KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH

*TUẦN: 2*

1. ***Mục tiêu***

Phương pháp học giúp nâng cao trình độ, khả năng môn tiếng Anh theo từng mức độ:

* Nhận biết
* Thông hiểu
* Vận dụng giao tiếp
* Vận dung cao

Trên các phương diện:

* Grammar
* Vocabulary
* Speaking.

1. ***Thời gian:*** 23h

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Chủ đề học*** | ***Chủ đề từ vựng*** | ***Chủ đề nói*** |
| ***Thứ 3*** | Unit 6: QKTD  Unit 7: HTHT  Unit 8: HTHT | Friendship | The best friend |
| ***Thứ 5*** | Unit 9: HTHT TD  Unit 10: HTHT & HTHT TD | Personal Experience | Experience in partimew works |
| ***Thứ 7*** | Unit 11: How long have you…?  Unit 12: When? How long? | A party | Your birthday party at 18th |

1. ***Từ vựng***
2. ***Friendship***

–**Schoolmate**: bạn cùng trường

– **Classmate**: bạn cùng lớp

– **Roommate**: bạn cùng phòng

– **Playmate**: bạn cùng chơi

– **Soulmate**: bạn tâm giao/tri kỷ

– **Colleague**: bạn đồng nghiệp

– **Comrate**: đồng chí

– **Partner**: đối tác, cộng sự, vợ chồng, người yêu, bạn nhảy hoặc người cùng chơi trong các môn thể thao.

– **Associate**: tương đương với **partner** trong nghĩa là đối tác, cộng sự. nhưng không dùng với nghĩa là vợ chồng, người yêu, bạn nhảy hoặc người cùng chơi trong các môn thể thao.

– **Buddy**: bạn nhưng thân thiết hơn một chút.

– **Ally**: bạn đồng mình

– **Companion**: bầu bạn, bạn đồng hành

– **Boyfriend**: bạn trai

– **Girlfriend**: bạn gái

– **Best friend**: bạn tốt nhất

– **Close friend**: bạn thân

– **Busom friend**: cũng có nghĩa giống như close friend là bạn thân

– **Pal**: bạn. chẳng hạn như **penpal**: bạn qua thư = **pen friend**

1. ***Personal Experience***

1. affect (v) [ə'fekt]:ảnh hưởng

2. appreciate (v) [ə'pri:∫ieit]: trân trọng

3. attitude (n) ['ætitju:d]: thái độ

4. break out (v) ['breikaut]: xảy ra bất thình lình

5. complain (v) [kəm'plein]: phàn nàn

+ complaint (n) [kəm'pleint]: lời phàn nàn

6. dollar note (n) ['dɔlə nout]: tiền giấy đôla

7. embarrassing (a) [im'bærəsiη]: ngượng ngùng

8. embrace (v) [im'breis]: ôm

9. experience (n) [iks'piəriəns]:trải nghiệm

10. floppy (a) ['flɔpi]: mềm

11. glance at (v) [glɑ:ns]: liếc nhìn

12. grow up (v) [grou]: lớn lên

13. make a fuss (v) [fʌs]: làm ầm ĩ

14. memorable (a) ['memərəbl]: đáng nhớ

15. realise (v) ['riəlaiz]: nhận ra

16. set off (v) ['set'ɔ:f]: lên đường

17. sneaky (a) ['sni:ki]: lén lút

18. terrified (a) ['terifaid]: kinh hãi

19. thief (n) [θi:f]: tên trộm

20. turn away (v) [tə:n ə'wei]: quay đi, bỏ đi

21. unforgetable (a) [,ʌnfə'getəbl]: không thể quên

22. wad (n) [wɔd]: nắm tiền

23. wave (v) [weiv]: vẩy tay

24. shy (a) [∫ai]: mắc cỡ, bẽn lẽn

25. scream (v) [skri:m]: la hét

***c) A party***

1. accidentally (adv) [,æksi'dentəli]: tình cờ

2. blow out (v) ['blou'aut]: thổi tắt

3. budget (n) ['bʌdʒit]: ngân sách

4. candle (n) ['kændl]: đèn cầy, nến

5. celebrate (v) ['selibret]: tổ chức, làm lễ kỷ niệm

6. clap (v)[klæp]vỗ tay

7. count on (v) [kaunt]: trông chờ vào

8. decorate (v) ['dekəreit]: trang trí

   + decoration (n) [,dekə'rei∫n]: sự/đồ trang trí

9. diamond anniversary (n) (diamond wedding= diamond jubilee) ['daiəmənd æni'və:səri] ['wediη] ['dʒu:bili:] : lễ kỷ niệm đám cưới kim cương (60 năm)

10. financial (a) [fai'næn∫l; fi'næn∫l]: (thuộc) tài chính

11. flight (n) [flait]: chuyến bay

12. forgive (v) [fə'giv]: tha thứ

13. get into trouble (exp) ['trʌbl]: gặp rắc rối

14. golden anniversary (n) (=golden wedding = golden jubilee)['gouldən,æni'və:səri] ['goulden,wediη]: lễ kỷ niệm đám cưới vàng (50 năm)

15. guest (n) [gest]: khách

16. helicopter (n) ['helikɔptə]: trực thăng

17. hold (v) [hould]: tổ chức

18. icing (n) ['aisiη]: lớp kem phủ trên mặtbánh

19. jelly (n) ['dʒeli]: thạch

20. judge (n) ['dʒʌdʒ]: thẩm phán

21. lemonade (n) [,lemə'neid]: nước chanh

22. mention (v) ['men∫n]: đề cập

23. mess (n) [mes]: sự bừa bộn

24. milestone (n)['mailstoun]: sự kiện quan trọng

25. organise (v) ['ɔ:gənaiz]: tổ chức