**NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 11**

**MÔN: TIẾNG ANH KHỐI: 7**

**UNIT 6: AFTER SCHOOL – SECTION A. WHAT DO YOU DO?**

**Tiết 1. Part A1**

**Part A1. Listen. Then practice with a partner**

**I. New Vocabulary**

- relax /rɪˈlæks/ (v) : thư giãn

- invite /ɪnˈvaɪt/ (v) : mời

- practice /ˈpræktɪs/ (v) : luyện tập

- together /təˈɡeðə(r)/ (adv) : cùng nhau

- team /tiːm/ (n) : đội

- come along /kʌm əˈlɔːŋ/ (v) : tham gia

- maybe /ˈmeɪbi/ (adv) : có lẽ

- like/love/enjoy + V-ing: thích làm việc nào đó (mang ý nghĩa là hoạt động đó là 1 sở thích)

Example: I like playing football.

**II. Grammar**

**1. Advice - Lời khuyên:** dùng để khuyên ai đó nên làm gì.

Để khuyên ai đó nên làm gì thì chúng ta sẽ sử dụng 1 modal verb (Động từ khuyết thiếu), đó là từ should và theo công thức sau:

**S + should + V(Infinitive: Nguyên mẫu)**

***Example***: She should play soccer.

He should watch television.

\* **Note**: Modal verb: should sẽ không bị biến đổi cho dù thay đổi chủ ngữ.

**2. Suggestion** - Lời đề nghị, gợi ý

*- Dùng để mời ai đó làm việc nào đó một cách lịch sự, theo các cấu trúc câu sau:*

**+ Let’s + V(Infinitive: Nguyên mẫu) + ……….!**

**+ What about + V-ing + …………… ?**

**+ How about + V-ing + ……………. ?**

**+ Why don’t we/you + V(Infinitive: Nguyên mẫu) + ……………?**

**+ Shall we + V(Infinitive: Nguyên mẫu) + …………………..?**

**Example**: Why don’t we play tennis?

Why don’t you come along?

*- Đáp lại lời mời:*

**+ Good idea. ☑ (Đồng ý)**

**+ That’s a good idea. ☑**

**+ Wonderful. Why not? ☑**

**+ All right. Maybe I will. ☑**

**+ Sorry. I don’t think it’s a good idea. 🗵 (Không đồng ý)**

**III. Practice**

**Exercise 1. True/ False statements**

a. Hoa is doing her English homework.

b. Minh want to go to the cafeteria.

c. Ba is in the living room.

d. Hoa enjoys playing volleyball.

**Exercise 2. Answer the questions**

a. What is hoa doing?

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b. What are Minh and Hoa going to do?

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c. Where is Ba?

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d. What is he doing?

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e. What does Minh usually do after school?

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

f. What sports does Hoa like playing?

🡪 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Exercise 3. Complete the summary**

Minh meets Hoa at (1) …… in the afternoon on Saturday. She is doing her (2) ……… homework. Minh invites Hoa to go to the (3) …………. and get a cold drink. After school, Ba practices playing the (4) ……………….. in the music room. Minh usually (5) ………………. his friends. Hoa enjoys playing (6) ……………….

**Tiết 2: Part A2 + A4 (Học sinh tự học)**

**Part A2. Practice with a partner (Page 61)**

**Exercise 4. Look at the pictures in Textbook page 61. Lable the pictures**

2. …………………………………….

3. …………………………………….

4. …………………………………….

5. …………………………………….

6. …………………………………….

**Exercise 5. Ask and answer**

**a/ Answer the question:** What do you usually do after school?

\* Note: Write a sentence for each day of a week. (Mỗi ngày trong tuần như vậy, viết 1 câu nói về hoạt động sau giờ học của mình). Use the adverbs of frequency (Sử dụng trạng từ tần suất trong câu trả lời)

Monday: ………………………………………………..

Tuesday: ………………………………………………….

Wednesday: ……………………………………………….

Thursday: …………………………………………………

Friday: …………………………………………………….

Saturday: ………………………………………………….

Sunday: ……………………………………………………

***b/ Ask and answer question using: “How often…?”***

**Part A4. Listen. Match each name to an activity.**

Mai go to the circus.

Nam go to school cafeteria.

Ba watch a movie.

Lan tidy the room.

Kien rehearse a play.

