|  |  |
| --- | --- |
| **Trường THCS Lê Lợi- Quận 3**  Tổ Ngoại ngữ- Nhóm **ANH 6** | Lớp 6.......Stt:…...Họ tên: ….........................................  **Năm học 2021- 2022**; Ngày: ....................................... |

**TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC TẬP**   
**MÔN TIẾNG ANH 6 TRỰC TUYẾN**   
**(14/03/2022- 18/03/2022)**

**Tiết 70**

**Unit 7: Movies- Lesson 3/ page 60**

1. **Vocabulary**

- army (n): quân đội

- king (n): vua

- soldier (n): binh lính

- queen (n): hoàng hậu

- battle = a fight between two armies: *trận chiến, trận đánh*

- general = the leader of an army: *đại tướng*

- win = be in the first place: *chiến thắng*

- invaders = an attacking army from another country: *quân xâm lược*

**a. Fill in the blanks. Listen and repeat.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. army | 2. king | 3. queen | 4. soldier |

**b. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. B** | **2. A** | **3. A** | **4. A** |

1. **Listening**  
    **a. Listen to Jim and Lisa talking about the movie Alexander the Great. Who liked the movie? à Lisa**

**Lisa:** Hi, Jim, how are you?

**Jim:** I'm good, thanks, Lisa. How about you?

**Lisa:** I'm great. Hey, did you watch the movie for our history project?

**Jim:** Yeah, I did. I thought Alexander was cool but the movie was too long. I thought it was boring.

**Lisa:** I thought it was great. He was a great king. And, I didn't know he won so many battles. I thought it was really interesting.

**Jim:** Yeah, Alexander was really clever. He always knew how to win.

**Lisa:** And his soldiers were great. They were so good at fighting.

**Jim:** Yeah, they were a big help!  
 **b. Now, listen and tick (✓) what each person said.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **history project**  *(dự án lịch sử)* | **movie was boring**  *(phim thật chán)* | **won many battles**  *(thắng lợi nhiều trận chiến)* | **great soldiers**  *(những binh lính tuyệt vời)* |
| **Lisa** | **✓** |  | **✓** | **✓** |
| **Jim** |  | **✓** |  |  |

**III. Useful language**

|  |  |
| --- | --- |
| Who was Alexander the Great?  *(Alexander đại đế là ai?)*  When was he born?  (*Ông được sinh ra khi nào?)*  What is he famous for?  *(Ông nổi tiếng về cái gì?)* | He was a famous Greek general.  *(Ông là một vị tướng nổi tiếng người Hy Lạp.)*  He was born in 356 BC.  *(Ông sinh năm 356 trước Công nguyên.)*  He fought many battles in Egypt, Asia, and India.  *(Ông đã tham gia nhiều trận đánh ở Ai Cập, châu Á, và Ấn Độ.)* |

**Tiết 71**

**Unit 7: Movies- Lesson 3/ page 61**

**I. Reading**

**a. Read Phuong's movie review and fill in the blanks.**

|  |
| --- |
| soldiers king general Battle army invaders |

**Người Anh Hùng Áo Vải: The story of Quang Trung**

*Phương Lê, March 20*

I watched an animated movie about Quang Trung. It was really cool!

Quang Trung was a famous Vietnamese king. He was born in 1753. He was a great (1) ***general***. In 1785, he and his soldiers fought against an (2) **\_\_\_\_\_\_** from the south. He won many battles and became (3) **\_\_\_\_\_\_**in 1788. The next year, (4) **\_\_\_\_\_\_**attacked again. Two armies came from the north and Quang Trung went with his (5) **\_\_\_\_\_\_**to meet them. He rode on an elephant and won the great (6) **\_\_\_\_\_\_**of Ngọc Hồi - Đống Đa in 1789. Người Anh Hùng Áo Vải was a very interesting movie about Vietnamese history, and the animation was great.

**Lời giải chi tiết:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. army** | **3. king** | **4. invaders** | **5. soldiers** | **6. Battle** |

1. **Read and write “True” or “False”.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Quang Trung was born in 1788.  2. His army fought against an army from the south in 1789.  3. He fought invaders from the north before he became king.  4. He won a great battle on the back of an elephant. | False  \_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_ |

**Lời giải chi tiết:**

1. False *(Quang Trung sinh năm 1788. => Sai)*

2. False

*(Quân đội của ông đã chiến đấu chống lại một đội quân từ phía nam vào năm 1789. => Sai)*

3. False

*(Ông đã chiến đấu với những kẻ xâm lược từ phương bắc trước khi trở thành vua. => Sai)*

4. True *(Ông đã thắng một trận đánh lớn trên lưng voi. => Đúng)*

**II. Writing**  
 **a. With a partner, use the notes to make sentences about the famous American, George Washington.**

George Washington / first president / USA

born / 1732,/ general / 1775

fought / many battles / against / British

His army / won / Battle of Yorktown / 1781./ last battle / war

He / president / United States of America / 1789.

