**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 10: từ ngày 08/11/2021 đến 13/11/2021**

**Tiết 28: 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

- Reflexive pronouns (đại từ phản thân)

- Modals: must, have to, ought to

- Why – Because

**Tiết 29: Unit 6 – The young pioneer club – Listen and read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/g4w\_rvMQXNo**](https://youtu.be/g4w_rvMQXNo)

**\*\*\***

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

**\*New words**

1. young pioneer (n): người tình nguyện trẻ

2. enroll (v): đăng kí

🡪 enrollment (n): sự đăng kí

3. act (v): hành động

🡪 active (adj): năng động

🡪 activity (n): hoạt động

🡪 activist (n): nhà hoạt động

4. apply (v): nộp đơn

🡪 application form (n): đơn xin

🡪 applicant (n): người nộp đơn

5. fill out (v): điền vào

6. hobby (n): sở thích

7. sign (v): kí tên

🡪 signature (n): chữ kí

**Hoạt động**: Hãy hoàn thành các chi tiết về Nga.

***Đáp án gợi ý****: Name: Pham Mai Nga*

*Date of birth: April 22, 2004*

*Sex: Female*

*Home address: 5 Tran Phu*

*Phone number: Not available*

*Interests: drawing, outdoor activities and acting*

**Tiết 30: The young pioneer club – Read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/So01Q4RcuIo**](https://youtu.be/So01Q4RcuIo)

**\*\*\***

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

**\*Từ vựng**

1. community (n): cộng đồng

 communize (v): tập hợp

 communist (adj), (n): cộng sản

 communism (n): chủ nghĩa cộng sản

2. union (n): đoàn

3. organize (v): tổ chức

 organization (n): tổ chức

 organizer (n): người tổ chức

4. character (n): tính cách

5. nation (n): quốc gia

 national (adj): thuộc quốc gia

 nationally (adv): thuộc về quốc gia

 nationality (n): quốc tịch

6. courage (n): sự khuyến khích

 encourage (v): động viên

 encouragement (n): sự động viên

7. citizen (n): công dân

 citizenship (n): quyền công dân

8. soft skill: kĩ năng sống

9. found (v): thành lập

 foundation (n): sự thành lập

10. love (v): yêu

 beloved ≠ unloved (adj): kính yêu

11. office (n): văn phòng

 official (adj): chính thức

 officially (adv): một cách chính thức

12. normal (adj): bình thường

 normally (adv): thông thường

13. Federation (n): liên đoàn

14. handicap (n): khuyết tật

 handicapped (adj): bị khuyết tật

15. volunteer (n)(v): tình nguyện

 voluntary (adj): tình nguyện

 voluntarily (adv): một cách tình nguyện

16. campaign (n): chiến dịch

17. movement (n): sự di chuyển

18. aim to + V1: mục đích

19. aware + of (adj): nhận thức

 awareness (n): sự nhận thức

20. person (n): con người

 personal (adj): cá nhân

 personally (adv): thật cá nhân

 personality (n): nhân cách

21. principle (n): nguyên tắc

22. establish (v): thành lập

 establishment (n): sự thành lập

 establisher (n): nhà sáng lập

23. guideline (n): hướng dẫn

**Hoạt động 1**: Hãy điền thông tin còn thiếu.

*Đáp án gợi ý: a) The Youth Union was founded in 1931. b) In 1976 the Youth Union was officially named as it is called today. c) The Youth Union's activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality. d) Its aims and principles have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.*

**Hoạt động 2**: Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập.

*Đáp án gợi ý: a) From 15 to 30 years of age can join the Youth Union. b) Union was founded on March 26, 1931. c) Ho Chi Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union. d) These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign, ... e) These activities aim to help the young develope their public awareness and form their personality. f) President Ho Chi Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth. g) The Youth Union had different names over the years. Its name was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho Chi Minh Communist Youth Union", ...*

**\* BÀI TẬP CỦNG CỐ**

**I. Trắc nghiệm**

1. The next meeting of the committee \_\_\_\_\_\_\_\_\_ on November 5th.

a. is b. are c. was d. were

2. I got\_\_\_\_\_\_\_\_\_ when I tried to find the station.

a. lost b. lose c. loss d. loose

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ is the people who live in a place.

a. Community b. Environment c. Organization d. Program

4. I collect stamps as a\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

5. If you want to join the library, you’ll need to fill \_\_\_\_\_\_\_\_\_ an application form.

a. on b. to c. at d. out**II. Word form**

6. Charities rely on \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ contribution.

a. volunteer b. voluntary c. voluntarily d. volunteers

7. The World Health Organization is an \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ one.

a. nation b. national c. nationally d. nationality

8. It encourages \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ citizenship.

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](mailto:nhanntsgu@gmail.com) |
| Cô Liên | 8/1, 8/5, 8/11, 8/12 | 0979 702 178 | [liennguyen020178@gmail.com](mailto:liennguyen020178@gmail.com) |
| Cô Loan | 8/2, 8/3, 8/13 | 076 711 8020 | [bachthingocthanhloan@gmail.com](mailto:bachthingocthanhloan@gmail.com) |
| Thầy Thảo | 8/9 | 0938522274 | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 8/4, 8/7 | 0344 682 289 | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |