**WEEK: 1 Date : August 29th , 2020**

**PERIOD: 1 – HƯỚNG DẪN HỌC VÀ ÔN TẬP**

|  |
| --- |
| **I. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP THEO ĐẶC TRƯNG MÔN HỌC** |
| 1. Huy động tất cả các giác quan  2. Trình tự luyện tập:  **NGHE – NÓI – ĐỌC -VIẾT**  **\*NGHE:**  1/ Nghe thầy, nghe bạn, nghe máy.  2/ Nhận rõ trọng âm, ngữ điệu.  3/ Hiểu ý lời nói.  **\*NÓI:**  1/ Nói to, chính xác, đủ nghe.  2/ Nắm tình huống vận dụng các từ, các mẫu câu đã học để hỏi đáp.  3/ Học thuộc lòng, thường xuyên các câu, các đoạn văn, các mẫu đối thoại  **\*ĐỌC:**  1/ Theo dõi từng từ, dùng bút chì đánh dấu trọng âm, ngữ điệu, chỗ ngắt giữa câu, phiên âm các vần đặc biệt trong câu.  2/ Đọc thầm trước khi trả lời.  3/ Tập đọc nhiều lần lớn tiếng ở nhà.  4/ Xem lại các bài đọc thêm.  **\*VIẾT:**  1/ Hiểu và viết chính xác các điều cần ghi, các từ và câu.  2/ Chép lại bài khoá, làm lại bài tập. Viết và đọc nhiều lần các từ mới.  3/ Ghi từ khó kèm ví dụ vào sổ.  4/ Tập viết các câu và các đoạn văn đã học thuộc lòng. Làm thêm bài tập trong sách bài tập. |
| **II. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH ANH VĂN** |
| Sách giáo khoa gồm có 12 đơn vị bài học.  Mỗi bài học có 8 phần và được dạy trong 7 tiết **( mỗi tiết 45 phút )**  \****SECTION 1***: Getting started  \* ***SECTION 2***: A closer look 1  \* ***SECTION 3***: A closer look 2  \* ***SECTION 4***: Communication  \* ***SECTION 5***: Skills 1  + Reading  + Speaking  \* ***SECTION 6***: Skills 2  + Listening  + Writing  \* ***SECTION 7***: Looking back  Project  Sách giáo khoa gồm có 2 tập ( tập 1 và tập 2), mỗi tập có 6 đơn vị bài học  Và có 2 quyển sách bài tập đính kèm  **Quy định vở:**  \*Gồm có 2 quyển vở: - Vở ghi bài  - Vở ghi từ vựng  ( mỗi từ vựng ghi 3 dòng )  \*Và một quyển sổ tay từ vựng ghi chép các từ mới khi soạn bài hoặc trong quá trình học hay làm bài tập gặp.  \*Bài tập về nhà làm ngay trong sách bài tập.  **III, Exercise**  **A.Put the verbs in brackets in the correct verb form.**  1. Nam often (give) me stamps from other countries.  2. I (practise) the guitar twice a week.  3. We (give) a party next week.  4 We (live) near Nga’s house, but we (not see) her very often.  5. Don’t worry. I (go) fishing with you next Sunday morning.  6. Be careful! The teacher (look) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_at you.  7. The boy (learn) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_for three years  8. How long (you/know) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paul?  - I (know) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ him for five years.  9. (she/feed) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_the cat yet?  10. We (not see) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lan since we (be)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ on holiday last summer.  11. (she/finish) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_her homework yet?  12. (your dog/ever bite) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ anyone?  - Yes, he (bite) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_the postman last month.  13. Would you like some coffee? I (just/ make) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_some.  14. (you/ ever be) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_to Ha Noi?  15. Our school performance (start) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_late last Sunday because of the heavy rain. |

**B. Do as directed**

**\* Make questions for the underlined part in each sentence.**

1. Watching too much TV is not good because it hurts your eyes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. We often read books and play sports in our free time.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. I watch TV one or two hours a day.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*Put the words in the correct order.**

1. go/ do/ weekend/ on/ always/ fishing/ parents/ their?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. children/ to/ movies/ do/ the/ how/ go/ the/ often?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. often/ video/ the/ games/ plays/ Nam/ afternoon/ in.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* **Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.**

1. My brother plays football very well.

My brother is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Mai likes playing badminton most.

Badminton is\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Sports and games are very important in children’s lives.

Sports and games play\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Children take part in many after-school activities when school finishes.

Children do\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Lan is very good at basketball.