**Lời giải chi tiết:**

George Washington is the first president of the USA.

*(George Washington là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.)*

He was born in 1732, and became the general in 1775.

*(Ông sinh năm 1732, trở thành đại tướng năm 1775.)*

He fought many battles against the British.

*(Ông đã chiến đấu nhiều trận chống lại người Anh.)*

His army won Battle of Yorktown in 1781. The last battle was a war.

*(Quân đội của ông đã chiến thắng Trận Yorktown năm 1781. Trận chiến cuối cùng là một cuộc chiến trường kỳ.)*

He became the president of United States of America in 1789.

*(Ông trở thành tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1789.)*  
**b. Now, use the notes to write a short movie review. Write 50 – 60 words**

I watched the historical movie Washington. It was great!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If you like history, you should watch this movie!

**Lời giải chi tiết:**

I watched the historical movie Washington. It was great! It is about George Washington, the first president of the USA. He was born in 1732, and became the general in 1775. He fought many battles against the British. His army won Battle of Yorktown in 1781. The last battle was a war. He became the president of United States of America in 1789. If you like history, you should watch this movie!

**III. Speaking**

**a. Here are two movies about famous people from history. Take turns asking and answering.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Movie:** Trumg Vuong (She-Kings)  **People:** Trưng Sisters: Trưng Trắc and Trưng Nhị - Vietnamese female generals  **Born:** around 1st century  **Became queen:** 40 (Trưng Trắc)  **Famous for:** winning many battles against invaders | **Movie:** Khát Vọng Thăng Long  **Person:** Lý Công Uẩn – King of Vietnam  **Born:** 974  **Became king:** 1009  **Famous for:** making Thăng Long (Hanoi) the capital city of Dại Cồ Việt |

**Lời giải chi tiết:**

**A:** Hey, I watched Trung Vuong (She-Kings) last night.

*(Này, tôi qua mình xem phimTrưng Vương (She-Kings) đó.)*

**B:** What was it about?

*(Phim nói về cái gì?)*

**A:** It was about Trưng Sisters: Trưng Trắc and Trưng Nhị - Vietnamese female generals.

*(Về hai Bà Trưng: Trưng Trắc và Trưng Nhị - các nữ tướng Việt Nam.)*

**B:** When were they born?

*(Họ được sinh ra khi nào?)*

**A:** They were born in around 1st century.

*(Họ được sinh ra vào khoảng thế kỷ 1.)*

**B:** When did they become queen?

*(Họ trở thành nữ hoàng khi nào?)*

**A:** Only Trung Trắc became queen in 40.

*(Chỉ có Trưng Trắc trở thành nữ vương vào năm 40.)*

**B:** What were they famous for?

*(Họ nổi tiếng vì điều gì?)*

**A:** They were famous for winning many battles against invaders.

*(Họ nổi tiếng vì đã chiến thắng nhiều trận chiến chống quân xâm lược.)*

**b. Discuss other movies about famous people from history. Use your own ideas.**

**Lời giải chi tiết:**

**A:** Hey, I watched *Bình Tây Đại nguyên soái* last night.

*(Này, tôi qua mình xem phim Bình Tây đại nguyên soái đó.)*

**B:** What was it about?

*(Phim nói về cái gì?)*

**A:** It was about the hero Trương Định - he dared to give up Nguyen's coffin to start an army against the French in the 1860s.

*(Phim nói về anh hùng Trương Định - người dám từ bỏ áo quan nhà Nguyễn để khởi binh chống lại quân Pháp những năm 1860s.)*

**B:** When was he born?

*(Ông được sinh ra khi nào?)*

**A:** He was born in 1820.

*(Ông được sinh ra vào năm 1820.)*

**B:** What was he famous for?

*(Ông nổi tiếng vì điều gì?)*

**A:** He was the leading flag in the entire movement of the Vietnamese people in general and the people of the South in particular to fight against the French colonialists.

