zoo, going camping and listening to music are\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 **Bài 3. *Đọc đoạn văn và chọn đáp án thích hợp để trả lời câu hỏi.* ( 4đ)**

 Rita Libby is from Canada, but she lives in Ho Chi Minh City. She works in a hospital. She has a car and usually drives to work. She leaves home at eight and starts work at half past eight. She likes her job. On Saturdays, she plays tennis or goes swimming. She sometimes goes jogging, too. On Sunday evenings, she always eats in a restaurant with friends.

 Câu hỏi.

 1.Where does Rita live ?

 A. in Canada B. in Viet Nam C. in America

 2. What does she do ?

 A. She is a doctor B. She is a teacher C. She is a worker

 3. How often does she go to work by car?

 A. never B. always C. usually

 4. How often does she have dinner at home on Sundays ?

 A. never B. usually C. always

**III. DẶN DÒ.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại**

 <https://forms.gle/ZSzdnQRNBMw39giA8>

**- Hạn chót: 17h ngày 7/5/2020.**

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

 **\* Thông tin liên hệ giáo viên.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Học tên GV | Zalo | Facebook/Messenger | Email |
| Cô Tuyết | 0909988251 | nguyenthibachtuyet | bachtuyetnguyen249@gmail.com |
| Cô P. Anh | 0768636186 | Phương Anh | phuonganh23062004@yahoo.com |
| Thầy Thảo | 0938522274 | Thao Le  | hieuthao22274@gmail.com |
| Cô Trang | 0344682289 | Trang Huynh | huynhthibaotrangdsa@gmail.com |

**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**Nội dung dạy học HKII – môn Tiếng Anh – Lớp 6**

***Thời gian học từ 4/5 đến 9/5/2020***

**------**

**TUẦN 28**

**Tiết 2**

**REVISION**

**I.MỤC TIÊU:**

 - Ôn lại các điểm ngữ pháp đã học trong unit 12 và thực hành thêm các bài tập nâng cao

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

 1) Từ vựng :

 - Ôn lại tên một số môn thể thao phổ biến (swimming / badminton / …)

 - Ôn lại các từ, cụm từ về các hoạt động giải trí (go camping/ fly a kite…)

 2) Ngữ pháp:

 - Present continuous tense (Thì Hiện tại tiếp diễn )

 - Adverbs of frequency

 - Question with “How often…?”

**III. THỜI LƯỢNG :**

 - 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH**

 ***\* Học sinh nhấp vào link để làm bài tập*** <https://forms.gle/ZSzdnQRNBMw39giA8>

 **Bài 1. *Trắc nghiệm* ( 6đ)**

 1.What are you doing ? - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 A. You are swimming. B. I swimming

 C. I am swim D. I am swimming.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_does she go camping ? – Once a month.

 A. How B. Which C. How often D. What

 3. They\_\_\_\_\_\_\_\_go camping because they don’t have a tent.

 A. always B. often C. usually D. never

 4. My mother \_\_\_\_\_\_\_\_\_in the kitchen at the moment.

 A. cooks B. cooking C. is cook D. is cooking

 5. How often does your mother go to the supermarket? - \_\_\_\_\_\_\_\_.

 A. One a week B. A week one C. Once a week D. A week once

 6. She \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_aerobics.

 A. doing B. is playing C. is doing D. playing

 **Bài 2. *Đọc đoạn văn, sau đó chọn True / False.* (4đ)**

 Nga, Hoa and Hoang are best friends. They live in the same street and go to the same school. They ride their bikes to school every morning. In the afternoon, they often play sports. They usually play badminton and they go swimming three times a week. In the evening, they always do their homework. In their free time, Mai and Hoa often watch television or read books. Hoang loves rock music, so he often listens to music in his free time. Sometimes he plays computer games. On the weekend, they often go to the park near their house. They sometimes have a picnic but not always.

 **True / False**

 1. Nga, Hoa and Hoang are students. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. They don’t go swimming in the afternoon. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. They often go to the park on Saturday and Sunday \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4. They never have a picnic. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. DẶN DÒ.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại**

 <https://forms.gle/ZSzdnQRNBMw39giA8>

**- Hạn chót: 17h ngày 7/5/2020.**

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

 **\* Thông tin liên hệ giáo viên.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Học tên GV | Zalo | Facebook/Messenger | Email |
| Cô Tuyết | 0909988251 | nguyenthibachtuyet | bachtuyetnguyen249@gmail.com |
| Cô P. Anh | 0768636186 | Phương Anh | phuonganh23062004@yahoo.com |
| Thầy Thảo | 0938522274 | Thao Le  | hieuthao22274@gmail.com |
| Cô Trang | 0344682289 | Trang Huynh | huynhthibaotrangdsa@gmail.com |

**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**Nội dung dạy học HKII – môn Tiếng Anh – Lớp 6**

***Thời gian học từ 4/5 đến 9/5/2020***

**------**

**TUẦN 28**

**Tiết 3**

**UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS**

**PART A: THE WEATHER AND SEASONS**

 **A2, A3, A4**

**I.MỤC TIÊU:**

 **-** Giúp học sinh biết cách hỏi và trả lời về thời tiết.

 - Học sinh có thể trao đổi các hoạt động phù hợp với thời tiết.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

 1) Từ vựng :

 - Các từ chỉ tên các mùa ( summer / winter/…) và thời tiết mỗi mùa (hot/ cold..)

