**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 8: từ ngày 25/10/2021 đến 30/10/2021**

**Tiết 22: Unit 5 – Study habits – Listen and read**

**Link bài giảng:** [**https://www.youtube.com/watch?v=R-XcEwQQskg**](https://www.youtube.com/watch?v=R-XcEwQQskg)

**\*\*\***

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

**\*New words**

1. report card (n): phiếu liên lạc

2. excel + in/at (v): xuất sắc (về)

🡪 excellent (adj): xuất sắc

🡪 excellently (adv): thật xuất sắc

3. be proud of = take pride in (adj): tự hào

4. semester (n): học kì

5. improve (v): cải thiện

🡪 improvement (n): sự cải thiện

6. pronounce (v): phát âm

🡪 pronunciation (n): cách phát âm

7. dictionary (n): từ điển

8. try one’s best: cố gắng hết sức

9. believe (v): tin tưởng

🡪 belief (n): niềm tin

**Hoạt động**: Đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai.

***Đáp án gợi ý****: a. False => Tim was in the living room when his mother called him. B. True. C. False =>Tim’s report card is excellent. D. True. E. False => Tim needs to improve his Spanish pronunciation. F. True*

**Tiết 23: Unit 5 – Study habits – Read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/Gop\_4eNVzfM**](https://youtu.be/Gop_4eNVzfM)

**\*\*\***

**NỘI DUNG**: HS ghi từ vựng và ngữ pháp vào tập

**\*Từ vựng**

1. make a list (v): lập danh sách

2. mean (v): có nghĩa là

 meaning (n): ý nghĩa

3. mother tongue (n): tiếng mẹ đẻ

4. learn by heart (n): học thuộc lòng

5. instead: thay vì

6. remember (v): ghi nhớ

7. stick (v): dán

8. come across (v): gặp qua

9. underline (v): gạch dưới

10. highlight (v): làm nổi

11. important (adj): quan trọng

 importantly (adv): thật quan trọng

 importance (n): tầm quan trọng

12. revise (v): ôn tập

  revision (n): sự ôn tập

13. necessary (adj): cần thiết

 necessarily (adv): thật cần thiết

 necessity (n): điều cần thiết

14. practice (v): luyện tập

**\*Ngữ pháp:**

**Phrases of purpose (Cụm từ chỉ mục đích)**

1. Khẳng định:

to / so as to / in order to + V1

Ex: I study hard ***to/ so as to/ in order to*** pass the exam.

2. Phủ định:

so as not to / in order not to + V1

Ex: She learns a lot ***so as not to/ in order not to*** fail the exam.

**Clauses of purpose (Mệnh đề chỉ mục đích)**

S + V + O + so that / in order that + S + will/can/may/would/should/might + V1

Ex: The student work hard ***so that/ in order that*** they can pass the exam easily.

**Hoạt động 1**: Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai.

*Đáp án gợi ý: a. False => Some learners write the meaning of new words in their mother tongue. b. True. C. False => Many learners do not try to learn all new words they come across. D. True*

**Hoạt động 2**: Trả lời câu hỏi

*Đáp án gợi ý: a. No, they don't. They learn words in different ways. b. To remember how to use the word in the right way. c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time. d. Because they only want to learn important words. e. Revision is necessary in learning words. f. Learners should try different ways of learning words to find out what is the best.*

**Tiết 24: Exercises**

**\*\*\***

**NỘI DUNG:** - HS xem lại phần lý thuyết về từ vựng ở các tiết trước để làm bài tập

**\* BÀI TẬP CỦNG CỐ**

**I. Trắc nghiệm**

1. He tried to give up smoking but couldn’t break the\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 a. hobby b. habit c. pastime d. favor

2. Our team won the game because we played very \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 a. good b. well c. goodly d. better

3. You\_\_\_\_\_\_\_\_\_ take the baby to the doctor.

 a. should b. ought c. need d. has to

4. The doctor\_\_\_\_\_\_\_\_\_ he should take a few days off.

 a. say b. said c. ask d. tell

5. He was more than a little proud \_\_\_\_\_\_\_\_\_ himself.

 a. about b. to c. of d. for

**II. Word form**

6. Language learners learn new words in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ways. (difference)

 a. differs b. different c. differently d. differential

7. Highlight helps them remember \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ words. (importance)

 a. import b. importantly c. important d. importing

8. You can speak English \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ if you practice it regularly. (good)

 a. goodly b. good c. welly d. well

**III. Sentence transformation**

9. They are good teachers at Maths.

 a. They teach Maths very well. b. They study Maths very well.

 c. They good at Maths. d. They teach Maths goodly.

10. Mr. Toan drives carefully.

 a. Mr. Toan is a careful driver. b. Mr. Toan is a careless driver.

c. Mr. Toan is not a careful driver. d. Mr. Toan is careless enough to drive.

**\* 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  |