**Chủ đề 3: Trái cây (Fruits) 8/8/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-39803-400x265.jpeg | * **Apple (noun): Quả táo** * /ˈæpl/ * Ví dụ: *My grandma usually bakes apple pies in Christmas time. (Bà ngoại tôi thường nướng bánh táo vào dịp Giáng sinh)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-214158-400x267.jpeg | * **Banana (noun): Quả chuối** * /bəˈnænə/ * Ví dụ: *Banana has a large amount of potassium which is very good for health. (Chuối có chứa một lượng lớn Kali rất tốt cho sức khỏe)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-109274-400x266.jpeg | * **Cherry (noun): Quả anh đào** * /ˈʧɛri/ * Ví dụ: *To finish decorating the ice cream, he puts a cherry on top of it. (Để hoàn thành việc trang trí cây kem, anh ấy đặt một quả anh đào lên trên cùng).* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-221074-400x300.jpeg | * **Coconut (noun): Quả dừa** * /ˈkoʊkəˌnʌt/ * Ví dụ: *Coconut milk is a sweet and rich liquid that is used in many dishes and dessests. (Sữa dừa là một chất lỏng có vị ngọt và béo được dùng trong nhiều món ăn và món tráng miệng)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-708777-400x267.jpeg | * **Grape (noun): Quả nho** * /greɪp/ * Ví dụ: *‘The fox and the grapes’ is one of the most famous parables in the world. (‘Con cáo và chùm nho’ là một trong những câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng nhất trên thế giới)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-96974-400x267.jpeg | * **Juice (noun): Nước quả, nước ép** * /ʤus/ * Ví dụ: *I like to drink fresh juice at breakfast. (Tôi thích uống nước quả tươi vào bữa sáng).* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-327098-400x321.jpeg | * **Juicy (adjective): Mọng nước** * /ˈʤusi/ * Ví dụ: *The peaches from Moc Chau are very juicy and sweet. (Những trái đào Mộc Châu rất ngọt và mọng nước)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-997725-400x246.jpeg | * **Lemon (noun): Quả chanh vàng** * /ˈlɛmən/ * Ví dụ: *When life gives you lemons, make lemonade. (Khi cuộc sống cho bạn trái chanh, hãy làm nước chanh. – Nghĩa bóng: Chấp nhận và vượt qua những điều chua chát, cay đắng xảy ra trong cuộc sống)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-357577-400x310.jpeg | * **Lime (noun): Quả chanh xanh** * /laɪm/ * Ví dụ: *Limes exceed lemons in both acid and sugar content. (Chanh xanh có nhiều hơn chanh vàng cả về lượng axit và lượng đường)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/Yellow-mango-400x311.jpg | * **Mango (noun): Quả xoài** * /ˈmæŋgoʊ/ * Ví dụ: *There is a restaurant in this town that serve all desserts made from mangoes. (Có một nhà hàng trong thị trấn này phục vụ tất cả các món tráng miệng làm từ xoài)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-1536869-400x267.jpeg | * **Orange (noun): Quả cam** * /ˈɔrənʤ/ * Ví dụ: *Would you like some orange juice? (Bạn có muốn dùng một chút nước cam không?)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-701969-400x267.jpeg | * **Papaya (noun): Quả đu đủ** * /pəˈpaɪə/ * Ví dụ: *Papaya is a tropical fruit that is high in nutrients and antioxidants. (Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới giàu chất dinh dưỡng và chất oxi hóa)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/food-fresh-fruit-isolated-42218-400x267.jpeg | * **Peach (noun): Quả đào** * /piʧ/ * Ví dụ: *My daughter likes summer fruits, such as cherries, watermelons and peaches. (Con gái tôi thích các loại trái cây mua hè như anh đào, dưa hấu và đào)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-568471-400x267.jpeg | * **Pear (noun): Quả lê** * /peə(r)/ * Ví dụ: *John made a soup with beef and pear for dinner. (John nấy một món súp với thịt bò và lê cho bữa tối)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/apple-peeler-fruit-green-39354-400x267.jpeg | * **Peel (verb): Bóc vỏ, gọt vỏ – (noun): Vỏ ngoài của trái cây** * /pil/ * Ví dụ: *She throws the apple peels to the trash after peeling apples for making pies. (Cô ấy bỏ vỏ táo vào thùng rác sau khi gọt vỏ táo để làm bánh)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-1161547-400x267.jpeg | * **Pineapple (noun): Quả dứa** * /ˈpaɪˌnæpəl/ * Ví dụ: *Pineapple juice is very tasty and good for health. (Nước ép dứa rất ngon và tốt cho sức khỏe)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-248440-400x267.jpeg | * **Plum (noun): Quả mận** * /plʌm/ * Ví dụ: *In Vietnam, plums are grown in northern provinces such as Lao Cai, Son La. (Ở Việt Nam, mận được trồng ở các tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Sơn La)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-257840-400x256.jpeg | * **Ripe (adjective): Chín (trái cây)** * /raɪp/ * Ví dụ: *The fruits in Ms. Hoa’s garden are ripe and ready for harvesting. (Trái cây trong vườn nhà cô Hoa đã chín và sẵn sàng để thu hoạch).* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-298694-400x265.jpeg | * **Strawberry (noun): Quả dâu tây** * /ˈstrɔˌbɛri/ * Ví dụ: *Strawberry flavor is my favorite ice cream flavor. (Vị dâu tây là vị kem yêu thích của tôi)* |
| https://ejoy-english.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/pexels-photo-112362-400x267.jpeg | * **Watermelon (noun): Quả dưa hấu** * /ˈwɔtərˌmɛlən/ * Ví dụ: *Watermelons are very juicy so it feels great to eat them in summer. (Dưa hấu rất mọng nước nên cảm giác rất tuyệt khi ăn dưa hấu vào mùa hè)* |