Lan can\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**WEEK: 1 Date : August 29th , 2020**

**PERIOD: 2**

**Unit 1 : HOBBIES – GETTING STARTED**

**I, Vocabulary**

-hobby (n) : sở thích

-usual (adj) >< unusual (adj) : khác thường

-collect (v) : sưu tập

- collection (n) : bộ sưu tập

-collector (n) : nhà sưu tập

-challenging (adj) : đầy thách thức

-a piece of cake = very easy : dễ ợt

-arrange flowers : cắm hoa

-bird- watch (v) : ngắm chim

-skate (v) : trượt băng

-garden (v) : làm vườn

(n) : khu vườn

-board game : trò chơi trên bàn cờ

-take a photo : chụp hình

-cycle (v) : đi xe đạp

-mountain climbing (n) : môn leo núi

-upstairs (adv) : trên lầu

-downstairs (adv) : dưới lầu

**II. Exercises :**

1. Do exercises 1a,1b,3,4 page 7 in your book

Làm bài tập 1a, 1b,3,4 trang 7 trong sách học của em

**Answer Key ( Đáp án )**

**Bài 1a trang 7** : 1. F 2. T 3. F 4. F 5. T

**bài tập 1b trang 7** :

**1.** She receives dolls on special occasions.

**2.**  No, they aren’t.

**3.**  She keeps the bottles after using them.

**4.**  No, she doesn’t.

**5.** No, he hasn’t.

**Bài 3 trang 7 : Choose the words/phrases in 2 that match the pictures below** .**Write them in the spaces.*(Chọn những từ/ cụm từ trong phần 2 rồi nối với những hình ảnh bên dưới. Viết chúng vào khoảng trống.)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. playing board games. | 2. taking photos. | 3. bird-watching. | 4. cyclying | 5. playing the guitar |
| 6. gardening. | 7. cooking. | 8. arranging flowers. | 9. skating. |  |

**Bài 4 trang 7 : Work in pairs and complete the table below.Do you think the hobbies in 3 are cheap or expensive, easy or difficult.** ***(Làm việc theo cặp và hoàn thành những bảng bên dưới. Em có nghĩ là những sở thích trong phần 3 rẻ hay đắt, dễ hay khó?)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheap hobbies (Sở thích ít tốn tiền) | Expensive hobbies (Sở thích nhiều tiền) | Easy hobbies (Sở thích dễ) | Difficult hobbies (Sở thích khó) |
| playing board games  gardening  bird-watching  collecting old bottles | taking photos  cycling  playing the guitar  cooking  arranging flowers  collecting watches | playing board games  gardening  bird-watching  collecting old bottles  taking photos | playing the guitar  cooking  arranging flowers  making short films |

\*Do exercise B1,B2,B3 page 4,5 in your workbook

Làm bài tập B1,B2,B3 trang 4,5 trong sách bài tập của em

**B. Match the nouns from the box with the correct verb.**

athletics basketball cycling football karate skating swimming tennis

computer games photos TV films judo cartoons bottles aerobics stamps gardening camping dolls music videos coins table tennis gymnastics

1. go:

2. do:

3. collect:

4. play:

5. take:

6. watch:

**WEEK:1 Date : August 29th , 2020**

**PERIOD: 3**

**Unit 1: HOBBIES – A CLOSER LOOK 1**

**I, Vocabulary**

-melody (n) : giai điệu

-melodic (adj) : du dương

-go camping : đi cắm trại

-go mountain – climbing : đi leo núi

-go horse –riding : đi đua ngựa

-do gymnastics : tập thể dục

-at the same time : cùng lúc , đồng thời

-keep fit : giữ cho cân đối

- headphone (n) : tai nghe

-share (v) : chia sẻ

**II. Exercises :**

1. Do exercises 1,2 ,3,5,6,7 page 8,9 in your book

Làm bài tập 1,2,3,5,6,7 trang 8,9 trong sách học của em

**Answer Key ( Đáp án )**

**Bài 1 trang 8** : **Match the correct verbs with the hobbies.Some hobbies may be used with more than one verbs.** ***(Nối những động từ đúng với sở thích. Vài sở thích có lẽ được sử dụng với hơn 1 động từ.)***

1 - d: go mountain-climbing

1 - e: go horse-riding

1 - i: go camping

2 - g: do gymnastics

3 - b: collect bottles

3 - c: collect photos

3 - j: collect dolls

4 - f: play the piano

4 - h: play badminton

5 - c: take photos

6 - a: watch TV

**bài tập 2 trang 8** : **Fill in each blank in the sentences with one hobby or one action verb from the box below** *(****Điền vào mỗi chỗ trống trong câu với một sở thích hoặc 1 động từ chỉ hành động từ khung bên dưới.)***

|  |
| --- |
|  |
| 1. swimming, swim. | 2. listen, listening to music. |
| 3. plant, gardening | 4. catch, fishing. |
| 5. painting, paints. |  |

