**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**Nội dung dạy học HKII – môn Tiếng Anh – Lớp 6**

***Thời gian học từ 20/4 đến 25/4/2020***

**------**

**Tiết 1**

**UNIT 11 : WHAT DO YOU EAT ?**

**PART A : AT THE STORE – A1, A2**

**I.MỤC TIÊU :**

- Qua bài học, học sinh biết cách giao tiếp ở cửa hàng một cách lịch sự.

- Học sinh ôn lại cách hỏi về số lượng.

- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng nghe, nói.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1) Từ vựng :

- Các từ có liên quan đến việc mua sắm, cửa hàng ( storekeeper / salesgirl…)

- Từ về vật chứa, số lượng ( a bottle of / kilo/ gram…)

2) Ngữ pháp:

- Mẫu câu hỏi số lượng ( ôn )

How much / How many…?

**III. THỜI LƯỢNG :**

- 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn của giáo viên** | **Nội dung học sinh ghi vào tập** |
| **1.KIỂM TRA BÀI CŨ:**  - Học sinh trả lời các câu hỏi:  a) What is your favorite food ?  b) Do you like cold drink ?  Gợi ý:  a) My favorite food is ………..  b) Yes / No………….  **2.BÀI MỚI**  **A1.**  **-** Học sinh đọc bài đối thoại ( a / trang114 SGK ) và xem tranh minh họa ( b/trang115 SGK)  **-** Học sinh chép phần New words, Expression vào tập và  học thuộc lòng.  - Học sinh tự luyện tập bằng cách thay thế các vật trong hình (b/trang115 SGK) vào đoạn đối thoại (a/trang 114 SGK)  **A2**.  - Học sinh đọc đoạn đối thoại và xem tranh (2/trang116 SGK)  - Học sinh chép từ mới ( New words) và cấu trúc câu (Structure ) vào tập  - Học sinh xem lại bài đối thoại và trả lời các câu hỏi (2/trang 116 SGK) vào tập.  **3) BÀI TẬP CỦNG CỐ.**  - Học sinh làm bài tập bằng link và nộp lại cho giáo viên. | **UNIT 11 : WHAT DO YOU EAT ?**  **PART A : AT THE STORE – A1, A2**  **A1.**  **\*** Newwords :  + storekeeper (n): *người bán hàng*  + bottle (n) : *cái chai*  + cooking oil : *dầu ăn*  + packet (n) : *gói*  + box (n) : *hộp*  + chocolate (n) : *sô cô la*  + kilo (n) : *kí lô*  + beef (n) : *thịt bò*  + gram (n) : *gram*  + dozen (n) : *một* *tá*  + egg (n): *trứng*  + can (n): *lon*  + bar (n) : *thanh, thỏi*  + soap (n) : *xà phòng*  + tube (n): *ống*  + toothpaste (n): *kem đánh răng*  \* Expressions :  + Can I help you ? : *Bạn cần mua gì?*  + Here you are. : *Của bạn đây*.  + Partitives⭢ từ định lượng   |  | | --- | | A bottle of + N. → 1 chai chứa……  packet 1 gói chứa…….  box 1 hộp chúa…… |     Ex: a packet of tea  a box of chocolate  **A2**.  **\* New words:**  + salesgirl (n) : *cô bán hàng*  + need (v) = want (v)  + Is there anything else ? (express): *mua thứ gì khác nữa không?*  \* Structure : Asking about quantities⭢ hỏi về số lượng.   |  | | --- | | How much + Uncount.N + do/does + S + want ?  How many + Count.N + do /does + S + want ? |   ***Ghi nhớ:***  - Uncount.N ⭢ danh từ không đếm được  - Count.N ⭢ danh từ đếm được  Ex: How much beef do you want ?  How many eggs do you want?  \* Câu hỏi và trả lời.  a)Where is Ba ?  Ba \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  b)What does he want ?  He wants\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  c) How much beef does he want ?  He wants\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  d) How many eggs does he want ?  He wants\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **3. BÀI TẬP CỦNG CỐ**  **Bài 1**:  ***Điền các từ sau vào chỗ trống trong các cụm từ cho thích hợp.(8đ)***  *eggs – beef – coke – tea – toothpaste – soap – water – hot coffee*  1. a bottle of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. a dozen of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. a cup of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. two bars of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5. three kilos of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. four tubes of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7. three cans of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  8. a packet of\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Bài 2: *Sắp xếp các từ thành câu. (2đ)***  1. five / I / like / rice / please / would / kilos of  I\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. you / grams of / How many / do / want, / Nam / beef / ?  How many\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_? |