EXAMPLE: There are many types of fruits having different varieties and varying taste, but my favorite one is “Mango”, the king of fruits due to its yummy taste and juicy pulp. Its sweet taste dominates over all tastes. Mango is also the national fruit of India. Especially India and Pakistan have many varieties and thousands of mango orchards. Mango has different varieties depending upon its origin, size, and taste. Every variety has different specification and varies in colors also.

Task 1:

List your favorite types of fruit(at least 5)

Task 2:

Write a short essay about your favorite fruit

GRAMMAR

1. CẤU TRÚC

(+) S+ WAS/WERE+Ving

(-) S+Was/Were not + Ving

(?) Was/Were+ S+Ving

**II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.** | - at + giờ + thời gian trong quá khứ *(at 12 o’clock last night,…)*  - at this time + thời gian trong quá khứ. *(at this time two weeks ago, …)*  - in + năm *(in 2000, in 2005)*  - in the past *(trong quá khứ)* |
| **Trong câu có “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.** | - When I was singing in the bathroom, my mother came in. *(Tôi đang hát trong nhà tắm thì mẹ tôi đi vào)*  - The light went out when we were watching TV *(Điện mất khi chúng tôi đang xem ti vi)* |
| **Cân nhắc sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn khi có xuất hiện các từ như: While *(trong khi)*; When *(Khi)*; at that time *(vào thời điểm đó)*; …** | - She was dancing while I was singing *(Cô ấy đang múa trong khi tôi đang hát)*  - The man was sending his letter in the post office at that time*. (Lúc đó người đàn ông đang gửi thư ở bưu điện)* |

## III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

**Thì quá khứ tiếp diễn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ví dụ** | **Phân tích ví dụ** |
|  | Ví dụ 1:  –At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ sáng hôm qua, anh ta đang xem Người Nhện)   1. watches 2. watched 3. was watching | Có tín hiệu – at + giờ + thời gian trong quá khứ à Ta chia động từ chia ở thì quá khứ tiếp diễn  à Chọn đáp án C |
| **Cách dùng 1** | **Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn** | |
|  | Ví dụ 2:  – While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong lúc tôi đang tắm thì cô ấy đang dung máy tính)   1. used 2. was using 3. uses | Trong câu xuất hiện trạng từ while + mệnh đề chia thì quá khứ tiếp diễn, ta chia mệnh đề còn lại theo thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả 2 hành động xảy ra cùng 1 lúc trong quá khứ  à Chọn đáp án B |
| **Cách dùng 2** | **Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ** | |
|  | Ví dụ 3:  – When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đang nấu cơm thì mất điện.)   1. was cooking 2. cooked 3. will cook | Chuyện mất điện xảy ra đột ngột xen vào hành động đang nấu cơm => Ta chia hành động đang xảy ra và bị xen vào ở thì Quá khứ tiếp diễn  à Chọn đáp án A |
| **Cách dùng 3** | **Diễn đạt hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào** | |
|  | Ví dụ 4:  – When he worked here, he always (make)………….. noise (Khi anh ta làm việc ở đây, anh ta luôn gây ồn ào)   1. makes 2. was always making 3. made | Hành động gây ồn ào xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến người khác trong quá khứ  à Ta chia động từ này ở thì Quá khứ tiếp diễn  à Chọn đáp án B |
| **Cách dùng 4** | **Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác** | |

IV) EXERCISE:

1. I (walk)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_down the street when it began to rain.
2. At this time last year, I (attend)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_an English course.
3. Jim (stand) \_\_\_\_\_\_\_\_ under the tree when he (hear) an explosion.
4. The boy (fall)\_\_\_\_\_ and (hurt)\_\_\_ himself while he (ride)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a bicycle.
5. When we (meet)\_\_\_them last year, they (live)\_\_\_\_\_\_ in Santiago.
6. The tourist (loose) his camera while he (walk) \_\_\_\_\_ around the city.
7. The lorry (go) \_\_\_\_\_ very fast when it hit our car.
8. While I (study)\_\_\_\_\_in my room, my roommate (have)\_\_\_\_\_\_\_\_ a party in the other room.
9. Mary and I (dance)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the house when the telephone rang.
10. We (sit)\_\_\_\_\_\_\_\_ in the café when they saw us.

**Chia động từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn để hoàn thành đoạn văn sau**

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. me that his name was John. He (stay) 9…………………………. with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

**Hoàn thành các câu sau bằng ý tưởng của chính bạn, sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn**

1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………
2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…
3. At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..
4. At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….
5. Half an hour ago, ……………………………………………………………
6. Matt phoned while we …………………………………………………....…
7. The doorbell rang while I …………………………………………………...
8. We saw an accident while we ………………………………………………
9. Ann fell asleep while she …………………………………………………..
10. The television was on, but nobody …………………………………………