# ENGLISH 7 - Unit 15: GOING OUT

# (ĐI CHƠI)

# A. VIDEO GAMES (Phần 1-3 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 7)

# VOCABULARY

# Amusement [ə'mju:zmənt] (n) sự giải trí

# Amusement centre (n) trung tâm giải trí

# Addictive [ə'dɪktɪv] (adj) gây nghiện

# Arcare ['ɑ:keɪd] (n) khu vui chơi

# Players ['pleɪə] (n) người chơi

# Dizzy ['dɪzɪ] (adj) choáng

# On one's own (prep) một mình

# Take part in (v) tham gia

# Outdoors [ɑʊt'dƆ:z] (adv) ngoài trời

# Indoors [ɪn'dƆ:z] (adv) trong nhà

# Develop [dɪveləp] (v) phát triển

# Social skill ['səʊʃl skɪl] (n) kĩ năng giao tiếp

# Skill [skɪl] (n) kĩ năng

# Of one's age (prep) cùng tuổi

# Preotect [prə'tekt] (v) bảo vệ

# Premies ['premɪsɪz] (n) nhà cửa, đất đai

# Robbery ['rɒbərɪ] (n) vụ cướp

# Robber ['rɒbə] (n) tên cướp

# Rob ['rɒb] (v) cướp

# Education [edɜu'keɪʃn] (n) giáo dục

# University course [ju:nɪ'vɜ:sətɪ kƆ:s] (n) khóa học đại học

# Teaching aid ['ti:tʃɪn eɪd] (n) trợ huấn cụ

# Recorder [rɪ'kƆ:də] (n) máy ghi âm

# Industry ['ɪndəstrɪ] (n) công nghiệp

# Compact disc [kəm'pӕkt dɪsk] (n) đĩa nén

# Image ['ɪmɪdɜ] (n) hình ảnh

# Worldwide ['wɜ:ldwɑɪd] (adj) rộng khắp thế giới

# At the same time [ət öə seɪm tɑɪm] (adv) cùng một lúc, đồng thời

# Millions of Ns ['mɪlɪəmz əv] (n) hàng triệu

# Example: Millions of children are working hard in factories.

# (Hàng triệu trẻ em đang làm việc cực khổ ở nhà máy.)

# GRAMMAR

# Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + V-ing

# - Every day he spends an hour studying English.

# *Mỗi ngày anh ấy bỏ ra một giờ học tiếng Anh.*

# - This boy wastes much of his money playing games.

# *Đứa con trai này phung phí nhiều tiền chơi trò chơi.*

# Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + on + something

# - He wasted much time on games. (*Anh ấy phung phí nhiều thời gian vào trò chơi.)*

# - She spent a lot of money on clothes. (*Cô ấy tiều xài nhiều tiền cho quần áo*.)

# 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

# Hướng dẫn dịch:

# Lan: Bạn đi đâu đấy, Nam?

# Nam: Mình đang đi đến trung tâm giải trí. Mình định sẽ chơi trò chơi video ở đấy.

# Lan: Thường bao lâu bạn đi một lần?

# Nam: Không thường lắm. Khoảng một tuần một lần.

# Lan: Không đắt tiền lắm chứ?

# Nam: Thật sự không đắt đâu. Minh thường chơi ở đó khoảng một giờ. Mình không tiêu nhiều tiền đâu.

# Lan: Bạn phải cẩn thận đấy. Trò chơi video có thể làm bạn ghiền. Đừng phí nhiều thì giờ của bạn ở khu vui chơi.

# Nam: Đừng lo. Mình sẽ không phí nhiều thì giờ đâu. Mình có nhiều bài tập ở nhà phải làm tối nay, nên mình chỉ có thể chơi trò chơi một thời gian ngắn thôi.

# Now answer. (*Bây giờ trả lời câu hỏi.*)

# a) Where is Nam going? (*Nam đang đi đâu?*)

# => *Nam is going to the amusement center*.

# b) What is he going to do? (*Cậu ấy sẽ làm gì?*)

# => *He’s going to play video games*.

# c) How often does he go? (*Bao lâu cậu ấy đi một lần?*)

# => *He goes there about once a week*.

# d) Does he spend a lot of money? (*Cậu ấy có tiêu nhiều tiền không?*)

# => *No, he doesn’t spend a lot of money*.

# e) How long does he usually stay? (*Cậu ấy thường ở lại bao lâu?*)

# => *He usually stays for about an hour*.

# f) Why must Nam be carefull? (*Tại sao Nam phải cẩn thận?*)

# => *Because he can be addictive to video games*.

# g) What will Nam do later. (*Nam sẽ làm gì sau đó?*)

# => *He’ll do his homework later*.

# 2. Listen and read. (Nghe và đọc.)

# Hướng dẫn dịch:

# Trò chơi video

# Hàng triệu thanh niên chơi trò chơi video. Một số người chơi ở nhà, những người khác chơi ở khu vui chơi. Những nhà phát minh ra trò chơi trở nên rất giàu. Một số nhà phát minh còn rất trẻ, 14 hay 15 tuổi.

# Những trò chơi này thật thú vị, nhưng người chơi phải cẩn thận. Họ không nên phí nhiều thì giờ cho các trò chơi này, vì họ có thể trở nên mệt mỏi hay bị choáng. Đôi khi người chơi trải qua quá nhiều thời gian một mình vì họ quá thích chơi trò chơi video. Một bác sĩ nói “Điều này rất có hại cho trẻ em. Chúng phải tham gia các hoạt động cùng với những trẻ em khác. Tất cả trẻ em nên chơi ngoài trời và phát triển kỹ năng giao tiếp của chúng. Chúng nên sống với những trẻ cùng lứa tuổi. Trẻ em chỉ nên dùng một phần nhỏ thì giờ rảnh rỗi cùa mình để chơi trò chơi video. Chúng không được quên làm những việc khác.”

# Now answer. Complete the sentences.

# (*Bây giờ trả lời câu hỏi. Hoàn thành các câu sau.*)

# a) Many youno people play video games. (D)

# b) Some inventors of video games become very rich. (A)

# c) The doctor thinks all children should take part in outdoor activities with

# their friends. (D)

# d) The doctor says you should spend little time playing video games. (B)

# 3. Complete the passage with the words in the box.

# (Hoàn thành đoạn văn với các từ trong khung.)

# be is are will have

# can buy show use identify

# Video can (1) be very useful. Most banks and stores (2) have video cameras. They protect the premises. When there (3) is a robbery, the police can study the video. They can often (4) identify the robbers in this way.

# Videos (5) are very useful in education. Many schools (6) use them as teaching aid. You (7) can take university courses at home with the help of a VCR (video cassette recorder). In the future, they (8) will be even more important in education.

# Videos are very important in the music industry. You can now (9) buy VCDs (video compact discs) in many countries worldwide. They play music and (10) show video images at the same time.

# Remember. (Ghi nhớ.)

# Children should play outdoors.

# They shouldn't play video games for a long time.

# They mustn't forget to do other things.

# B. IN THE CITY (Phần 1-5 trang 150-153 SGK Tiếng Anh 7)

# VOCABULARY

# Theatre club ['əɪətə klᴧb] (n) câu lạc bộ kịch

# Awake [ə'werk] (adj) thức giấc, không ngủ

# Keep awake (v) giữ tỉnh táo

# Get/Be used to + V-ing/N (v) quen

# Cross [krɒs] (v) băng qua

# Direction [dɪ'rekʃn] (n) hướng, phương hướng

# Scare [skeə] (v) làm hoảng sợ

# Be scared (of) (adj) sợ

# Play chess [pleɪ tʃes] (v) chơi cờ

# Far too [fa:tu:] (adj) quá nhiều

# Rarely ['reəlɪ] (adv) ít khi

# Socialize ['səʊʃəlɑɪz] (v) xã hội hóa

# Cost nothing [kɒst nʌθiɳ] (v) không tốn kém gì

# Regularly ['regjuləlɪ] (adv) một cách đều đặn

# After all (adv) tuy nhiên

# What else? [wɒt els] (exp) còn gì nữa không

# Boring ['bƆ:rɪƞ] (adj) buồn chán

# Burger ['bɜ:gə] (n) bánh mì kẹp thịt bò băm

# In addition to [ɪn ə'dɪʃn tu:] (prep) thêm vào, ngoài ra

# Tyre [tɒɪə] (n) lốp xe

# Pain [peɪn] (n) sự đau khổ, khổ cực

# In a hurry [inə'hᴧrɪ] (prep) cách vội vã

# Flat [flӕt] (adj) xẹp, bằng phẳng

# Example: The tire of my bike was flat. (Lốp xe đạp của tôi bị xẹp.)

# GRAMMAR

# Get used to: Được dùng để diễn tả sự quen thuộc. Sau be/get used to là một danh từ (N), hay danh động từ (V-ing).

# *- He is a farmer. He gets used to working in the sun.*

# *Anh ấy là nông dân. Anh ấy quen làm việc ngoài nắng.*

# *- She is used to riding in busy streets.*

# *Chị ấy quen đi xe ở đường phố nhộn nhịp.*

# *- Will he get used to hot weather in the country?*

# *Ông ấy sẽ quen với khí hậu nóng ở nước này không?*

# *- The boy isn't used to the new life in the city.*

# *Thằng bé không quen với cuộc sống mới ở thành phố.*

# 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

# Hướng dẫn dịch:

# Lan: Buổi tối bạn làm gì vậy Hoa?

# Hoa: Mình đến câu lạc bộ kịch mỗi tuần một lần. Những ngày còn lại trong tuần mình ở nhà. Mình không thích thành phố cho lắm.

# Lan: Tại sao bạn không thích thành phố?

# Hoa: Trước khi mình chuyển đến đây, mình sống ở một làng gần Huế. Mình biết hết mọi người trong khu xóm.

# Lan: Cuộc sống ở thành phố khác lắm. Bạn không thể biết hết tất cả những người láng giềng của bạn. Có quá nhiều người!

# Hoa: Vâng, mình biết. Làng quê yên tĩnh và chỉ có một ít xe cộ. Mình ghét tiếng ồn và các con đường nhộn nhịp ở đây.

# Lan: Mình cũng thế. Mình ở gần một con đường nhộp nhịp. Đôi khi tiếng ồn làm mình thao thức vào ban đêm.

# Hoa: Mình ghét băng qua đường nhất. Có nhiều xe đạp, xe gắn máy và xe hơi đến từ mọi phía. Chúng thật sự làm mình sợ.

# Lan: Rồi bạn sẽ quen với nó ngay thôi mà Hoa.

# Hoa: Ừ. Mình nghĩ là bạn nói đúng đấy.

# Now answer. (*Bây giờ trả lời câu hỏi.*)

# a) What does Hoa do in the evening? (*Hoa làm gì vào buổi tối?*)

# => She goes to school theatre club.

# b) Does she like the city? (*Cô ấy có thích thành phố không?*)

# => No, she doesn’t.

# c) Where did she like before? (*Trước đây cô ấy sống ở đâu?*)

# => She lived in a village near Hue.

# d) Why did she like living there? (*Tại sao cô ấy thích sống ở đó?*)

# => Because it was quiet and there was only a little traffic there.

# e) Why doesn’t Hoa like the city? (*Tại sao Hoa không thích thành phố?*)

# => Because in the city, there is too much noise and the roads are busy.

# f) What does Hoa dislike most about the city? Why?(*Hoa không thích điều gì nhất ở thành phố? Tại sao?*)

# => Hoa dislikes crossing the streets most, because the traffic really scares her.

# 2. Work with a partner. Ask and answer the questions.

# (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

# a) What do you do in the evening? (*Bạn làm gì vào buổi tối?*)

# => I usually stay home to do my homework or watch TV.

# b) Do you like the city? Why? Why not? (*Bạn có thích thành phố không? Tại sao? Tại sao không?*)

# => I don’t like the city very much, because the life there is very busy. There is too much traffic and the neighbors are not friendly.

# c) Do you like countryside? Why? Why not? (*Bạn có thích vùng quê không? Tại sao? Tại sao không?*)

# => Yes, I do. Because the life in the country is peaceful, the air is fresh and the neighbors are friendly.

# 3. Read.

# (Đọc.)

# Hướng dẫn dịch:

# Lan đã đúng. Chẳng bao lâu sau Hoa đã quen với xe cộ nhộn nhịp của thành phố. Cô có thể băng qua đường và không hoảng sợ. Sau đó chú của cô mua cho cô một chiếc xe đạp, cô bắt đầu đi chơi thường hơn vào buổi tối. Thường thì cô đến thăm bạn bè. Họ nói chuyện và nghe nhạc hay giúp nhau làm bài tập về nhà.

# Thỉnh thoảng họ cùng nhau chơi bóng bàn. Lan cũng dạy cho Hoa chơi cờ. Cô ấy rất thích chơi cờ.

# Hoa rất ít khi đi xem phim hay ăn ngoài vào buổi tối. Mọi thứ quá đắt. Cô thích giao tiếp với các bạn hơn. Cô thích việc đó và nó chẳng tốn kém gì.

# Một hôm, Lan và Hoa đi đến thư viện công cộng. Hoa thích đọc sách. Ở làng của cô không có thư viện, nên cô không thể đọc nhiều sách. Thư viện công cộng ở thành phố có hàng ngàn quyển sách, và Hoa bắt đầu mượn sách đều đặn. Cô quyết định là thành phố dù sao cũng không quá tệ.

# *Make a list of the things Hoa does in the evening. Use the simple present tense.* (*Viết một danh sách liệt kê những điều mà Hoa làm vào buổi tối. Sử dụng thì Hiện tại đơn.*)

# 4. Listen. Match each name to an activity. (Nghe. Ghép mỗi tên với một hoạt động.)

# *a) - Hoa played chess.*

# *b) - Ba played table tennis.*

# *c) - Nam listened to music discs.*

# *d) - Nga saw a movie.*

# *e) - An watched a soccer game.*

# *f) - Lan went to a restaurant.*

# 5. Play with words. (Chơi với chữ.)

# Hướng dẫn dịch:

# Một buổi đi chơi tối

# Tôi đã có một buổi tối tồi tệ.

# Tôi đi xem phim,

# Nhưng phim thật chán,

# Tôi ăn bánh mì kẹp thịt.

# Bánh mì rất ngon.

# Nhưng tôi không thích giá tiền.

# Thêm vào đó,

# Xe đạp của tôi bị xẹp lốp.

# Và thêm vào nỗi đau của tôi,

# Trời bắt đầu mưa.

# Nhưng đừng lo lắng -

# Tôi sẽ không hấp tấp đi chơi nữa!

# Remember. (Ghi nhớ.)

# What do you do in the evening?

# I don't like the city very much.

# The noise keeps me awake at night.

**REVISION FOR UNIT 15**

1. **Choose the most suitable word or phrase for the blank:**
2. You \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ much time playing video games.  
   A. should B. shouldn’t C. need D. needn’t
3. The inventions of the games \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ very rich.  
   A. become B. begin C. start D. is
4. Many tennis players are \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ twenty or twenty-two.  
   A. so young B. so young as C. as young so D. as young as
5. I hate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ housework.  
   A. do B. to do C. doing D. both B & C
6. She soon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the busy city traffic.  
   A. use to B. uses to C. used to D. got used to
7. The baby began \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  
   A. cry B. to cry C. crying D. both B & C
8. Could you help me \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the cooking?  
   A. with B. by C. for D. to
9. He teaches me \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tennis.  
   A. play B. to play C. playing D. played
10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do you do on Sunday mornings?  
    A. How B. What C. Why D. Who
11. Tim spends much time \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ video games.  
    A. in B. on C. at D. for
12. She prefers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ badminton.  
    A. play B. to play C. playing D. both B & C
13. I had to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from the bank to pay for my car.  
    A. send B. borrow C. take D. give
14. The police caught those \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yesterday evening.  
    A. robs B. robbery C. robber D. robbers
15. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is a person who makes or thinks of something new.  
    A. Cyclist B. Dentist C. Inventor D. Police
16. Don’t drink too much coffee. It may be \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
    A. addictive B. nutritious C. delicious D. safe
17. Children should \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ listen to the pool lifeguard.  
    A. care B. careful C. carefully D. carelessly
18. Children \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stay up late.  
    A. mustn’t B. can’t C. must D. shouldn’t
19. Children should play \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to develop social skills.  
    A. inside B. behind C. outdoors D. indoors
20. Band and singers usually \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the newest songs on TV.  
    A. play B. perform C. do D. make
21. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do you play video games? – Once a week.  
    A. How far B. How long C. How often D. How much
22. Don’t spend too much your time \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the arcade.  
    A. on B. in C. at D. to
23. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ does he usually stay? – For an hour.  
    A. How far B. How long C. How often D. How much
24. Children should spend only a small part of their free time \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ video games.  
    A. play B. to play C. played D. playing
25. Scott was born \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ March 21st in Eastfield.  
    A. on B. in C. at D. between
26. There are a lot of activities \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ summer.  
    A. on B. in C. at D. from
27. Students in class 7A1 get used to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ up early.  
    A. get B. to get C. getting D. got
28. My sister always keeps her room \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
    A. cleaning B. to clean C. cleaned D. clean
29. We enjoy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hamburgers and sandwiches.  
    A. eat B. eating C. ate D. to eat
30. People used to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ silly things when they were young.  
    A. do B. did C. does D. doing
31. She can’t help you. I’m \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a hurry.  
    A. in B. on C. at D. With

**Give the corect form of verbs.**

1. Be quite! I (watch)....…………………………..this film!

2. Don't forget (turn)………………………...... off the lights before going out.

3. You should (spend)………………………..... less time (play)………………..... video games.

4. Children always like (listen)……………………...... to stories.

5. Hoa rarely (go)………………. to the movie or (eat)……………… out in the evening.

6. Tina (stay)………………………….... home and watch TV tonight.

7. I get up at 5.30 every day so I'm used to (get)………………………..... up early.

8. Hoa (not go)………….... on a picnic last weekend because she (catch)………….... a bad cold.

**Give the corect form of words.**

1. The Internet is a .................................. tool for information seeking. (use)

2. She knows all the people in her ..................................... . (neighbor)

1. Are we going on the right ................................... ? (direct)
2. He had an accident because he drove ................................. .(care)
3. The book is full of ……………………….. stories. (amuse)
4. The kids are really ………………………….... today. (noise)
5. We need someone with excellent ………………………... skills. (society)
6. Playing computer games can be ......................... . (addict)

**Rearrange.**

1. in/ city/ busy/ life/ is/ the/ alwasys.

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

2. players/ so/ addictive/ be/ video/ can/ games/ must/careful/ be.

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

3. should/ take/ children/ in/outdoors/ friends/ part/activities/ with.

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

4. she/ used/ the/ to/ will/ of/ noise/ soon/ get/ the/ traffic.

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

5. go/ amusement/ children/to/ shouldn't/ often/ center/ the.

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

**Make the questions for these following sentences.**

1. She lived in the country for twelve years.

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

2. The children are going to the amusement center now.

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

3. Hoa felt scared when she crossed the road.

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

4. Children should take part in outdoor activities with their friends.

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

5. Hoa's uncle bought her a bike.

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

6. There are thousands of books in the public library.

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

7. I am going to visit my grandmother this Sunday.

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