**Tiết 3: Part A3**

**Part A3. Read. Then answer**

**I. New Vocabulary**

1. Pastime /'pɑ:stɑɪm/ (n): sự giải trí/tiêu khiển

2. Member /'membə/ (n): thành viên

3. Group /gru:p/ (n): tập đoàn, nhóm

4. Theatre group /'əɪətə gru:p/ (n): nhóm kịch

5. Rehearse /rɪ'hɜ:s/ (v): tập dượt

6. Anniversary /ӕnɪ'vɜ:sərɪ/ (n): ngày kỉ niệm

7. Celebration /selɪ'breɪʃn/ (n): sự kỉ niệm

8. Anniversary celebration (n): lễ kỉ niệm

9. President /'prezɪdənt/ (n): chủ tịch, chủ nhiệm

10. Collector /kə'lektə/ (n): người sưu tập

Stamp collector (n): người sưu tập tem

11. Collect /kə'lekt/ (v): sưu tập

12. Collection /kə'lekʃn/ (n): sự/bộ sưu tập

13. Sporty /'spƆ:tɪ/ (adj): thích thể thao

14. Lie/lɑɪ/ (v): nằm

15. Comic /'kɒmɪk/ (n): sách truyện tranh

16. Tidy /'tɑɪdɪ/ (adj): gọn gàng, ngăn nắp

(v): dọn dẹp

**II. Grammar**

**Công thức thì hiện tại tiếp diễn**

**1. Khẳng định:**

**S + am/ is/ are + V-ing**

Ví dụ:

– I **am playing** football with my friends . (*Tôi đang chơi bóng đá với bạn của tôi*.)

**2. Phủ định**:

**S + am/ is/ are + not + V-ing**

Ví dụ:

– I **am not listening** to music at the moment. (*Lúc này tôi đang không nghe nhạc*.)

**3. Câu hỏi:**

**Am/ Is/ Are + S + V-ing   ?**

Trả lời:

**Yes, I + am. – Yes, he/ she/ it + is. – Yes, we/ you/ they + are.**

**No, I + am not. – No, he/ she/ it + isn’t. – No, we/ you/ they + aren’t.**

– **Is** he **going** out with you? (*Anh ấy đang đi chơi cùng bạn có phải không?)*

Yes, he is./ No, he isn’t.

**4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn**

***Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian:***

– Now: bây giờ – Right now: Ngay bây giờ

– At the moment: lúc này – At present: hiện tại

***Trong câu có các động từ như:***

– Look! (Nhìn kìa!) – Listen! (Hãy nghe này!) – Keep silent! (Hãy im lặng)

Ví dụ:

– Now my sister is going shopping with my mother.

(Bây giờ em gái tôi đang đi mua sắm với mẹ của tôi.)

– Look! The train is coming. (Nhìn kìa ! Tàu đang đến.)

**III. Practice**

**Exercise 6. Read the text and then answer TRUE / FALSE**

a- The students of class 7A enjoy different activities after school hours.

b- Nga likes playing soccer.

c- Nga is a member of the school theater group.

d- Ba enjoys collecting stamps.

e- Ba often buys a lot of American stamps.

f- Nam isn’t interested in sports.

g- Nam always reads many books.

**Exercise 7. Read the text again and then answer the questions.**

a) What is Nga's theater group doing?

=> …………………………………………………………………………

b) How does Ba get American stamps?

=> ………………………………………………………………………

c) When does the stamp collector's club meet?

=> ……………………………………………………………………

d) How often does Nam play games?

=> …………………………………………………………………..

**Exercise 8. Rearrange the words given to make the meaningful sentences.**

1/ after school hours./ enjoy /The students / different activities/ of class 7A /

=>……………………………………………………………………………….

2/ pastime./ Acting / Nga’s favorite/ is /

=>………………………………………………………………………………..

3/ for /her group / At present, / a play / the school anniversary celebration./ is rehearsing/

=>………………………………………………………………………………..

4/ and talk/ On Wednesday afternoons, / get together / about their stamps. / Ba and his friends /

=>………………………………………………………………………………..

5/ watches videos./ usually / In the afternoon, / goes home / Nam/ and/

=>………………………………………………………………………………..

**\* FURTHER PRACTICE**

**Exercise 9. Supply the correct form of the verbs in brackets**

1. Look! The car (go)……………… so fast.

2. Listen! Someone (cry)……………. in the next room.

3. ……….Your brother (sit)…………. next to the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try)………… to pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook)……….. lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) …………….so loudly.

7. I (not stay)…………… at home at the moment.

8. Now she (lie)…………… to her mother about her bad marks.

9. At present they (travel)……………. to New York.

10. He (not work) …………………….in his office now.