**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 5: từ ngày 04/10/2021 đến 09/10/2021**

**Tiết 13: Unit 3 – At home – Language focus**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/MuibjwGGyVg**](https://youtu.be/MuibjwGGyVg)

**\*\*\***

**NỘI DUNG:** Ngữ pháp

+ Reflexive pronouns (đại từ phản thân)

+ Modals: must, have to, ought to

+ Why – Because

**Hoạt động 1**: Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung

*Đáp án gợi ý: (2) must/ have to (3) must/ have to sweep 4) must/ have to clean (5) must/ have to empty (6) must/ have to feed*

**Hoạt động 2**: Em hãy nhìn tranh rồi dùng ought to để khuyên những người này

*Đáp án gợi ý: a. You ought to study harder. b. You ought to get up earlier.c. You ought to go on a diet.d. You ought to eat more fruit.e. You ought to go to a dentist.*

**Hoạt động 3**: Em hãy hoàn thành các hội thoại sau, dùng các đại từ phản thân cho ở trong khung. Em sẽ phải dùng một vài đại từ phản thân nhiều hơn một lần.

*Đáp án gợi ý: (0) himself (1) ourselves (2) myself (3) yourself (4) himself (5) herself (6) themselves (7) yourselves*

**Hoạt động 4**: Em hãy cùng bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về Hoa, Nam, Hà và Nga, dùng Why - Because.

*Đáp án gợi ý: a. Why did Hoa go to school late this morning? => Because she watched TV late last night; b. Why does Nam have to cook dinner? => Because his mother will be home late; c. Why does Mrs. Vui/ Nam’s Mom come home late? => Because she has to come to see her mother. Maybe she’s ill. d. Why did Hoa fail her English exam? => Because she didn't learn her lesson carefully; e. Why can’t Nga go to the movies? => Because she has to clean the house.*

**Tiết 14: Exercises**

**\*\*\***

**NỘI DUNG:** - HS xem lại phần lý thuyết về các điểm ngữ pháp sau:

+ Reflexive pronouns (đại từ phản thân)

+ Modals: must, have to, ought to

+ Why – Because

**Tiết 15: Unit 4 - Our past – Listen and read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/VwBQS3wih0M**](https://youtu.be/VwBQS3wih0M)

**\*\*\***

**NỘI DUNG:** - HS ghi từ vựng vào tập.

**\*New words**

1. look after (v): chăm sóc

2. meal (n): bữa ăn

3. sound (v): nghe như

4. without: mà không cần

5. modern (adj): hiện đại

🡪 modernly (adv): thật hiện đại

🡪 modernize (v): hiện đại hóa

🡪 modernization (n): sự hiện đại hóa

6. equip (v): trang bị

🡪 equipment (n): thiết bị

🡪 well-equipped (adj): được trang bị đầy đủ

7. light – lit – lit (v): thắp đèn

8. folktale (n): chuyện cổ tích

9. tradition (n): truyền thống

🡪 traditional (adj): truyền thống

🡪 traditionally (adv): theo truyền thống

\***Structures**

**I. used to + V1:** đã từng, chỉ thói quen trong quá khứ giờ không còn nữa.

Ex: He used to smoke a lot when he was young.

**II. be/get used to + Ving = be/get accustomed to + Ving:** quen với, thích nghi với.

Ex: I am used to getting up early every morning.

**Hoạt động 1**: Hãy cùng với bạn em hỏi và trả lời các câu hỏi sau

*Đáp án gợi ý: a. She used to live on a farm; b. Because she had to stay home and help her mother; c. She used to cook the meals, clean the house and wash the clothes; d. Her great-grandmother lit the lamp and her great-grandfather used to tell stories; e. Nga asked her to tell her the tale "The Lost Shoe”.*

**Hoạt động 2**: Sự kiện hay ý kiến cá nhân? Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng

*Đáp án gợi ý: a. I used to live on a farm. => Fact; b. There wasn't any electricity. => Fact; c. Mom had to do everything, without the help of modern equipment. => Fact; d. My father used to tell us stories. => Fact; e. The best one was The lost shoe. => Opinion; f. Traditional stories are great.=> Opinion*

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

**I. Trắc nghiệm**

1. Yesterday I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the cinema.

 a. go b. will go c. went d. has go

2. Mozart was born in Salzburg \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1756.

 a. in b. on c. at d. since

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Saturday night, I went to bed at 11 o’clock.

 a. At b. On c. In d. From

4. I used \_\_\_\_\_\_\_\_\_ fishing.

 a. enjoy b. to enjoy c. enjoying d. to enjoying

5. It’s hard to look \_\_\_\_\_\_\_\_\_ three children all day.

 a. after b. before c. about d. at

**II. Word form**

6. Our life is much better with the help of modern \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (equip)

 a. equips b. equipping c. equipment d. equipped

7. All the dancers wore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_customs. (tradition)

 a. traditions b. traditional c. traditionally d. traditioning

8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, I lost my keys on the way home. (fortunate)

 a. Fortunate b. Unfortunate c. Fortunately d. Unfortunately

**III. Sentence transformation**

9. I don’t drink coffee in the morning anymore.

 a. I used to drink coffee in the morning.

 b. I used to drink coffee anymore.

 c. I never used to drink coffee in the morning.

 d. I drank coffee in the morning anymore.

10. He does his homework every day.

 a. He is used to doing his homework every day.

 b. He used to doing his homework every day.

 c. He is used to do his homework every day.

 d. He used to do his homework every day.

**🖎DẶN DÒ:**

- Học sinh xem kĩ phần từ vựng và ngữ pháp trong bài.

- Học sinh **làm bài tập trực tuyến trên ứng dụng K12Online.**

- Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.

**\* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Lớp dạy** | **Zalo** | **Email** |
| Thầy Thành Nhân | 8/6, 8/8, 8/10 | 0399 137 903 | nhanntsgu@gmail.com  |
| Cô Liên | 8/1, 8/5, 8/11, 8/12 | 0979 702 178 | liennguyen020178@gmail.com  |
| Cô Loan | 8/2, 8/3, 8/13 | 076 711 8020 | bachthingocthanhloan@gmail.com |
| Thầy Thảo | 8/9 | 0938522274 | hieuthao22274@gmail.com  |
| Cô Trang | 8/4, 8/7 | 0344 682 289 | huynhthibaotrangdsa@gmail.com  |