*(Ông là ngọn cờ tiên phong trong toàn bộ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Nam bộ nói riêng.)*

**Tiết 72**

**Unit 7: Review/ p.98, 99**

**Listening**

**You will hear a boy giving a presentation about a movie he saw. Listen and fill in the blank. You will hear information twice.**

**MOVIE REVIEW PRESENTATION**

|  |  |
| --- | --- |
| Name of the movie: | (0) My Fantastic Best Friend |
| Day he watched it: | (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Book by the author: | (2) K.J \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Movie was: | (3) very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Movie started at: | (4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o’clock |
| What he liked the most about it: | (5) the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Phương pháp giải:**

Hi, everyone. I'm Harry and my presentation is about a movie I like. The movie is called My Fantastic Best Friend. I watched it on Thursday with my sister. The movie is a comedy based on a book by the American author K.J. Birch, that's B-I-R-C-H. The book was called My Fantastic Best Friend, too. I really liked the movie because it was very funny. My sister thought it was funny, too, but she thinks the book is better. The movie started at seven o'clock and was pretty short, only ninety minutes long. It ended at eight-thirty. The thing I liked the most about My Fantastic Best Friend was the music. It was fantastic!

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thursday | 2. Birch | 3. funny | 4. seven | 5. music |

**Reading**

**Read the movies review. Choose the correct answer.**

**ELIZABETH I: THE GOLDEN AGE**

*Friday Review by Scott Kerry*

I watched the movie Elizabeth I: The Golden Age last Thursday with a group of friends. We watched it for a history project we're doing at school. It is a drama about Queen Elizabeth I. She was born in 1533 and became Queen of England in 1558. She was a really strong leader. Her ships won battles against Spanish ships in 1588. Before I watched it, I didn't know if I would like it. I don't like many dramas but this was fantastic. The story of the movie was really interesting and so many exciting things happened. It was great! All my friends loved it too. You really should watch it!

**Lời giải chi tiết:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. B | 2. B | 3. C | 4. A |

**1.** **B**

Why did Scott watch the movie? - B. For a history project.

*(Tại sao Scott xem phim? - Anh ấy thích phim truyền hình.)*

**2.** **B**

Who was Elizabeth I? - B. an English queen

*(Elizabeth I là ai? - nữ hoàng Anh)*

**3. C**

Why didn't Scott want to watch the movie? - C. He doesn't like many dramas.

*(Tại sao Scott không muốn xem phim? - Anh ấy không thích nhiều bộ phim chính kịch.)*

**4. A**

What did Scott think about movie? - A. It had an interesting story.

*(Scott nghĩ gì về phim? - Nó có một câu chuyện thú vị.)*

**Vocabulary**

**Match the word with the descritions.**

|  |
| --- |
| ~~horror~~ sad general soldiers science fiction exciting comedy |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. This kind of movie is very scary.  2. When you watch this kind of movie, you will laugh a lot.  3. This is a movie about life in the future.  4. When people feel like this, they may cry.  5. This word means very, very interesting.  6. An army is a large group of these people.  7. This person is the leader of an army. | horror  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Phương pháp giải:**

horror (n): *phim kinh dị*

sad (adj): *buồn*

general (n): *đại tướng*

sodiers (n): *người lính*

science fiction (n): *khoa học viến tưởng*

exciting (adj): *thú vị*

comedy (n): hài *kịch*

**Lời giải chi tiết:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. comedy | 3. science fiction | 4. sad |
| 5. exciting | 6. soldiers | 7. general |

**Grammar**

**Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. The movie is **at** Saturday at three o'clock.  2. This movie weren't very good. In fact, it was terrible.  3. Quang Trung were a famous Vietnamese king.  4. The movie is on in the evenings. It starts in seven o'clock.  5. They was in the movie theater last night.  6. Napoleon win forty-three battles and I think he was a great general.  7. Did you see Flying Fantastic? How wasn't it? | on  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Lời giải chi tiết:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. weren't => wasn't | 3. were => was | 4. in => at |
| 5. was => were | 6. win => won | 7. wasn't => was |

**Pronunciation**

**Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A. horror  2. A. fantasy  3. A. comic  4. A. author  5. A. character  6. A. amazing | B. boring  B. exciting  B. between  B. title  B. mystery  B. musical | **C. against**  C. become  C. soldier  C. action  C. dislike  C. terrible | D. action  D. adventure  D. movie  D. animation  D. wonderful  D. animated |

