**Week 29: from 23/03/ 2020 to 27/2/2020**

# UNIT 9: NATUARAL DISASTERS

**LISTEN AND READ**

**1/ New words:**

* Snowstorm (n)
* Earthquake (n)
* Volcano (n) 🡪 volcanic (a)
* Typhoon (n)
* Thunderstorm (n)
* Forecast (n, v)
* Disaster (n) 🡪 disastrous (a) 🡪 disastrously (adv)
* Expect (v)
* Experience (v)
* Bring along (v)
* Just in case (adv)

**2/ Fill in each blank with one word or phrase from the dialogue: (SGK/75)**

**3/ EXERCISES:**

1. **Supply the correct form of VERBS in parentheses:**

1. My friend promised (return) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the book very soon.

2. Most people enjoy (write) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ letters to their friends.

3. Tom avoids (study) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ his lessons as long as possible.

4. David finished (write) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the report about four o’clock.

5. How soon do you expect (leave) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ for South America?

6. Have you considered (try) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ something different?

7. Are you going to suggest (travel) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ by plane or not?

8. I can’t stand (listen) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to his complaints any longer.

9. My father is retired. He stops (working) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ now.

10. We had the water pipe (repair) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ by the plumber.

11. Mrs. Baker got them (keep) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ her house.

12. She wanted the letter (send) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at once.

13. It will make difference (try) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at this time.

14. My children have to (learn) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the lesson now.

15. I look forward to (hear) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from you.

GVBM yêu cầu các em:

- Viết bài vào tập bài học ( từ vựng, ngữ pháp, và bài tập)

- Tìm nghĩa của từ vựng mới, ghi bên cạnh.

- Làm bài tập a, b (trang 61/SGK)

**GVBM sẽ kiểm tra tập, và dạy lại bài sau khi các em đi học lại.**

**Week 29: from 23/03/ 2020 to 27/2/2020**

# UNIT 9: NATUARAL DISASTERS

**SPEAK + LISTEN**

**1/ New words:**

* Canned food (n)
* Candle (n)
* Match (n)
* Ladder (n)
* Leak (n)
* Peg (n)
* Latch (n)
* Avail (n, v) 🡪 availability (n) 🡪 available (a)
* Roller (n)

GVBM yêu cầu các em:

- Viết bài vào tập bài học ( từ vựng, ngữ pháp, và bài tập)

- Tìm nghĩa của từ vựng mới, ghi bên cạnh.

- Làm bài tập a, b (trang 61/SGK)

**GVBM sẽ kiểm tra tập, và dạy lại bài sau khi các em đi học lại.**