**III. DẶN DÒ.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại**

[**https://forms.gle/nTJCE7twhG1HCQyi9**](https://forms.gle/nTJCE7twhG1HCQyi9)

**- Hạn chót: 17h ngày 23/4/2020.**

**Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

**\* Thông tin liên hệ giáo viên.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Học tên GV | Zalo | Facebook/Messenger | Email |
| Cô Tuyết | 0909988251 | nguyenthibachtuyet | [bachtuyetnguyen249@gmail.com](mailto:bachtuyetnguyen249@gmail.com) |
| Cô P. Anh | 0768636186 | Phương Anh | [phuonganh23062004@yahoo.com](mailto:phuonganh23062004@yahoo.com) |
| Thầy Thảo | 0938522274 | Thao Le | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 0344682289 | Trang Huynh | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |

**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**Nội dung dạy học HKII – môn Tiếng Anh – Lớp 6**

***Thời gian học từ 20/4 đến 25/4/2020***

**--------**

**Tiết 2**

**UNIT 11 : WHAT DO YOU EAT ?**

**EXERCISES**

**I. MỤC TIÊU :**

**-** Thực hành bài tập về các nội dung kiến thức đã học ở phần A.

- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1) Từ vựng :

- Ôn các từ đã học ở phần A

2) Ngữ pháp:

- Ôn các mẫu câu đã học ở phần A

**III. THỜI LƯỢNG :**

- 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH:**

***Bài 1. Đọc bài hội thoại sau và chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.(6đ)***

Salesgirl : Good morning. Can I help (1)\_\_\_\_\_\_\_\_you ?

Mrs Lien : Good morning. I’d (2)\_\_\_\_\_\_ some tea and chocolate.

Salesgirl : How (3)\_\_\_\_\_\_\_packets of tea do you want ?

Mrs Lien : Two packets. And a small box (4)\_\_\_\_\_\_ chocolate, please.

Salesgirl : Here (5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Mrs Lien : How much are (6)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

Salesgirl : Forty thousand dong.

Mrs Lien : Thanks. Bye.

Salesgirl : Thank you. Bye

1. A. for B. to C. with D. Ø

2. A. want B. like C. to want D. to like

3. A. much B. many C. any D. some

4. A. of B. with C. in D. Ø

5. A. it is B. is it C. you are D. are you

6. A. there B. they C. their D. them

***Bài 2. Đọc đoạn văn, và cho biết các câu sau đúng ( True ) hay sai ( False )- (4đ)***

Today is Sunday. Hoa and her mother go to the store. They want a bottle of cooking oil, five kilos of rice, five hundred grams of beef, a can of peas and two boxes of chocolate. Lan wants four cans of soda. Soda is her favorite drink.

**True / False**

1. Lan and her mother go to the store on Tuesday. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Lan doesn’t go to the store with her sister. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. They want five kilos of beef. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Lan likes soda very much. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**V. DẶN DÒ.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại**

[**https://forms.gle/nTJCE7twhG1HCQyi9**](https://forms.gle/nTJCE7twhG1HCQyi9)

**- Hạn chót: 17h ngày 23/4/2020.**

**Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

**\* Thông tin liên hệ giáo viên.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Học tên GV | Zalo | Facebook/Messenger | Email |
| Cô Tuyết | 0909988251 | nguyenthibachtuyet | [bachtuyetnguyen249@gmail.com](mailto:bachtuyetnguyen249@gmail.com) |
| Cô P. Anh | 0768636186 | Phương Anh | [phuonganh23062004@yahoo.com](mailto:phuonganh23062004@yahoo.com) |
| Thầy Thảo | 0938522274 | Thao Le | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 0344682289 | Trang Huynh | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |

**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**Nội dung dạy học HKII – môn Tiếng Anh – Lớp 6**

***Thời gian học từ 20/4 đến 25/4/2020***

**--------**

**Tiết 3**

**GRAMMAR PRACTICE**

**I. MỤC TIÊU :**

- Giúp học sinh ôn tập lại các Unit 9, 10, 11

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1)Từ vựng :

- Ôn lại từ vựng của các Unit 9, 10, 11

2) Ngữ pháp:

- Thì hiện tại đơn (Present simple) và thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous).

