Tuyệt vời, Nhat Anh! Tuần 7 là thời điểm **“tăng tốc + ổn định kỹ thuật”**, bắt đầu chuyển hóa kỹ năng đã rèn luyện thành **khả năng thi đấu thực sự**. Chúng ta sẽ kết hợp giữa luyện đề thật, kiểm soát thời gian và sửa sâu lỗi thường gặp, đặc biệt trong **Speaking Part 2–3 và Writing Task 2**.

**📘 TUẦN 7 (Ngày 43–49) — “Master the Game – Chạy đề & Hoàn thiện kỹ thuật”**

**🎯 Mục tiêu:**

* Làm quen thi thật: **giới hạn thời gian** nghiêm túc.
* Hệ thống & sửa lỗi quan trọng trong Speaking + Writing.
* Luyện phản xạ nói **liền mạch**, đúng thời lượng (2 phút cho Part 2).
* Làm chủ cấu trúc logic cho từng dạng bài Writing Task 2.
* Kết hợp nghe – nói – ghi chú nhanh.

**✅ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC MỖI NGÀY**

| **Hoạt động** | **Thời lượng** |
| --- | --- |
| Speaking Practice (Part 2–3) | 2 tiếng |
| Writing Task 2 (viết full bài & sửa lỗi) | 1 tiếng |
| Listening – Note + Paraphrase + Shadow | 45 phút |
| Vocabulary – Topic + Paraphrasing | 30 phút |
| Review bản thân – replay ghi âm, sửa bài | 45 phút |

**🎤 1. SPEAKING INTENSIVE (2 tiếng/ngày)**

| **Nội dung** | **Chi tiết** |
| --- | --- |
| **IELTS Speaking Part 2–3 full set** | Mỗi ngày 1 đề hoàn chỉnh → Nói Part 2 (2 phút) + Part 3 (3 câu). Tự ghi âm + phân tích lỗi. |
| **Thực hành giới hạn thời gian** | Dùng đồng hồ: |
|  | – Chuẩn bị Part 2: 1 phút |
|  | – Nói: đúng 2 phút |
|  | – Part 3: phản xạ 10–15 giây → trả lời 40–50 giây |
| **Sửa lỗi phát âm – ngữ pháp – từ vựng** | Tự check hoặc dùng AI chấm điểm (nếu có công cụ như ELSA, SpeakingPal, hoặc ChatGPT chấm band). |
| **Đa dạng hóa câu trả lời** | Luyện các kiểu mở rộng idea: |
|  | → So sánh (then vs now) |
|  | → Đưa ra ví dụ |
|  | → Trình bày quan điểm đối lập |
|  | → Kể trải nghiệm cá nhân |

**✍️ 2. WRITING TASK 2 (1 tiếng/ngày)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Hướng dẫn luyện** |
| **Viết bài full (40 phút)** | Mỗi ngày chọn 1 dạng đề trong 3 loại chính:  • Opinion (Agree/Disagree)  • Advantages & Disadvantages  • Problem – Solution |
| **Tự sửa lỗi + rewrite** | Sau khi viết, đánh dấu các lỗi về:  • Câu dài thiếu rõ ràng  • Ý không phát triển  • Lặp từ → paraphrase → Viết lại phần lỗi bằng 1 đoạn mới. |
| **Template nâng cao** | – Mở bài linh hoạt  – Topic sentence gọn  – Câu kết có “forward-thinking” (e.g. This trend is likely to continue…) |

**🎧 3. LISTENING & SPEAKING COMBO (45 phút)**

| **Nội dung** | **Chi tiết** |
| --- | --- |
| **Shadowing from IELTS-style audio** | Nguồn: TED Ed, BBC Learning English (Listening Section 4 style). |
| **Note-taking theo keyword** | Nghe 2–3 phút → ghi lại ý chính → paraphrase lại bằng lời nói của bạn (1–2 câu/ý). |
| **Diễn đạt lại idea vừa nghe** | Dùng từ đồng nghĩa, cấu trúc phức để diễn đạt lại 3–4 ý. |

**📚 4. VOCABULARY (30 phút)**

| **Chủ đề từ vựng tuần này** | **Ghi chú** |
| --- | --- |
| Environment & Climate | carbon emissions, climate change, conservation, sustainability, renewable energy |
| Technology & AI | automation, innovation, data privacy, digital divide, emerging tech |
| Health & Society | sedentary lifestyle, mental well-being, healthcare accessibility, preventive medicine |

👉 Mỗi ngày học 12–15 từ/collocations, đặt câu, dùng trong speaking.

**📝 NGÀY THEO CHỦ ĐỀ**

| **Ngày** | **Speaking Part 2–3** | **Writing Task 2** | **Listening Focus** |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Describe a situation when you helped someone | Some people believe unpaid community work should be part of high school programs. | Topic: Volunteering |
| 44 | Describe an invention that changed the world | Are public transport systems effective in cities today? | Topic: Public transport |
| 45 | Describe a difficult decision you made | Many people think living in big cities is becoming more difficult. | Topic: Urban life |
| 46 | Describe a person who taught you something important | Some believe parents should be strict with children. Do you agree? | Topic: Parenting |
| 47 | Describe a job you would like to do in the future | Is job satisfaction more important than salary? | Topic: Career |
| 48 | Describe a place where you go to relax | Some say tourism damages the environment. Others think it benefits local communities. | Topic: Tourism |
| 49 | Full Mock Speaking + Writing | Review & Self-evaluate | Integrated mock test |

**🔄 DAILY MINI-CHECKLIST**

* Nói 1 bài Speaking full (Part 2 + 3)
* Viết 1 bài Task 2 trong 40 phút
* Ghi âm 1 lần và tự phân tích lỗi
* Học 15 từ + 5 collocations theo chủ đề
* Nghe 1 bài podcast hoặc talk 5 phút + ghi ý chính
* Shadowing 10–15 phút

**🎁 BONUS: FORMULA MỞ RỘNG TRONG SPEAKING**

1. **Nêu quan điểm** → “In my opinion, I strongly believe that…”
2. **Lý do** → “The reason behind this is…”
3. **Ví dụ cụ thể** → “For example, I remember when…”
4. **Kết thúc logic** → “So that’s why I think…”

📌 Kết hợp với các cụm:  
→ *One could argue that…*  
→ *This has both pros and cons, depending on…*  
→ *What’s more interesting is that…*