**Unit 10 : RECYCLING (ngày học 31/3/2020)**

Hạn nộp bài**:** CHỤP HÌNH VÀ NỘP LẠI CHO GVBM TRONG NGÀY HÔM NAY **31/3**

 **HỌC SINH CHÉP TỪ VỰNG, TỪ LOẠI VÀ NGHĨA VÀO VỞ VÀ HỌC THUỘC LÒNG NHỮNG TỪ CÔ ĐÃ CHO**

**LỚP: 8A1, 8A4, 8A5 nộp bài cho cô Phương**

***Zalo: 0798747882***

***Mail: maquephuong@gmail.com***

**LỚP: 8A2, 8A3, 8A6, 8A7 nộp bài cho cô Cúc**

***Zalo: 0907747456***

***Mail: hongcucnguyen881@gmail.com***

**VOCABULARY:**

* Plastic (n): nhựa
* Compost (n): phân xanh
* Glassware (n): đồ dùng bằng thủy tinh

**\*\*\* MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ QUAN TRỌNG:**

* Throw away: ném, quăng đi
* Break up: đập vỡ / đập bể
* Prevent from: ngăn chặn…
* Be made of … : được làm bằng (chất liệu không thay đổi)

Eg : This toy is made **of** paper

* Be made from … : được làm bằng (chất liệu thay đổi)

Eg : Wine is made**from** the grapes

* Be made into … : được làm/ chế tạo thành…
* Be made in … : được làm sản xuất ở…
* Look for : tìm / kiếm

**BÀI TẬP ÁP DỤNG:**

1. **Fill in the blanks with the correct preposition:**
2. Are you interested …….. protecting the environment ?.
3. We can look ….…information on recycling things in the local library.
4. Vegetable matter is made ……. compost.
5. These bags are made ……. cloth.
6. In the factory, the glass is broken ……, melted and made …….new glassware .
7. What did the government do to prevent people …… throwing drink cans ?
8. **Underline the best answer:**
9. Farmers collect household and garden waste to make (glassware/ fabric/ compost)
10. You can (look for/ take out/ break up) information on recycling things in the library.
11. Milk bottles can be (recycled/ broken/ reused) after being cleaned.
12. We are looking forward (to see/ seeing/ to seeing) you in June.
13. These shoes are made (of/ from/ by) old car tires.