 2) Ngữ pháp:

 - Cấu trúc câu hỏi thời tiết: What’s the weather like in…?

 - Câu có mệnh đề phụ bắt đầu bằng WHEN….

**III. THỜI LƯỢNG :**

 - 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn của giáo viên** | **Nội dung học sinh ghi tập** |
| **1.KIỂM TRA BÀI CŨ****-** Học sinh chọn đáp án đúng cho các câu.**2. BÀI MỚI.****A2.**- Học sinh xem tranh phần A1(trang 134/SGK), chép và học thuộc lòng phần New words và Structure vô tập.- Học sinh tự luyện tập mẫu câu bằng tên các mùa còn lại theo mẫu câu đã chép.**A3**.- Học sinh chép Structure vào tập và học thuộc.- Học sinh xem tranh, tự luyện tập mẫu câu theo tranh**A4**.- Học sinh xem tranh (trang 136/SGK), chép phần Structure vào tập- Học sinh xem tranh và trả lời câu hỏi, chép vào tập | **-** Chọn đáp án đúng nhất. 1)\_\_\_\_\_\_\_\_does she go jogging ? A. How often B. How much C. How 2) She\_\_\_\_\_\_\_go to the market. A. usually does not  B. does usually not C. does not usually **Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS** Part A: THE WEATHER AND SEASONS ( A2,3,4)**A2**.\* New words. + weather (n) : thời tiết + hot (adj) : nóng + cold (adj) : lạnh + warm (adj) : ấm áp + cool (adj) : mát mẻ + season (n) : mùa + summer (n) : mùa hè + winter (n) : mùa đông + spring (n) : mùa xuân + fall / autumn (n) : mùa thu \* Structure : Hỏi và trả lời về thời tiết

|  |
| --- |
| What’s the weather like in the summer ?- It’s hot |

 - Lưu ý: có thể thay thế tên mùa khác vào câu hỏi và thời tiết thích hợp.**A3**. \* Structure: Hỏi xem ai thích thời tiết nào và trả lời.

|  |
| --- |
| What weather + do/ does + S + like ?⭢ S + like(s) + adj + weather. |

  Ex: What weather do you like ? I like cool weather.**A4.**\* Structure: Mệnh đề WHEN…⭢ diễn đạt khi thời tiết….thì bạn / ai đó thường làm việc gì..

|  |
| --- |
|  WHEN + it’s + adj**,** + S + V/ V(s/es)⬄ S + V/ V(s/es) + WHEN + It’s + adj. |

 Ex: When it’s hot, Ba goes swimming. Ba goes swimming when it’s hot.\* Practice. Answer the questions (trang 136)a) When it’s hot, Ba goes swimming.b) When it’s cold, he plays soccer.c) When it’s cool, he goes jogging.d) When it’s warm, he goes fishing. |
| **\* Học sinh nhấp vào Link để làm bài phần 3** <https://forms.gle/ZSzdnQRNBMw39giA8> **3. BÀI TẬP CỦNG CỐ** **Bài 1. Tìm từ thích hợp của mỗi câu.9(4đ)**1.The weather is\_\_\_\_\_\_\_\_in the winter. ( hot / cold / warm )2. In the spring, it’s\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (hot/ warm / cold )3. It’s usually cool in the \_\_\_\_\_\_\_\_\_. ( summer / winter / fall )3. It’s never\_\_\_\_\_\_\_in the summer. ( hot / cold / cool ) **Bài 2. *Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách điền vào chỗ trống từ thích hợp.* ( 6đ)** ***swimming – warm – seasons – winter – cool – like***  There are four (1)\_\_\_\_\_\_\_in Viet Nam. They are the spring, summer, fall and (2)\_\_\_\_\_\_. The weather in the spring is usually (3)\_\_\_\_\_\_\_\_. In the summer, it’s hot . The fall is (4)\_\_\_\_\_\_\_.It’s very cold in the winter. I (5)\_\_\_\_\_\_\_\_the summer and the fall because I can play sports and do many activities. In the summer I usually go (6)\_\_\_\_\_\_\_ with my brother. When it’s cool in the fall, I play badminton with him.  |

**III. DẶN DÒ.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại**

 <https://forms.gle/ZSzdnQRNBMw39giA8>

**- Hạn chót: 17h ngày 7/5/2020.**

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

 **\* Thông tin liên hệ giáo viên.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Học tên GV | Zalo | Facebook/Messenger | Email |
| Cô Tuyết | 0909988251 | nguyenthibachtuyet | bachtuyetnguyen249@gmail.com |
| Cô P. Anh | 0768636186 | Phương Anh | phuonganh23062004@yahoo.com |
| Thầy Thảo | 0938522274 | Thao Le  | hieuthao22274@gmail.com |
| Cô Trang | 0344682289 | Trang Huynh | huynhthibaotrangdsa@gmail.com |