**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 6: từ ngày 11/10/2021 đến 16/10/2021**

**Tiết 16: Unit 4 – Our past – Read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/GrA3zUciCkA**](https://youtu.be/GrA3zUciCkA)

**\*\*\***

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

**\*New words**

1. daughter (n): con gái

2. marry (v): kết hôn

3. cruel to (adj): độc ác

🡪 cruelly (adv): thật độc ác

🡪 cruelty (n): sự tàn ác

4. chores = household chores = housework (n): công việc nhà

5. upset = sad (adj): buồn bã, thất vọng

6. harvest (n): mùa vụ

7. festival (n): lễ hội

8. prince (n): hoàng tử

9. choose – chose - chosen (v): lựa chọn

🡪 choice (n): sự lựa chọn

10. fairy (n): bà tiên

11. appear (v): xuất hiện ≠ disappear (v): biến mất

🡪 appearance (n): diện mạo

🡪 disappearance (n): sự biến mất

12. magic (v): hóa thân

🡪 magical (adj): kì diệu

🡪 magically (adv): thật kì diệu

🡪 magician (n): ảo thuật gia

13. change into (v): hóa thành

14. rag (n): rách rưới

15. drop (v): đánh rơi

16. own (v): sở hữu

17. fit (v): vừa vặn

18. immediate (adj): lập tức

🡪 immediately (adv): ngay lập tức

19. fall in love with: yêu, phải lòng

**Hoạt động 1**: Hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện.

*Đáp án gợi ý: a. Little Pea’s father was a****farmer.*** *b Little Pea's mother****died****when he was young. c. Little Pea****had****to do the housework all day after her father got married****again****. d. The prince wanted to****marry/ choose****a girl from Little Pea’s village. e. Stout Nut’s mother did not make****new clothes****for Little Pea. f. The prince found Little Pea's****lost****shoe.*

**Hoạt động 2**: Hỏi và trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em

*Đáp án gợi ý: a. Little Pea was a poor farmer's daughter. b. Stout Nut’s mother made Little Pea do the chores all day. c. A fairy magically changed her rags into beautiful clothes. d. The prince decided to marry the girl who owned the shoe. e. No, this isn't a true story. This is a folktale.*

**Tiết 17: Unit 4 – Our past – Language focus**

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

**\*\*\***

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

- Past simple

- Preposition of time: in, on, at, before, after, between

- used to

**Hoạt động 1**: Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.

*Đáp án gợi ý: a. run ⟹ ran b. fly ⟹ flew c. take ⟹ took d. go ⟹ went e. have ⟹ had f. do ⟹ did g. be ⟹ was/ were h. ride ⟹ rode i. eat ⟹ ate j. sit ⟹ sat k. come ⟹ came*

**Hoạt động 2**: Hoàn thành các câu sau, dùng giới từ cho trong bảng.

*Đáp án gợi ý: a. I'll see you****on****Wednesday. b. I’m going to Laos****in****January. c. We must be there****between****8.30 and 9.15. d. The bank closes****at****3 pm. If you arrive****after****3 pm, the bank will be closed. e. I’ll be home****before****seven because I want to see the seven o’clock news.*

**Tiết 18: Exercises**

**\*\*\***

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

- Past simple

- Preposition of time: in, on, at, before, after, between

- used to

**\* BÀI TẬP CỦNG CỐ**

**I. Trắc nghiệm**

1. Many people decorate their homes \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Christmas.

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

2. We live \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the 21st century.

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

3. The frog changed\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a handsome prince.

 a. in b. to c. into d. from

4. The committee decided \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the offer.

 a. to accept b. for accepting c. accepting d. accept

5. I went to every bookshop, but\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of them had the book I wanted.

 a. none b. no c. some d. anything

**II. Word form**

5. She was \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ enough to believe him. (fool)

 a. fool b. fooling c. foolish d. fooled

6. A fairy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ changed Little Pea’s rags into beautiful clothes. (magic)

 a. magical b. magically c. magics d. magician

7. Everyone was very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ after hearing the news. (excite)

 a. excited b. exciting c. exciter d. excite

**III. Sentence transformation**

9. My father doesn’t work in this company any longer.

 a. My father used to work in this company.

 b. My father is used to working in this company.

 c. My father used to working in this company.

 d. My father used to work in this company anymore.

10. Mark is too young to ride his bike to school.

 a. Mark is not old enough to ride his bike to school.

 b. Mark is old enough to ride his bike to school.

 c. Mark is so old that he can ride his bike to school.

 d. Mark is not young enough to ride his bike to school.

**🖎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.**

\* 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  |