**Lời giải chi tiết: 2. A 3. B 4. C 5. D 6. A**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trường THCS Lê Lợi- Quận 3**  Tổ Ngoại ngữ- Nhóm **ANH 7** | Lớp 7.......Stt:…...Họ tên: ….........................................  **Năm học 2021- 2022**; Ngày: ....................................... |

**TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC TẬP**   
**MÔN TIẾNG ANH 7 TRỰC TUYẾN**   
**(14/03/2022- 18/03/2022)**

**TUẦN 24**

**Tiết 70. Unit 11- Lesson 1/ page 107**

**Vocabulary**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | checkup | khám tổng thể |
| 2 | medical checkup | khám sức khỏe tổng thể |
| 3 | record | hồ sơ |
| 4 | medical record | hồ sơ bệnh lí |
| 5 | follow | đi theo |
| 6 | temperature | sốt, nhiệt độ |
| 7 | have a temperature | bị sốt |
| 8 | take one’s temperature | đo nhiệt độ |
| 9 | normal | bình thường |
| 10 | height | chiều cao, đỉnh cao |
| 11 | measure | đo |
| 12 | centimeter | centimet |
| 13 | weigh | cân, cân nặng |
| 14 | scale | cái cân |
| 15 | get on | lên, bước lên |
| 16 | form | tờ đơn |
| 17 | medical form | đơn/ giấy khám sức khỏe |
| 18 | fill in = fill out | điền |

**A1. Listen. The pratice with a partner.**

The students of Quang Trung School are having a medical check-up. Hoa, Lan and Nga filled in their medical records and gave them to the nurse. Now they are waiting to see the doctor.

Nurse: Pham Thi Hoa ?

Hoa: Yes

Nurse: Follow me, please. First, I need to take your temperature.

Hoa: OK.

Nurse: Would you open your mouth, please? Thank you. That is 37°C. That's normal. Now I need to know your height. Would you stand here please, so I can measure you?

Hoa: Like this?

Nurse: That's fine. You're one meter 45 centimeters tall.

Hoa: Wow! Last year I was one meter and 30.

Nurse: Now I need to weigh you. Would you get on the scales, please?

Hoa: Oh. I'm 40 kilos.

Nurse: That's good. You can go back to the waiting room now. The doctor will see you in a few minutes.

Hoa: Thank you.

Now answer. Number the sentences.

□ a) The nurse weighed Hoa.

□ b) Hoa returned to the waiting room.

□ c) Hoa left the waiting room.

□ d) The nurse called Hoa’s name.

□ e) The nurse measured Hoa.

□ f) Hoa filled in her medical record.

□ g) The nurse took Hoa's temperature.

□ h) The nurse told Hoa to go back to the waiting room

**Grammar:** Would you + bare Infinitive

**Tiết 71. Unit 11- Lesson 2/ page 108**

**Vocabulary**

Như tiết 70

**A2. Listen. Then write the missing word.**

Doctor : I want to \_\_\_\_\_\_\_\_\_you a few questions before I start, Hoa. \_\_\_\_\_\_\_\_ old are you?

Hoa: Fourteen.

Doctor: And \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ height is one meter \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ centimetres?

Hoa: No. I think I’m\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . The nurse measured .

Doctor: Oh. How \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are you?

Hoa: One \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45 .

Doctor: I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ask the\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to check your \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ again. How heavy are you?

Hoa: I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I’m 42 kilos.

Doctor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . It says on your \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ that you’re 40 kilos.

**Grammar**

Questions with How: How tall / How heavy..

**Tiết 72. Unit 11- Lesson 3/ page 109**

**Vocabulary**

Regular verb

|  |  |
| --- | --- |
| Call - called  Fill - filled  Measure - measured  Start - started  Stop - stopped  Weigh - weighed | Be - was/ were  Give - gave  Have - had  Keep - kept  Leave - left  Take - took |

**Grammar**

The simple past tense (review)

|  |  |
| --- | --- |
| **Be** | **Were / was** (I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít + was)  **Were / was + not**  **Were / was + S …?** |
| **Regular verb**  **(Động từ thường)** | **+: S + V2 / V-ed**  **-: S + didn’t + V1**  **?: Did + S + V1 ….?** |

**Signal words:** yesterday, ago, last (night, week, month, year..), when I was young…

|  |  |
| --- | --- |
| **Trường THCS Lê Lợi- Quận 3**  Tổ Ngoại ngữ- Nhóm **ANH 8** | Lớp 8.......Stt:…...Họ tên: ….........................................  **Năm học 2021- 2022**; Ngày: ....................................... |

**TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC TẬP**   
**MÔN TIẾNG ANH 8 TRỰC TUYẾN**   
**(14/03/2022- 18/03/2022)**

**TUẦN 24**

**Tiết 70. Unit 11: TRAVELING AROUND VIET NAM**

**Lesson 1: Getting started- Listen and read/ page 98-99**

**Vocabulary**

water buffalo (n) : con trâu

crop (n) : vụ mùa

corn(n) : bắp (ngô)

sugar cane (n) : cây mía

This is the first time never …. before…

luggage (n) : hành lý

farmland (n) : đất nông nghiệp

**Grammar**

Present perfect: have/ has + V3/ed

Would you mind + V-ing...?

Would you mind if I + V (past simple)….?

**Practice**

**Getting started/ p.98**

**Hướng dẫn giải:**

a. Ngo Mon Gate b. Nha Rong Harbor

c. The Temple Literature d. Ha Long Bay

**Tạm dịch:**

a. Cổng Ngọ Môn

b. Bến Nhà Rồng

c. Văn miếu Quốc tử giám

d. Vịnh Hạ Long

**Listen and read/ p.99**

**Dịch bài hội thoại:**

*Hoa gặp Tim tại sân bay.*

**Tim:** Hoa ơi mình rất muốn giới thiệu bạn với bố mẹ và em gái mình, Shannon.

**Hoa:** Cháu chào cô chú. Chúc mừng cô chú đã đến thăm Việt Nam.

**Cô Jones:** Cảm ơn cháu. Rất vui vì cuối cùng đã gặp được cháu, Hoa ạ.

**Hoa:** Cô đưa cháu xách túi giúp cho, cô Jones.

**Bà Jones:** Cám ơn cháu. Thật là vui khi đã đến Việt Nam.

**Hoa:** Chú ngồi hàng ghế trước chú Jones nhé. Cháu thích ngồi cùng Tim và Shannon.

**Ông Jones:** Ô không sao. Chú thích ngồi đằng trước mà.

**Bà Jones:** Chúng ta đang ở xa Hà Nội phải không?

**Hoa:** Dạ lái xe khoảng 40 phút nữa thì vào trung tâm thành phố.

**Tim:** Nhìn kìa Shannon! Anh thấy một cậu bé đang cưỡi trâu đấy.

**Shannon:** Ồ, thật là thú vị. Kia là những cánh đồng lúa hả chị Hoa?

**Hoa:** Đúng vậy. Đằng kia là ngô. Còn phía bên trái là cây mía đấy.

**Tim:** Mình chụp ảnh nhé!

**Hoa:** Cứ tự nhiên. Mình sẽ nói chú lái xe dừng lại.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Đúng** | **Sai** |
| a. Đây là lần đầu tiên Hoa gặp gia đình của Tim. | ✓ |  |
| b. Hoa giúp bà Jones xách hành lý. | ✓ |  |
| c. Gia đình Jones đang đi từ sân bay trong xe buýt.  => Gia đình Jones đang đi từ sân bay bằng taxi. |  | ✓ |
| d. Shannon chưa bao giờ thấy cánh đồng lúa trước đây. | ✓ |  |
| e. Chiếc xe đang đi qua những cánh đồng. | ✓ |  |
| f. Chỉ có lúa và ngô được trồng quanh Hà Nội.  => Gạo, ngô, mía và các loại cây khác được trồng quanh Hà Nội. |  | ✓ |

**Tiết 71. Unit 11**

**Lesson 2: SPEAK + LISTEN/ page 100-101-102**

**(option- self-study)**

**Vocabulary**

suggest (v) : đề nghị

suggestion (n)

vegetarian (n) : người ăn chay

revolution (n) : cuộc cách mạng

revolutionary (a)

botanical (a) : thuộc về thực vật

starve (v) : đói

tourist information (n) : thông tin du lịch

**Grammar Use “ MIND” in requests**

**Request 1**

Do you mind + **V-ing…**?

Would you mind + **V-ing**…?

**Agreement**

No, I don’t mind/ No, of course not./ Not at all.

**Disagreement**

I’m sorry, I can’t/ I’m sorry, that is not possible.

**Request 2**

Do you mind ***if* + S + V (present simple)…?**

Would you mind ***if* + S + V ( past simple)…?**

**Agreement**

Please do./ Please go ahead.

**Disagreement**

I’d rather you didn’t./ I’d prefer you didn’t.

**Practice**

**SPEAK/ p.100**

Hãy nói chuyện với bạn bên cạnh. Một trong hai em là học sinh A, còn em kia là học sinh B. Hãy xem thông tin về vai của em và dùng “mind” trong lời yêu cầu hoặc đề nghị.

Học sinh A: Em là khách du lịch đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Em muốn thăm những nơi này: chợ, sở thủ. viện bảo tàng, đến một nhà hàng để ăn trưa. Hãy hỏi nhân viên du lịch đề được hướng dẫn cách đi. Những cách diễn đạt trong bảng sẽ giúp em.

**\* Các diễn đạt thường dùng:**

Could you give me some information, please?: *Làm ơn cho tói biết một số thông tin?*

Would you mind if I asked you a question?: *Làm ơn cho tôi hỏi một câu?*

I want to visit a market. Could you suggest one?: *Tôi muốn đi chợ. Anh (chị) làm ơn giới thiệu cho tôi một cái.*

Do you mind suggesting one?: *Anh (chị) làm ơn giới thiệu cho tôi một cái?*

That sounds interesting: *Nghe có vẻ hay đấy./ Thích nhỉ!*

No. I don't want to go there: *Không, tôi không muốn đến đỏ.*

*Học sinh B:**Em là nhân viên du lịch cùa Công ty Du lịch Sài Gòn. Một khách du lịch muốn em giúp đỡ. Em hãy đề nghị một số nơi cần đến. Thông tin sau đây sẽ giúp em.*

**\* Các diễn đạt thường dùng:**

Do you mind if I suggest one?: *Tôi gợi ý một cái nhẻ?*

How about going to Thai Binh Market?: *Anh (chị) thử đi chợ Thái Bình đi?*

I suggest going to Ben Thanh Market: *Anh (chị) thử đi chợ Ben Thành đi.*

*Bài mẫu gợi ý:*

A: I want to visit a market. Could you suggest one?

B: How about going to Ben Thanh market?

A: Is it near here?

B: About a 5-minute walk.

A: Is it open every day?

B: That's right. It’s open daily from 5 am to 8 pm.

A: What can I buy there?

B: Everything you want.

**LISTEN /p. 102**

**Hướng dẫn giải:**

a. restaurant b. hotel c. bus station

d. pagoda e. temple

**Tạm dịch:**

restaurant (n): nhà hàng

hotel (n): khách sạn

bus station: trạm xe buýt

pagoda (n): chùa

temple (n): đền

**Audio script:**

***Tim:*** Mom, I'm tired.

***Mrs. Jones:*** All right. You go back to the hotel and we'll go to look at the pagoda.

***Tim:*** Okay, but how do I get to the hotel?

***Mrs. Jones:*** Let me check the map. Oh, yes. It’s Phong Lan Road, just off the highway.

***Tim:*** I remember. See you later.

***Mrs. Jones:*** Bye.

***Shannon:*** I’m hungry, Mom.

***Mrs. Jones:*** Can you wait until after we’ve seen the pagoda, Shannon? The restaurant's in Ho Tay Road. It’s in the opposite the direction from the pagoda.

***Shannon:*** Please, Mom. I’m starving!

***Mr. Jones:*** I'll take you get something to eat, Shannon. We’ll let your mother go to the pagoda.

***Shannon:***Thanks, Dad. Perhaps we can get some food at the restaurant and tea it beside the river.

***Mrs. Jones:*** As you are going in the direction of the bus station, can you book seats on tomorrow’s bus to Ho Chi Minh City? The bus station is just opposite the tourist information center.

***Mr. Jones:*** All right.

***Mrs. Jones:*** I'll see you back at the hotel.

***Shannon:*** How are you going to get to the pagoda, Mom?

***Mrs. Jones:*** I’m going to walk over the bridge and take the first road on the left. If I have time, I’ll also visit an old temple, which is just past the pagoda on the same road.

***Shannon:*** Bye, Mom. Have a nice time.

***Mrs. Jones:*** I will. Bye.

**Tiết 72. Unit 11**

**Lesson 3: READ/ page 102**

**Vocabulary**

resort (n) : khu nghỉ mát

àseaside resort : khu nghỉ mát ở biển

ocean (n) : đại dương

àocean**ic** (a)

institute (n) : viện nghiên cứu

Buddh**a** (n) : Phật

à Budd**ish** (a)

giant (a) : to lớn

offshore (a) : ngoài xa

island(n) : đảo

accommodate (v) : cung cấp chỗ ở

àaccommodat**ion** (n) : nơi ở

arrive (v) : đến

àarriv**al** (n)

depart (v) : khởi hành

àdepart**ure** (n)

fly – flew – flown (v) : bay

àflight (n) : chuyến bay

except (prep) : ngoại trừ

destination(n) : điểm đến

eternal (a) : vĩnh cửu

waterfall (n) : thác

railway (n) : đường sắt

mountain (n) : núi

àmountain**ous** (a)

tribe (n) : bộ tộc

àtrib**al** (a)

slope (n) : dốc núi

jungle stream (n) : suối trong rừng

guest house (n) : nhà khách

recognize (v) : công nhận

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

heritage (n) : di sản

magnificent (a) : lộng lẫy, nguy nga

cave (n) : hang động

**Grammar**

Like + V-ing

Preposition + V-ing

**Practice**

**Dịch bài đọc:**

**Nha Trang**

- Khu nghỉ mát bên bờ biển

*Thắng cảnh*

- Viện Hải dương học

- tượng Phật khống lồ

- đào ngoài khơi

*Chỗ nghỉ*

- ít khách sạn để lựa chọn

Phương tiện giao thông đến và đi

- hàng ngày có các chuyến bay đi Thành phố Hồ Chí Minh (trừ thứ hai)

- các chuyến bay đi Hà Nội 2 lần/ tuần

- các chuyến xe và tàu hỏa ra Bắc vào Nam

**Đà Lạt**

- nổi tiếng là thành phố cùa Mùa xuân Vĩnh cửu

*Thắng cảnh*

- thác, hổ

- đường sẳt

- vườn hoa

*Chỗ nghỉ:*

- nhiều khách sạn, nhưng khó tìm được chồ nghỉ vào thời điểm đông khách

*Phương tiện giao thông đến và đi:*

- các chuyến bay đến Thành phố Hồ Chí Minh 3 chuyến một tuần

- xe đi Nha Trang và Thành phổ Hồ Chí Minh

**Sapa**

- khu nghi mát trên núi

*Thắng cảnh*

- làng dân tộc ít người

- sườn dốc núi đẹp

- suối trong rừng

*Chỗ nghỉ*

- có khách sạn và nhà nghỉ

*Phương tiện giao thông đến và đi*

- hàng ngày có xe đi thị xã Lào Cai

- có tàu hỏa từ Lào Cai đi Hà Nội

**Vịnh Hạ Long**

- được UNESCO công nhận là di sản thế giới

*Thắng cảnh*

- hang động hùng vĩ

- đáo đá vôi tuyệt đẹp

- bãi cát yên tĩnh

*Chỗ nghỉ*

- khách sạn lớn nhỏ ở thành phố Hạ Long và các hòn đảo khác

- nhà khách giá rẻ ở thành phố Hạ Long

*Phương tiện giao thông đến và đi*

**-** hàng ngày có xe ô tô và tàu hỏa đi và đến Hải Phòng và Hà Nội

**Bài 1 trang 104**

Caves: Ha Long Bay

Flights to Ha Noi: Nha Trang

Hotels: 4 places

Local transport: 4 places

Mini- hotels: Ha Long Bay

Mountain slopes: Sa Pa

Railway: Nha Trang, Sa Pa, Ha Long Bay

Restaurants: no mention

Sand beaches: Ha Long Bay

Tourist attractions: 4 places

Types of food: no mention

Villages: Sa Pa

Waterfalls: Da Lat

World Heritage: Ha Long Bay

**Bài 2 trang 105**

A/ Sa Pa

B/ Nha Trang

C/ Nha Rong Harbor

D/ Ha Long Bay

E/ Da Lat

a) Andrew nên đến Sa Pa vì ở đó có những ngôi làng bộ lạc.

b) Mary nên đến Nha Trang vì ở đó có một Viện Hải dương học.

c) John nên đến Cảng Nhà Rồng vì đó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Việt Nam năm 1911.  
d) Joanne nên đến Vịnh Hạ Long vì ở đó có những bãi biển cát đẹp.

e) Donna nên đến Đà Lạt vì ở đó có những loại hoa đẹp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Trường THCS Lê Lợi- Quận 3**  Tổ Ngoại ngữ- Nhóm **ANH 9** | Lớp 9.......Stt:…...Họ tên: ….........................................  **Năm học 2021- 2022**; Ngày: ....................................... |

**TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC TẬP**   
**MÔN TIẾNG ANH 9 TRỰC TUYẾN**   
**(14/03/2022- 18/03/2022)**

**TUẦN 24**

**Tiết 70. Unit 8 CELEBRATIONS (5 tiết)**  
 **Getting started & Listen and read**

**Vocabulary**

1. celebrate (V) : tổ chức lễ

à celebration (n) : lễ

2. Easter : lễ Phục Sinh

3. Mid-Fall festival : tết Trung Thu

4. Lunar New Year : tết nguyên đán

5. occur : xảy ra

à occurrence (n)

6. decorate (v) : trang trí

-> decoration (n) --> decorative (a)

7. important (adj) : quan trọng

--> importance (n)

--> ≠ unimportant (a)

8. sticky rice cake : bánh chưng / tét

9. live apart : sống xa nhà

10. Passover : lễ Qúa Hải

11. Jewish people : người Do Thái

12. free (v) … from (adj) : tự do

--> freedom (n)

13. slavery : sự nô lệ

à slave : người nô lệ

14. ancient : cổ xưa

15. as long as : miễn là

15. crowd (v) : tụ tập

à crowded (adj) with

à crowd (n) : đám đông

**Grammar**

Past participle: They eat a special meal called Seder

**Practice**

Handout

**Tiết 71. Unit 8- Speak + Listen (option)**

**Vocabulary**

Students’ notes

**Structures:**

give a compliment and respond to a compliment

**Tiết 72. Unit 8- Read + Write (self-study)**

Students learn more about the occasions, especially father’s day, they learn how to express their feelings to others.

**Vocabulary**

1. lose heart : nản lòng

2. describe (v) : mô tả

🡪 description (n)

3. guess (v) : đoán

4. tear(s) : nước mắt

à tear- tore- torn

5. walk towards : đi về phía

6. groom : chú rể

7. bride : cô dâu

8. give a hug : ôm

9. (in)considerate (adj) : ân cần

🡪 consideration (n)

🡪 considerable(a)

10. generous : rộng lượng

🡪 generosity (n)

11. prioritize (v)

🡪 priority(n) : quyền ưu tiên

🡪 prior (a)

12. sense of humor : tính hài hước

🡪 humor (n)

🡪 humorous (adj)

13. distinguish … from: phân biệt với

🡪 distinguished (a): đặc biệt

🡪 distinguishable (a)

14. terrific(adj) : xuất sắc

15. be proud of (adj) : tự hào

= take pride in (v)

* the pride of (n)

16. quality (n) : phẩm chất

17. image : hình ảnh

**Grammar**

Relative clauses

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại từ quan hệ** | **Cách dùng – Ví dụ** |
| - **WHO** | Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người.  ….. N (person) + WHO + V + O  Ví dụ: The person I love the most in this world is my mom **who** is a dedicated teacher. |
| - **WHOM**: | Làm tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người.  …..N (person) + WHOM + S + V  Ví dụ: Do you know the man **who**/ **whom** my dad is talking to? |
| - **WHICH**: | Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay thế cho danh từ chỉ vật.  ….N (thing) + WHICH + V + O  ….N (thing) + WHICH + S + V  Ví dụ: I really want to travel to Korea **which** has a lot of delicious street food. |
| - **THAT**: | Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay cho cả danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật.  Ví dụ: Sarah keeps talking about the film **which / that s**he saw yesterday.  \* Các trường hợp thường dùng “that”:  - khi đi sau các hình thức so sánh nhất  - khi đi sau các từ: only, the first, the last  - khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật  - khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.  \* Các trường hợp không dùng that:  - trong mệnh đề quan hệ không xác định  - sau giới từ |
| - **WHOSE**: | Chỉ sự sở hữu của cả người và vật.  …..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….  Ví dụ: Mr. Holland whose son has received a scholarship is very proud. |

**Mệnh đề quan hệ xác định**

Đây là mệnh đề cung cấp những thông tin quan trọng cần thiết để xác định danh từ hoặc cụm danh từ đứng trước và nếu bỏ mệnh đề này đi thì câu sẽ tối nghĩa.

Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

*Ví dụ:*

* Do you remember the time **when we first met each other**? (*Bạn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không*?)
* The boy **who is wearing a blue T shirt** is my little brother. ( *Cậu bé mặc áo phông màu xanh là em trai tôi.)*