**Link bài giảng:** <https://www.youtube.com/watch?v=9bBytkIAZq4>

**REVIEW 3 (UNITS 7 - 8 – 9)**

**LANGUAGE AND SKILLS**

- A pair of sport shoes : 1 đôi giày thể thao

- simple (adj) / ˈSɪmpl / : đơn giản

- competition (n) / ˌKɒmpəˈtɪʃn / : cuộc thi

- competitor (n) / kəmˈpetɪtə (r) / : người tham gia cuộc thi

- skateboarding (n) / ˈSkeɪtbɔːdɪŋ / : trượt ván

- chase (v) / tʃeɪs / : đuổi bắt

- wrestling (n) / ˈReslɪŋ /: đấu vật

**Học sinh làm các bài tập trong SGK vào vở theo yêu cầu của giáo viên**