**Bài 3 trang 8 : Write down keywords to describe the hobbies in the table below.You can use the words in the sentences from 2 to help you.** ***(Làm việc theo nhóm và viết xuống keyword để miêu tả sở thích trong bảng bên dưới. Em có thể sử dụng những từ trong câu 2 để giúp em.)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Hobbles (Sở thich)** | **Keyword (Từ khoá)** |
| listening to music | melody, songs, headphones, noise, rhythm, lyrics... |
| gardening | trees, flowers, gardening, plant, vegetables, grow, fruit.. |
| fishing | lake, exciting, catch fish, water, boat... |
| painting | creative, colours, pictures, artists, painting... |
| swimming | pool, water, fun, keep fit, swim.. |

**Bài 5 trang 9 : Listen and tick (/) the words you hear.Repeat the words.*(Nghe và đánh dấu chọn vào từ mà em nghe được. Lặp lại từ đó.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| away | answer | neighbour | burn |
| hurt | heard | birth | common |

**Bài 6 trang 9 : Listen again and put the words in the correct column***(****Nghe lại và đặt các từ vào cột đúng.)***

|  |  |
| --- | --- |
| /**ə/** | /**3:/** |
| away, answer, neighbour, common | bum, birth, hurt, heard |

**Bài 7 trang 9 : Listen to the sentences and tick.Practise the sentences.** *(****Nghe các câu và chọn /ə/ hay /3:/. Thực hành các câu)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | /ə/ | /3:/ |
| 1.. | x |  |
| 2. | x |  |
| 3. |  | x |
| 4. | x |  |
| 5. |  | x |

\*Do exercise A1,A2 page 3 in your workbook

Làm bài tập A1,A2 trang 3 trong sách bài tập của em

**B. Put the word into the correct column according to the underlined part.**

again camera bird word learn turn girl natural world first third signal heard yesterday final

assistant birthday sir neighbour culture

/ə/ /ɜː/

………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

**C. Find the word which has a different sound in the part underlined.**

1. A. prefer B. better C. teacher D. worker

2. A. bear B. hear C. dear D. near

3. A. collect B. concern C. concert D. combine

4. A. absent B. government C. dependent D. enjoy

5. A. future B. return C. picture D. culture

**WEEK: 2 Date : August 29th , 2020**

**PERIOD: 4**

**Unit 1 : HOBBIES –A CLOSER LOOK 2**

**I, Vocabulary**

-hate doing sth : ghét làm gì

-like / love doing sth : thích làm gì

-prefer (v) : thích hơn

prefer doing A to doing B : thích làm A hơn làm B

-prefer A to B : thích A hơn B

-result(n) : kết quả

-interesting (adj) : thú vị

-be interesting to so : thú vị đối với ai

-ask so about sth : hỏi ai về cái gì

**II. Grammar**

**1. The present simple and the future simple :thì hiện tại đơn và thì tương lai đơn.**

* **The present simple**

**Form**

|  |  |
| --- | --- |
| (+) S + V + s (es)/ infinitive  (-) S +don’t /doesn’t+ infinitive  (?) Do/Does + S + infinitive? | Always, usually, sometimes, often, rarely, seldom, never, every... |

***+ Use:*  When something often happens or is fixed .**

**Ex: She often does her homework in the evening .**

* **The future simple.**

**Form**

|  |  |
| --- | --- |
| (+) S + will + infinitive  (-) S + will + not + infinitive  (?) Will + S + infinitive? | tomorrow, next,tonight, soon, in 2021 |

***+ Use:* describe an action that will occur in the future.**

**Ex: She will go to school tomorrow.**

**2. Verbs of liking + Ving.**

**We often use the –ing form after verbs of liking and not liking . These verbs are like , love ,enjoy and hate ( not like).**

**Ex: I like going to the cinema.**

**III. Exercises :**

A. Do exercises 1,2,4,5,6 page 9,10 in your book .

Làm bài tập 1,2,4,5,6 trang 9,10 trong sách học của em.

**Answer Key ( Đáp án )**

**Bài 1 trang 9** : **Complete the sentences. Use the present simple or future simple form of the verbs.** ***(Hoàn thành các câu sau. Sử dụng thì hiện tại đơn và tương lai đơn cho động từ.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. loves; will not/won’t continue. | 2. take. | 3. does your brother do. |
| 4. will enjoy | 5. Do you do | 6. Will...play |

**bài tập 2 trang 9** : **Read the table and complete his report using the present simple.** ***(Đọc bảng và hoàn thành bảng báo cáo sử dụng thì hiện tại đơn..)***

(1) likes.

