**Tuần học: 10**

**REVIEW WORKSHEET – GRADE 7**

**Unit 4: Music and Arts (Period 10A)**

*(Phiếu tổng hợp kiến thức lớp 7 – Sách Tiếng Anh 7)*

*Bài 4: Âm nhạc và Nghệ thuật (Tiết 10A)*

*--------------------------------*

1. **Lesson objectives** *(Mục tiêu bài học)*

* *To identify some words about jobs related to music and arts and some musical instruments (Xác định một số từ nói về các việc liên quan đến âm nhạc và nghệ thuật cùng với một số loại nhạc cụ)*
* *like, different from, (not) as … as (như là, khác với,* *(không) …. cũng bằng/ như là)*

1. **Lesson content** *(Nội dung bài học)*

**1.** **Vocabulary** (Từ vựng):

* musician, artist, painter, composer, singer, dancer, photographer, actor, guitarist: nhạc công, nghệ sỹ, họa sỹ, nhà soạn nhạc, ca sỹ, vũ công, nhiếp ảnh gia, nam diễn viên, nhạc công chơi ghi – ta.
* musical instruments, guitar, flute, violin, drum set, harmonica, xylophone, tambourine, microphone, piano, accordion, saxophone, …: Các nhạc cụ, ghi-ta, sáo, vi-ô-lin, bộ trống, kèm ác-mô-ni-ca, đàn mộc cầm, lục lạc, mi-cro, pi-a-nô, đàn phong cầm, kèn sắc-xô.

**2. Grammar** (Ngữ pháp).

* Comparison: like, different from, (not) as … as
* Phép so sánh: như là, khác với, (không) …. cũng bằng / như là