**Tuần 23**

 **Unit 7: SAVING ENERGY**

 **Section: Getting started, listen and read.**

**NỘI DUNG CHÍNH GHI VỞ:**

**I. Vocabulary**

**-** neighbor(n) người hàng xóm

- a water bill (n) : (realia) hóa ñôn tieàn nước

- enormous (adj): (synonym)=huge to lôùn , khoång loà

- amount (n) số lượng

- a plumber (n):(definition) thôï söûa chöõa oáng nước

- a crack (n): (visual) veát nöùt, gaõy

- pipe(n) ống nước

- dripping faucet(n): (picture) voøi nöôùc bò ræ ,nho ûgioït

-suggest (n): ( translation)đề nghị

-faucet (n): ( translation)vòi nước

- recent (adj): gần đây

- energy (n): năng lượng

**II. Listen and Read**

1. Practice the dialogue
2. True/ False

1 T

2 T

3 F => Mrs Ha hasn’t checked the pipes.

4 F=> Mrs Mi suggests getting a plumber to check cracks in the pipes.

5 T