(2) watch.

(3) don’t love.

(4) go.

(5) enjoy.

(6) play.

(7) plays.

(8) doesn’t like.

(9) plays.

**Bài 4 trang 10 : Complete the sentences, using the -ing form of the verbs in the box.***(****Hoàn thành câu, sử dụng hình thức V-ing của động từ trong khung)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. riding | 2. watching, going | 3. talking |
| 4. playing | 5. eating | 6. walking |

**Bài 5 trang 10 : Look at the pictures and write sentences. Use suitable verbs of liking or not liking and the -ing form***(****Nhìn tranh và viết thành câu. Sử dụng các động từ chỉ ý thích hoặc không thích phù hợp ở dạng V-ing.)***

**1.** He doesn’t like eating apples.

**2.** They love playing table tennis.

**3.** She hates playing the piano.

**4.** He enjoys gardening.

**5.** She likes dancing.

**Bài 6 trang 10 : What does each member in your family like or not like doing? Write the sentences.***(****Mỗi thành viên trong gia đình bạn thích làm gì hoặc không thích làm gì? Viết các câu.)***

**1.** My father likes watching films on TV.

**2.** My father hates playing monopoly.

**3.**My mother enjoys cooking.

**4.**My mother doesn’t like gardening.

**5.**My younger brother loves playing computer games.

**6.**My sister doesn't like going shopping.

Do exercise B4,B5,B6 page 5,6 in your workbook .

Làm bài tập B4,B5,B6 trang 5,6 trong sách bài tập của em.

**B. Put the verbs in brackets in the correct verb form.**

1. Nam’s friends often (give) him stamps from other countries.

2. My sister (practise) the guitar twice a week.

3. I (see) a film this Sunday evening. (you/ go) with me?

4. They (give) a party next week.

5. The members of the stamp collectors’ club (meet) at the library next Friday.

6. (you/ be) free next Sunday?

7. We (live) near Nam’s house, but we (not see) him very often.

8. Don’t worry. I (go) fishing with you next Saturday morning.

C. **Complete the questions, using the verbs from the box in the correct form.**

*do go listen eat*

1. your father like rock music?

2. your parents like on holiday?

3. you enjoy ice-cream?

4. your friends hate their homework?

**WEEK: 2 Date : August 29th , 2020**

**PERIOD: 5**

**Unit 1 : HOBBIES – COMMUNICATION**

**I, Vocabulary**

-pottery (n) : đồ gốm

-make pottery : làm đồ gốm

-carve (v) : tạc , chạm , đúc

- wood (n) : gỗ

- carve wood : chạm gỗ

-model (n) : kiểu mẫu , mô hình

-make models : làm cái mô hình

-ice – skate (v) : trượt băng

-take up sth / doing sth : bắt đầu ( một sở thích )

**II. Grammar**

**\*Form**

* **find sth / doing sth + adj .**
* **think ( that ) sth / doing sth is + adj .**

**Use** : When you give your opinion about something .

**Ex** : I find making pottery interesting .

I think that making pottery is interesting

**III. Exercises :**

1. Do exercises 1,2,3 page 11 in your book .

Làm bài tập 1,2,3 trang 11 trong sách học của em.

**Answer Key ( Đáp án )**

**Bài 1 trang 11** : **Match the activities with the picture*(Nối hoạt động với hình ảnh.)***

**A.** carving wood.

**B.** making models.

**C.** ice-skating.

**D.** dancing.

**E.** making pottery.

**bài tập 2 trang 11** :  **What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below and tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice.** *(Bạn nghĩ gì về các sở thích trong bài 1? Nhìn vào bảng dưới đây và đánh dấu vào đúng ô. Sau đó hoàn thành các câu dưới đây bằng cách viết một lý do cho sự lựa chọn của em .)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | boring | unusual | interesting |
| making pottery |  |  | x |
| dancing |  |  | x |
| ice-skating |  | x |  |
| making models | x |  |  |
| carving wood | x |  |  |

**1.** I find making pottery interesting because it’s a creative activity.

**2.** I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

**3.** I find ice-skating unusual because it’s difficult.

**4.** I.think making models is boring because it’s difficult and takes much time.

**5.** I find carving wood boring because it takes much time.

**Bài 3 trang 11 : Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partner's answers to the class.** *(****Bây giờ, phỏng vấn một người bạn cùng lớp về các sở thích trong bài 1. Ghi chép và trình bày câu trả lời của các bạn ấy trước lớp.)***

**You:** What do you think about making pottery ?/ How do you find making pottery?

**Mai:** I think it is interesting./ I find it interesting.

**You:** Why?

**Mai:** Because it takes skills to make a pottery product.

**You:** Will you take up making pottery in the future?

**Mai:** Yes, I will./ I'm not sure.

Do exercise C1,C2 page 6,7 in your workbook .

