**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7**

**Tuần 23: từ ngày 22/2/2021 đến 27/2/2021**

**Nộp bài trước: 17g ngày 26/2/2021**

**\* LƯU Ý:**

1. Học sinh **học và làm bài trên K12online:** để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 7**

 **(Thời gian học: 22/2 – 27/2/2021)**

**-------**

**Tuần 23-Tiết 1**

**Unit 12: LET’S EAT!**

**A3, 4. WHAT SHALL WE EAT?**

**I. MỤC TIÊU:**

**-** Học từ vựng liên quan đến đồ ăn và thức uống.

- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.

- Biết cách diễn đạt các quy trình khi làm món ăn bằng tiếng anh.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1) Từ vựng:

 - Học từ vựng mới: slice (v), boil (v), add (v), salt (n), heat (v), stir- fry (v), soy sauce (n), dish (n), plate (n), bowl (n), chopsticks (n), spoon (n)

2) Ngữ pháp:

- Thì quá khứ đơn

- Động từ bất quy tắc

**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 did you eat last night?b) Do you know how to make a dish? Gợi ý:  a) I ate……….. b) Yes, …………. |
| **2. Bài mới:** **-** Học sinh học từ mới xuất hiện trong bài học.slice (v), boil (v), add (v), salt (n), heat (v), stir- fry (v), soy sauce (n), dish (n), plate (n), bowl (n), chopsticks (n), spoon (n) | **New words:*** slice (v): thái mỏng
* boil (v): luộc
* add (v): cộng, thêm vào
* salt (n): muối
* heat (v): làm nóng
* stir- fry (v): xào
* soy sauce (n): xì dầu, nước tương
* dish (n): món ăn
* plate (n): cái dĩa
* bowl (n): cái tô
* chopsticks (n): đôi đũa
* spoon (n): cái muỗng
 |
| **3. Ngữ pháp:****-** Ôn lại thì quá khứ đơn.- Ôn lại các động từ hợp quy tắc.  | **Review: Regular verbs** stir- fry – stir- friedcook – cookedslice – slicedadd – added…… |
| **4. Đoạn văn:****-** Học sinh đọc luyện tập đoạn văn và sau đó trả lời câu hỏi.  | **Exercise b/ 116:**1. Slice the beef.2. Slice the green pepper and onions3. Heat the pan.4. Stir-fry the beef.5. Add some soy sauce to the dish.6. Cook rice.7. Add salt to the spinach.1 - c; 2 - f; 3 - a; 4 - d;5 - b; 6 - e; 7 - g; |
| **5. Kĩ năng viết:****-** Học sinh viết về các món mình đã ăn hoặc uống vào ngày hôm qua. | **Exercise 4/ 118:**For breakfast, I ate ……, I drank ….For lunch, I ……For dinner, I …….. |

**V. DẶN DÒ:**

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

[**https://forms.gle/paZ7Yik517FQycgi7**](https://forms.gle/paZ7Yik517FQycgi7)

**- Hạn chót: 17h ngày 26/02/2021.**

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

**Tuần 23- Tiết 2**

**Unit 12: LET’S EAT!**

**B1. OUR FOOD**

**I.MỤC TIÊU:**

**-** Học các từ vựng về thức ăn và sức khỏe.

- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc hiểu.

- Luyện tập nói về tình trạng sức khỏe của bản thân.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1) Từ vựng:

- Học từ vựng mới: stomachache (n), dirt (n) 🡪 dirty (a)

2) Ngữ pháp:

- Ôn lại thì quá khứ đơn

**III. THỜI LƯỢNG:** 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Hướng dẫn của giáo viên** |  **Nội dung học sinh ghi vào tập** |
| **1. Kiểm tra bài:** - Học sinh trả lời các câu hỏi: | a) What was wrong with you?b) What did you eat yesterday?Gợi ý:  a) I ……….. b) I ate………… |
| **2. Bài mới:** **-** Học sinh học từ mới xuất hiện trong bài học.stomachache (n), dirt (n) 🡪 dirty (a) |   **New words:*** stomachache (n): đau bụng
* dirt (n): bụi

🡪 dirty (a): dơ bẩn |
| **3. Ngữ pháp:** **-** Học sinh ôn lại thì quá khứ đơn và các động từ bất/ hợp quy tắc. |  |
| **4. Mẫu đối thoại:** **-** Học sinh đóng vai, luyện tập đọc mẫu đối thoại và sau đó trả lời câu hỏi | **Exercise 1/ 119:**(1) doctor’s (2) ill (3) asked(4) ate (5) spinach (6) wash (7) carefully (8) Vegetables (9) make(10) The doctor (11) medicine |
| **5. Kĩ năng nói**- Học sinh tự đóng vai, dựa vào mẫu đối thoại và nói về tình trạng sức khỏe của chính bản thân mình. |  |

**V. DẶN DÒ:**

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

<https://forms.gle/paZ7Yik517FQycgi7>

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

**Tuần 23- Tiết 3**

**LANGUAGE FOCUS 4**

**I. MỤC TIÊU:**

**-** Học sinh ôn lại thì quá khứ đơn, các từ chỉ định lượng.

- Học sinh ôn lại *so/ too, either/neither* và câu mệnh lệnh.

