**HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 9**

**Tuần 3&4: Từ 20/9/2021 đến 11/10/2021**

**UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL**

**I. Hoạt động 1**: Em hãy đọc, chép vào tập và học thuộc lòng các từ mới như sau: (Khi học từ các em chú ý: từ loại và dấu nhấn, trọng âm của từ)

***- Phần 1: READ:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Read |  |  |  |
| 1 | ASEAN | (n) | Hiệp hội các nước ĐNÁ(Association of South East Asian Nations) |
| 2 | divide (into) | (v) | /dɪˈvaɪd/ | chia phân, chia |
| 3 | region | (n) | /ˈriːdʒən/ | vùng, miền |
| 4 | separate | (v) | /ˈsepəreɪt/ | ngăn cách, tách ra |
|  | separation | (n) | /ˌsepəˈreɪʃn/ | sự chia cách, sự ngăn cách |
| 5 | comprise = consist of | (v) | /kəmˈpraɪz/ | bao gồm, gồm có |
| 6 | tropical | (a) | /ˈtrɒpɪkl/ | thuộc vùng nhiệt đới |
| 7 | climate  | (n) | /ˈklaɪmət/ | khí hậu |
| 8 | currency | (n) | /ˈkʌrənsi/ | tiền tệ |
|  | 🡪 unit of currency |  |  | đơn vị tiền tệ |
| 9 | religion | (n) | /rɪˈlɪdʒən/ | tôn giáo |
|  | religious | (a) | /rɪˈlɪdʒəs/ | (thuộc) tôn giáo |
| 10 | Islam | (n) | /ˈɪzlɑːm/ | đạo Hồi |
| 11 | Buddhism | (n) | /ˈbʊdɪzəm/ | đạo Phật |
| 12 | Hinduism | (n) | /ˈhɪnduːɪzəm/ | đạo Hindu, Ấn Độ giáo |
| 13 | official | (a) | /əˈfɪʃl/ | chính thức |
| 14 | instruct | (v) | /ɪnˈstrʌkt/ | dạy, chỉ dẫn |
|  | instruction | (n) | /ɪnˈstrʌkʃn/ | quá trình giảng dạy, lời chỉ dẫn |
| 15 | primary | (a) | /ˈpraɪməri/ | chính, căn bản, hàng đầu |
| 16 | compel (compelled) | (v) | /kəmˈpel/ | bắt buộc, ép, thúc ép |
|  | compulsory  | (a) | /kəmˈpʌlsəri/ |  ép buộc, bắt buộc, cưỡng bách |
| 17 | hold (held-held) | (v) | /həʊld/ | tổ chức, nắm, giữ  |
| 18 | Tamil | (n) | /ˈtæmɪl/ | người/ tiếng Tamin (Nam Ấn Độ Và Sri Lanca) |
| 19 | simple | (a) | /ˈsɪmpl/ | đơn giản, giản dị |
|  | simply | (adv) | /ˈsɪmpli/ | một cách đơn giản |
| 20 | in addition to | (exp) | /əˈdɪʃn/ | thêm vào |
| 21 | population | (n) | /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ | dân số |
| 22 | nation | (n) | /ˈneɪʃn/ | quốc gia |
|  | national | (a) | /ˈnæʃnəl/ | (thuộc) quốc gia |
|  | national language | (n) | /ˈlæŋɡwɪdʒ/ | quốc ngữ |
| 23 | wide | (a) | /waɪd/ | rộng |
|  | widely | (adv) | /ˈwaɪdli/ | một cách rộng lớn |
| 24 |  continue = go on + VING | (v) | /kənˈtɪnjuː/ | tiếp tục |

***- Phần 2: Review “PAST SIMPLE TENSE”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **(+) V2/ed** | I **was** in Italia last week.She **cleaned** this room yesterday. |
| 2 | **(-) didn’t + V****(-) wasn’t/ weren’t** | He **didn’t play** soccer two days ago.They **weren’t** at home last month. |
| 3 | **(?) Did + S + V …..?****(?) Was/ Were + S …..?** | **Did you go** shopping yesterday morning? Yes, I did.**Was she** in Singapore last week? No, she wasn’t. |

 ***- Phần 3: LANGUAGE FORCUS “CLAUSE AFTER WISH”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Future Wish*** sẽ xảy ra
* sẽ không xảy ra
* hoặc ngừng xảy ra, hoặc thay đổi
 | **S + WISH + (that) + S + would/ could + V + O*** I wish you could keep quiet.
* I wish it would stop raining.

Note: * (The same subject 🡺 could)
 |
| 2 | **Present Wish*** không thể xảy ra trong hiện tại
* trái với thực tế ở hiện tại
* **be** 🡪 **were**
 | **S + WISH + (that) + S + V 2/ed + O** * I wish I were rich. (but I’m poor now)
* Tom wishes he lived in Paris. (but he doesn’t)
 |

**II. Hoạt động 2**: Em hãy hoàn thành các bài tập sau:

**Bài 1: Read (SKG trang 9,10)**

Em hãy đọc và làm các bài tập ở SGK trang 10.

**Bài 2: Use the simple past tense:**

1. I (wake) \_\_\_\_\_up at five minutes past seven this morning.

2. While her husband was in the army, Joyce (write) \_\_\_\_ to him twice a week.

3. She (study) \_\_\_\_ English for two years, but she doesn’t study it now.

4. She (not know) \_\_\_\_\_\_\_much about Marxism-Leninism at that time.

5. When I was a boy, I often (not go) \_\_\_\_\_\_fishing with my uncle Jim.

6. They (go) \_\_\_\_\_\_\_\_home after they had finished their work.

7. (go/he) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ abroad last week?

8. My elder brother (join) \_\_\_\_\_\_ the army when he was seventeen.

9. When I last saw him, he (not be) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in good health.

10. When I was a boy, every holiday (seem) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ideal.

11. My brother (serve) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the army from 1980 to 1983.

12. Men have traveled since they first (appear) \_\_\_\_\_\_\_\_on the earth.

13. She was fond of him, but I (not believe) \_\_\_ that she (love) \_\_\_\_ him.

14. Why the old lady (fall) \_\_\_\_\_\_\_\_\_as she was getting into the taxi?

15. Jenny (study) \_\_\_\_\_\_French for a few months last year.

**Bài 3: Rewrite the sentences with « I WISH … »**

1. It won’t be fine tomorrow.

⇨ ………………………………..

1. He will leave for Ha Noi next Sunday.
2. ⇨ ………………………………..
3. She won't take this course.
4. ⇨ ………………………………..

4. They will tell me the truth about the murder tomorrow.

⇨ ………………………………..

1. Jane doesn’t stop smoking.
2. ⇨ ………………………………..

6. My friend cannot stay with me longer.

⇨ ………………………………..

1. I don’t have time to take my friend too many beauty spots in my city.

⇨ ………………………………..

1. My motorcycle is very old.

⇨ ………………………………..

1. My son plays video games during the day.

⇨ ………………………………..

1. He speaks English badly.

⇨ ………………………………..

**III. Hoạt động 3: Những vấn đề em còn thắc mắc liên quan đến nội dung bài học:**

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………