**PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC**

**MÔN: TIẾNG ANH 6 – TUẦN 7**

**Tiết 19,20,21**

**UNIT 3: FRIENDS – LESSON 1**

**Phiếu hướng dẫn học sinh tự học**

|  |  |
| --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **GHI CHÚ** |
| **Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp** | **UNIT 3: FRIENDS – LESSON 1** |
|  | **Tiết 19**  - Đọc phần New Words trang 22 sách student’s book 6.  - Hoàn thành bảng ở bài tập a trang 22.  **Tiết 20, 21**  - Xem phần ngữ pháp thì hiện tại tiếp diễn.  a. Đọc đoạn hội thoại trang 23 sách student’s book 6.  b. Làm bài tập trắc nghiệm, khoanh tròn từ đúng.  c. Nhìn vào tranh sau đó ghi câu trả lời vào bài tập bên cạnh.  - Làm bài tập phần New words, Grammar trong sách Workbook 6 trang 14,15. |
| **Hoạt động 2**: ***Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.*** | Exercise:  1. She likes \_\_\_\_\_\_\_ book .  A. read B.reads C.reading D.to read  2. My hometown \_\_\_\_\_\_\_ in the south of Viet Nam.  A. is B.are C.have D.has  3. \_\_\_\_\_\_\_ makes breakfast ?  A. When B.Where C.Who D. Why  4. Her house \_\_\_\_\_\_ 3 bedrooms.  A.have B.has C.is D.are  5. Mary has \_\_\_\_\_\_ blond hair.  A. tall B.small C.big D.long  6. My brother \_\_\_\_\_\_ like milk tea.  A.doesn’t B.don’t C. isn’t D.aren’t  7. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the living room now.  A. clean B. cleans C. am cleaning D.are cleaning  8. Miss Huong\_\_\_\_\_\_\_\_ English .  A.teach B.teachs C.teaching D.teaches  9.My mum and dad \_\_\_\_\_\_\_\_\_ work on Sundays. A. doesn’t B.don’t C. isn’t D.aren’t  10. He \_\_\_\_\_\_\_ books at the present.  A. read B.is reading C.reads D.to read |

**Bài ghi học sinh**

Period 19,20,21

**Unit 3: FRIENDS – LESSON 1**

**I/ New words:**

1. tall (adj) : cao

2. glasses (n) : mắt kính

3. slim (adj) : thanh mảnh, gầy

4. blond (adj) : vàng hoe

5. long (adj) : dài

6. short (adj) : thấp, ngắn

7. striped (adj) : sọc, kẻ sọc

8. pants (n): quần dài

9. sneakers (n) : giày thể thao

10. cap (n) : nón kết

11. shirt (n): áo sơ mi

12. sweater (n): áo len

**II/ Grammar:**

**Present continuous tense: ( hiện tại tiếp diễn)**

***1.Công thức:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Affirmative** | I + am  He/she/it + is + V-ing  We/ you/ they + are |
| **Negative** | I + am  He/she/it + is + not + V-ing  We/ you/ they + are |
| **Question** | Are + you/we/ they + V-ing?  Is+ he/she/it + V-ing ?  Wh-question word + are + you/we/ they + V-ing?  Wh-question word + is + he/she/it + V-ing ? |

Example: I am wearing glasses.

They aren’t playing computer game.

What is she wearing?

***2.Cách dùng:***

- Chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả sự viêc đang xảy ra ngay khi nói.

**3. Dấu hiệu nhận biết:** now, at the moment, at present, at this time, …….