- Vận dụng kiến thức, áp dụng làm các bài tập trong sách giáo khoa.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

1) Từ vựng:

- Ôn lại các từ vựng về đồ ăn

2) Ngữ pháp:

- Cấu trúc so/too, either/neither

- Thì quá khứ đơn

- Các từ chỉ định lượng

- Câu mệnh lệnh

**III. THỜI LƯỢNG**: 45 phút

**IV. TIẾN TRÌNH:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn của giáo viên** | **Nội dung ghi chép của học sinh** |
| **1. Kiểm tra bài cũ:** - Học sinh nhắc lại cấu trúc câu khẳng định, phủ định và nghi vấn của thì quá khứ đơn.  | Gợi ý: (+): S + V2/ed ; S+ was/ were (-): S + didn’t + V ; S + wasn’t/ weren’t(?): Did + S + V? ; Was/ Were + S? |
| **2. Từ vựng:** **-** Học sinh ôn lại các từ vựng đã học trong unit 11, 12.  |  |
| **3. Cấu trúc – Bài tập:** **-** Học sinh xem lại cấu trúc của thì quá khứ đơn, áp dụng làm bài tập 1. -Học sinh xem lại cấu trúc của các từ chỉ định lượng, áp dụng làm bài tập 2.-Học sinh xem lại cấu trúc so/ too, either/ neither đã học ở bài 12, áp dụng làm bài tập 3, 4. - Ở hai bài tập này, học sinh đọc, sau đó dựa vào mẫu đối thoại và làm tương tự, sử dụng so/ too và either/ neither-Học sinh hoàn thành bài tập 5 bằng cách điền một từ thích hợp trong khung vào chỗ trống.  | **The simple past:** (+): S + V2/ed ; S+ was/ were (-): S + didn’t + V ; S + wasn’t/ weren’t(?): Did + S + V? ; Was/ Were + S?**Exercise 1/ 124:** a. No, I didn’t. I watched T.V.b. No. I didn’t. I ate dinner at a food stall.c. No, I didn't. I went to the movie theatre.d. No, I didn't. I learned English lessons.e. No, I didn't. I played football with my friends.**Indefinite quantifiers:** * a little + N (ko đếm được): một ít
* a lot of/ lots of + N (đếm được số nhiều hoặc ko đếm được): nhiều
* too much + N (ko đếm được): quá nhiều

**Exercise 2/ 124:**a. A. A little coffee B. A lot of tea C. A little sugar D. Lots of salt E. A lot of coffeeb. A. Mrs. Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please. Lan: A lot or a little?Mrs. Quyen: Only a little, I think.B. Dr. Le: You must drink a lot of water every day. Ba: Yes, doctor.C. Mr. Nhat: Stop, please. That is too much coffee. Waitress: I’m sorry, sir. I’ll clean the table for you.D. Minh: Can you give me some paper, Nam? Nam: I’m sorry. I only have a little and I need it.**Exercise 5/ 127:**a. Peel the onions. b. Wash the cucumbers and the onions. c. Slice the cucumbers and the onions. d. Mix the slice. e. Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture. f. Stir the mixture. g. Wait for five minutes and the salad is ready to serve.  |
| **4. Bài tập củng cố:**1. Hoa feels sick. She ate too \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ candy last night.a. much b. many c. a lot of d. more2. Hoa like spinach and cucumbers and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ does her aunt.a. either b. neither c. so d. too3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is the key to good health.a. Guideline b. Moderation c. Selection d. Education4. We usually buy our fruit and vegetables \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the market?a. at b. in c. to d. from5. Good health is one of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in a person’s life.a. the best thing b. the best things c. best thing d. best things6. She \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the beef into thin strips. a. made b. heated c. sliced d. took7. I ate some spinach but Mom and Dad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.a. do b. don’t c. did d. didn’t8. I didn’t like the film. ~ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a. We did, either. b. We didn’t, too.c. Neither did we. d. So did we.9. Would you like \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the movies tonight?a. to go b. going c. go d. went10. She doesn't like pork, and \_\_\_\_\_\_\_\_does her uncle.A. either B. so C. neither D. too11. I would like \_\_\_\_\_\_\_\_some fruit and vegetables.A. buying B. to buy C. buy D. A & B12. You must drink \_\_\_\_\_\_\_\_water every day.A. much B. many C. a few D. a little13. He was busy yesterday and \_\_\_\_\_\_\_\_were his brothers.A. neither B. so C. too D. either14. He can speak English very well and \_\_\_\_\_\_\_\_can his sister.A. so B. too C. either D. neither15. Stop, please. That is too \_\_\_\_\_ coffee.A. many B. lots of C. much D. little16. We don't attend the meeting tomorrow and \_\_\_\_\_\_\_\_will he.A. neither B. so C. too D. neither17. A balanced diet is good \_\_\_\_\_\_\_\_your health.A. to B. in C. for D. of18. After you take some medicines, you will feel \_\_\_\_\_\_\_\_.A. well B. better C. worse D. A & B19. I hate carrots and I don't like peas, \_\_\_\_\_\_\_\_.A. so B. either C. too D. neither20. They only eat \_\_\_\_\_\_\_\_and delicious food.B. healthy B. healthful C. healthily D. health |  |

**V. DẶN DÒ:**

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

<https://forms.gle/paZ7Yik517FQycgi7>

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

**\* Thông tin liên hệ giáo viên:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/Messenger** | **Email** |
| Thầy Trọng Nhân | 0785127200 | Nguyen Trong Nhan | nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com  |
| Cô Sương | 0344345641 | Sương Tuyết | tuyetsuong1809@gmail.com  |
| Thầy Thảo | 0938522274 | Thao Le | hieuthao22274@gmail.com  |
| Cô Loan | 0767118020 | Thanh Loan | bachthingocthanhloan@gmail.com |