TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

TỔ TIẾNG ANH

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6**

**Tuần 22 - Tiết 1: GRAMMAR PRACTICE**

**(Thời gian học: 02/2 – 06/2/2021)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp đã học.

- Học sinh ôn lại điểm ngữ pháp về hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

**2. Kỹ năng:**

- Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể làm các dạng bài tập trắc nghiệm, điền vào chỗ trống.

**II. NỘI DUNG**

**\*Ngữ pháp:**

**-** Các dạng động từ của thì hiện tại đơn (HTĐ) và hiện tại tiếp diễn (HTTD).

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

|  |  |
| --- | --- |
| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| **I. Kiểm tra bài cũ**  - HS dựa vào kiến thức từ bài cũ ở tiết trước ôn lại thì HTĐ và HTTD. |  |
| **II. Bài học**  1. Present Simple Tense: HS ôn lại bài cũ.  2. A, an, some, any:  Answer: a, any, any, some, some.  b, any, some  c, any, some, a  3. Adjectives: tìm từ trái nghĩa.  Tall - (short)  Long - (short)  Hot - (cold)  Fat - (thin)  Thin - (full)  Heavy - (light)  Weak – (strong)  Hungry - (full)  4. Question words:  Who, Where, When, Which, How, What  Answer:  A, Who  B, What  C, How  D, What  E, Where  5. Present simple tense and present progressive tense:  Ex5: A, is eating  B, are drinking  C, is riding  D, is going  E, is getting  F, is traveling | HS làm bài và ghi đáp án vào tập. |

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem thật kĩ phần lý thuyết (ở tiết trước) và làm các bài tập theo yêu cầu.**

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

**- Học sinh chuẩn bị tiết 2: Unit 12 – Part A.**

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6**

**Tuần 22- Tiết 2: Unit 12 – Part A**

**(Thời gian học: 02/2 – 06/2/2021)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ biết được các môn thể thao và trò tiêu khiển.

- HS biết cách hỏi và đáp các hoạt động.

**2. Kỹ năng:**

- Phát triển kĩ năng đọc-hiểu qua đoạn đối thoại trong bài.

**II. NỘI DUNG**

**Ngữ pháp:**

**-** Cấu trúc “Which sports…?”

- Thì hiện tại đơn.

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

|  |  |
| --- | --- |
| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| **I. Kiểm tra bài cũ**  - HS dựa vào kiến thức đã học ôn lại thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. |  |
| **II. Bài mới**  I. Vocabulary:  1. (to) swim: bơi  2. badminton: môn cầu lông  3. table tennis: môn bóng bàn  4. tennis: môn quần vợt  5. (to) jog: đi bộ  6. (to) skip: nhảy dây  7. (to) do aerobic: tập thể dục nhịp điệu  II. Mẫu câu:  Mai: What is Van doing?  Lan: She is skipping.  Mai: What are Nam and Thanh doing?  Lan: They are playing tennis.  \*FORM:  What + be + S + doing?  S + be + V-ing + O.  Use: Hỏi và trả lời xem ai đó đang làm việc gì .  \* Note: jog ⭢ jogging  skip ⭢ skipping  swim ⭢ swimming | - HS viết từ vựng và nghĩa vào tập bài học. |

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem thật kĩ phần lý thuyết (ở tiết trước) và làm các bài tập theo yêu cầu.**

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

**- Học sinh chuẩn bị tiết 3: Unit 12 – Part B (1, 2, 3, 5).**

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6**

**Tuần 22- Tiết 3: Unit 12 – Part B (1, 2, 3, 5)**

**(Thời gian học: 02/2 – 06/2/2021)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ nói được các hoạt động vào thời gian rãnh.

- HS biết cách hỏi và đáp các hoạt động vào thời gian rãnh.

**2. Kỹ năng:**

- Phát triển kĩ năng đọc-hiểu qua đoạn hội thoại có trong bài.

**II. NỘI DUNG**

**Ngữ pháp:**

**-** Thì hiện tại đơn.

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

|  |  |
| --- | --- |
| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| **I. Kiểm tra bài cũ**  - HS dựa vào kiến thức đã học ôn lại thì hiện tại đơn. |  |
| **II. Bài mới**  I. Vocabulary:  1. free time(n): thời gian rảnh rỗi  2. (to) go fishing: đi câu cá  3. (to) go to the movie: đi xem phim  II. Mẫu câu:  Ba: What do you do in your free time?  Lan: I watch TV.  Ba: What does Thu do in her free time?  Lan: She reads.  \***FORM:**  [What + do/ does + S + do+ in….free time?]  -> [S + V(s/ es)+ O (+ in….free time)]  - Use: Hỏi và trả lời xem bạn em hoặc ai đã làm gì vào thời gian rỗi.  **B5**  \*New words:  Often (adv) = many times  Once (adv) = one time  Twice (adv) = two times  Week (n)  Once/ twice/ three times a week  How often (exp) = how many times | - HS thực hiện và ghi vào tập bài học. |

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh học thuộc từ vựng và xem kĩ phần ngữ pháp trong bài.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến theo đường link** **<https://forms.gle/8Jkvef8Ezp8hMhaLA> . Hạn chót nộp bài: 17 giờ 00 NGÀY 05/02/2021.**

**- 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 Thảo | 0938 522 274 | Thao Le | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 0344 682 289 | Trang Huynh | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |
| Cô Sương | 0344345641 | Sương Tuyết | [tuyetsuong1809@gmail.com](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |