**ENGLISH 7- WEEK 14**

**UNIT 7: THE WORLD OF WORK**

**SECTION B: THE WORKER**

**B 1/ 76 SGK**

 **New words**

**I am pleased that you and your family are well.**

**Let me tell you more about ..... : để tôi kể bạn nghe về….**

-take care of the family (v): chăm sóc gia đình

- work part- time ( adv) : làm việc bán thời gian

***=> My sister works part-time at a local supermarket***

- homeless people (n): người vô gia cư

-mechanic (n): thợ sửa máy, thợ cơ khí

- repair machines (v): sửa máy móc

- morning shift /afternoon shift (n) : ca sáng /ca chiều

=> He ***prefers the morning shift***.

- public holiday (n): ngày lễ

A three -week **summer vacation: 1 kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tuần**

* **on vacation : vào kỳ nghỉ**

**B 2/ 77 SGK**

**New words**

* **feed the buffalo: cho trâu ăn**
* **feed the pigs: cho lợn/ heo ăn**
* **feed the chickens: cho gà ăn**
* **clean the buffalo shed: dọn chuồng trâu**
* **chicken coop : chuồng gà**

**-main crop (n): vụ mùa chính**

**- rest (v) : nghỉ ngơi**

- real (adj): thật, thật sự

=> A farmer has no **real** vacations: Người nông dân không có kỳ nghỉ thật sự

-day off (n): ngày nghỉ

**Vd : Viết câu đồng nghĩa:**

**His mother** has more days off than *his father.*

🡪 His father has fewer days off than **his mother.**

***=> take a day off/ take some days off***

***She sometimes takes a day off.***-

-annual (a ): hàng năm

**Revision of : fewer/ less ( Ôn tập Cách dùng: fewer/ less )**

**1. fewer + Noun ( c.n, plural: danh từ đếm được, số nhiều) + than... :( ít... hơn..)**

Ex: Tim’s father has *fewer days off than* his mother.

( Bố của Tim có ít ngày nghỉ hơn mẹ của anh ấy)

**2. less : ít hơn + danh từ không đếm được**

Ex: When there is ***less work***, he goes to the city. ( Khi có việc làm hơn, thì ông ấy đi thành phố)