Làm bài tập C1,C2 trang 6,7 trong sách bài tập của em

**B. Make correct sentences from the words and phrases given.**

1. We/ find/ make/ models/ very interesting/ because/ we/ should/ creative.

2.I/ think/ future/ people/ take up/ more/ outdoor activities.

3.My best friend/ not/ like/ mountain climbing/ because/ he/ afraid/ heights.

4.My sister/ enjoy/ cook/ and/ make/ new dishes/ her own.

**C. Rewrite**

I find learning English fun

I think \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**WEEK: 2 Date : August 29th , 2020**

**PERIOD: 6**

**Unit 1 : HOBBIES – SKILLS**

**I, Vocabulary**

-object (n) : vật thể

-be made of : được làm từ ( có thể nhận thấy vật liệu ngay trên bề mặt sản phẩm)

Ex : This table is made of wood

-eggshell (n) : vỏ trứng

- carve eggshells : khắc vỏ trứng

-do eggshell carving : khắc vỏ trứng

-fragile (adj) : dễ vỡ , mỏng manh

-art gallery : phòng triển lãm nghệ thuật

-boring (adj) : nhàm chán

-unique (adj) : độc đáo

-complete (v) : hoàn thành

-gift (n) : món quà

**II. Exercises :**

1. Do exercises 1,2,3,5 page 12 in your book .

Làm bài tập 1,2,,5 trang 12 trong sách học của em.

**Answer Key ( Đáp án )**

**Bài 1 trang 12** : **Work in pairs. Look at the pictures and discuss the questions below** ***(Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi bên dưới.)***

1. A teddy bear, a flower, a bird and flowers.

2. They are made of eggshells.

3. The hobby is carving eggshells.

**\* Now, read about Nick's father's unusual hobby and check your answers.**

**(**Bây giờ, đọc về sở thích không bình thường của ba Nick và kiểm tra câu trả lời của em.)

**bài tập 2 trang 12** :  **Read the text and answer the questions.** *(****Đọc bài viết và trả lời câu hỏi.)***

**1.** Because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from them.

**2.** He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US.

**3.** They find it difficult and boring.

**4.** Yes, he does.

**Bài 3 trang 12 : Read the sentences below and use no more than three words from the text to complete them.** *(****Đọc các câu bên dưới và sử dụng không quá 3 từ trong bài viết để hoàn thành chúng.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. carving eggshells | 2. the US | 3.the Internet |
| 4. time | 5. gifts |  |

**Bài 5 trang 12 : Work in groups. Take turns talking about your hobbies. Use the questions below, and your own to help.** *(****Làm theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để giúp.)***

**1.** Collecting stamps.

**2.** When I was a child.

**3.** It's easy. Because I only ask for stamps from my relatives and friends when they have letters.

**4.** Yes, it is. Because it helps me know more about many other things in my country and in the world.

**5.** Yes, of course.

Do exercise D1,D2,D3 page 7,8 in your workbook .

Làm bài tập D1,D2,D3 trang 7,8 trong sách bài tập của em

**B. Read the article and then decide whether the statements are true (T) or false (F).**

 After school Susan goes home to do her model-making. She loves making models. She started about a year ago. She needs about two weeks to make a model. Then she puts it on the shelf in her bedroom. She has about twenty models now. She thinks she will need to get another shelf soon. Last term she tried to start a club for model-making at school but the teachers and other children weren’t interested. She thinks she has a lot of fun anyway.

**True False**

1. Susan makes models when she stays at school. 🞏 🞏

2. She has made her models for about one year. 🞏 🞏

3. It takes her two weeks to make two models. 🞏 🞏

4. She will need another shelf for her models soon. 🞏 🞏

5. Susan tried to start a club for model making and the teachers and other 🞏 🞏

children were interested in it very much.

**C. Read the passage, and then answer the questions**

Along with jogging and swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to increase your strength and energy, giving you a stronger heart. You don’t carry the weight of your body on your feet when cycling. It is also a good form for people with a pain in your feet or your back. You should start your hobby slowly. Doing too quickly can have bad effects.

You should cycle twice or three times a week. If you find you are in pain, you will stop and

take a rest.

1. Why is cycling a good form of exercise?

2.Why might people with a pain in the back go cycling?

3.What will happen if you do too quickly?

4.How often should you go cycling?

5.What will you do if you find you are in in pain?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_