# KHỐI 7 TUẦN 30/30-03/04/2020

**PERIOD 1:**

# Cách phát âm -ed chính xác, đơn giản và dễ nhớ nhất:

**1. Quy tắc phát âm “ed” – /id/**

 “*Ed*” được phát âm là */id/* trong hai trường hợp sau:

* Động từ tận cùng bằng ***/t/* hoặc */d/*:***wanted, invited, needed,….*
* Tính từ tận cùng bằng ‘*ed*’: *interested, bored, naked,…*

*Eg:*  She was ***invited*** to the party yesterday.

(/ invaitid/ )

He is ***interested*** in going

fishing.

(/intərəstid/)

**2. Quy tắc phát âm “ed” – /t/**

 “*Ed*” được phát âm là */t/* khi động từ có âm cuối là các âm vô thanh sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **Voiceless sound** | **Example** |
| /p/ | stopped : /sto:pt/ |
| /k/ | looked: /lu:kt/ |
| /f/ ~ gh | laughed: /læft/ |
| /s/ | missed: /mist/ |
| /∫/ ~ sh | brushed: /brə∫t/ |
| /t∫/ ~ ch | watched: /wa:t∫t/ |

*Eg*: Because of the cold weather, I have *coughed* for a week.

( /kכft/ )

* **Mẹo nhỏ ghi nhớ**: Giống như cách ghi nhớ các trường hợp phát âm của ***s* và *es***, để ghi nhớ dễ dàng quy tắc phát âm ***ed* – */t/*** ta nên ghép các âm thành một câu hoặc một cụm từ hài hước, quen thuộc. Language Link Academic đưa ra gợi ý tham khảo như sau:

**Thôi  không (k) phì (p) phò (f) sợ (/s) sẽ (/∫/) chết (/t∫/).**

**3. Quy tắc phát âm “ed” -/d/**

**“*Ed*”** được phát âm là **/d/** khi động từ tận cùng bằng các âm hữu thanh còn lại, bao gồm các phụ âm dưới đây và nguyên âm:

*Eg:* They *organized*( /כrgənaizd/) the 10th anniversary for their company.

**5. Bài tập luyện tập:**

**Ex1: Choose the word that has different pronunciation of the underlined letters from each other.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. started | b. requested | c. demanded | d. worked |
| 2. | 1. leaded | b. finished | c. watched | d. launched |
| 3. | 1. enjoyed | b. faxed | c. happened | d. joined |
| 4. | 1. corrected | b. naked | c. interested | d. asked |
| 5. | 1. shared | b. reserved | c. borrowed | d. attracted |
| 6. | 1. informed | b. entertained | c. stopped | d. installed |
| 7. | 1. improved | b. changed | c. stayed | d. produced |
| 8. | 1. phoned | b. invested | c. participated | d. corrected |
| 9. | 1. waked | b. talked | c. naked | d. walked |
| 10. | 1. frightened | b. travelled | c. studied | d. prepared |

PERIOD 2: UNIT 10

Section B: A bad toothache

**VOCABULARY:**

1.appointment (n) cuộc hẹn

EX:I have an appointment at 10:30 this morning.

2.scared (a) sợ

EX:Were you scared?

3. drill (n) cái khoan

4. to fill (v) tram

EX:Last week,the dentist filled a cavity in my tooth.

5. cavity (n) lỗ sâu răng

6.afterwards sau đó

7. to hurt (v) làm đau

EX:It stopped hurting afterwards.

8. surgery (n) phòng phẫu thuật,phòng khám

EX:Minh is sitting in Dr Lai’s Lai surgery.

9. serious (a) nghiêm trọng

EX: It isn’t serious.

10. to forget (v) quên

11. important (a) quan trọng

EX:Brushing your teeth is very important.