- a / an / some / any

- Adjectives (tall / short / long / thin / strong …..)

**III. THỜI LƯỢNG :** 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn của giáo viên** | **Nội dung ghi chép của học sinh** |
| - Học sinh ôn và ghi lại các công thức cần ôn tập  - Học sinh làm các BT trang 122, 123 SGK  - Học sinh làm bài tập củng cố bằng link nộp cho GV | **A. ÔN BÀI CŨ**  **1. Present simple tense**  + Động từ To Be ( am / is / are )   |  |  | | --- | --- | | ( +) | S + am / is / are…. | | ( - ) | S + am / is / are + not… | | ( ? ) | Am / Is / Are + S ….?  - Yes, S + am / is / are.  - No, S + am / is / are + not. | | Wh-question + am / is / are + S ?  - S + am / is / are ….. |       + Động từ thường   |  |  | | --- | --- | | ( + ) | S + V/ Vs/es…. | | ( - ) | S + do / does + not + V | | ( ? ) | Do / Does + S + V …?  - Yes, S + do / does.  - No, S + do / does + not. | | Wh-question + do / does + S + V…?  - S + V / Vs/es |   **2. Present continuous tense**   |  |  | | --- | --- | | ( + ) | S + am / is / are + V-ing. | | ( - ) | S + am / is / are + not + V-ing | | ( ? ) | Am / Is / Are + S + V-ing ?  - Yes, S + am / is /are.  - No, S + am / is / are / + not. | | Wh-question + am/is/are + S + V-ing ? |   **3. a / an / some / any**  **+** a/ an + singular count.N (danh từ đếm được số ít)  Ex. I have a banana.  + some + plural N/ uncount N (danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được), in affirmative form (dùng trong câu khẳng định)  Ex. Hoa would like some apples and some water.  + any + plural N/ uncount N (danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được), in negative form (dùng trong câu phủ định)  Ex. They don’t have any apples and any soda.  **4. Adjective ⭢ mô tả vóc dáng, đặc điểm**  S + am / is / are + Adj  Adj + N  **B. BÀI MỚI**  Grammar practice ( trang 122,123 SGK)  **C. BÀI TẬP CỦNG CỐ** |

**C. BÀI TẬP CỦNG CỐ**

**Bài 1**. ***Trắc nghiệm ( 6đ)***

1.Mai has a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_face.

A. round B. oval C. full D. thick

2. Nga has\_\_\_\_\_\_\_\_hair.

A. black long B. a long black C. long black D. a black long

3. Hoa is thirsty. She’d like some \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A. bread B. rice C. noodles D. orange juice

4. There is \_\_\_\_\_\_\_\_bread and rice on the table.

A. a B. an C. some D. any

5. How \_\_\_\_\_\_\_tea do you need ?

A. many B. much C. some D. any

6. We need a \_\_\_\_\_\_of toothpaste.

A. bar B. can C. tube D. packet

**Bài 2**. ***Chia động từ thì Present simple hoặc thì Present continuous. ( 4đ)***

1.We \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ volleyball every afternoon. ( play )

2. My sister \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_her homework in the living-room now. ( do )

3. The students \_\_\_\_\_\_\_\_\_in the school yard now. (be)

4. Lan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_carrots. ( not like )

**IV. DẶN DÒ**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại**

[**https://forms.gle/nTJCE7twhG1HCQyi9**](https://forms.gle/nTJCE7twhG1HCQyi9)

**- Hạn chót: 17h ngày 23/4/2020.**

**Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

**\* Thông tin liên hệ giáo viên.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Học tên GV | Zalo | Facebook/Messenger | Email |
| Cô Tuyết | 0909988251 | nguyenthibachtuyet | [bachtuyetnguyen249@gmail.com](mailto:bachtuyetnguyen249@gmail.com) |
| Cô P. Anh | 0768636186 | Phương Anh | [phuonganh23062004@yahoo.com](mailto:phuonganh23062004@yahoo.com) |
| Thầy Thảo | 0938522274 | Thao Le | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 0344682289 | Trang Huynh | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |