**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 11: từ ngày 15/11/2021 đến 20/11/2021**

**Tiết 31: Unit 6 – Language focus**

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

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

- Gerunds (danh động từ).

- Thì hiện tại đơn mang nghĩa tương lai.

- Modals

**Hoạt động 1**: ùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chương trình hoạt động mùa xuân của Đoàn Đội.

***Đáp án gợi ý****: 1. - When do they plant and water trees along streets?=> On February 2.*

*- Where do they plant and water trees along the streets?=> On the City center streets.*

*- What time do they start and finish work?=> They start at 7 am and finish at 10 am.*

*2.- When do they help the elderly and street children?=> On March 26.*

*- Where do they help the elderly and street children? => At the City rest home and orphanage.*

*- What time do they start and finish work? => They start at 7 am and finish at 4 pm.*

*3. - When do they have big gathering to support cultural-sport programs?=> On April 15.*

*- Where do they have big gathering to support cultural-sport programs?=> In the Central stadium.*

*- What time do they start and finish work?=> They start at 5 pm and finish at 9 pm.*

**Hoạt động 2**: Em hãy nhìn bảng sau và nói về sở thích của bạn em.

***Đáp án gợi ý****: A: Ba loves playing soccer, but he doesn't like washing up.*

*B: Lan doesn't like playing soccer and she doesn’t like washing up, either.*

*A: Ba hates cooking meals, but he likes performing music.*

*B: Lan likes cooking meals and she likes performing music.*

*A: Ba doesn't like gardening and Lan doesn't, either.*

*B: Ba likes gathering broken glasses and Lan does, too.*

*A: Ba likes watching TV and he loves camping, too.*

*B: Lan loves watching TV and she likes camping, too.*

*A: Ba hates playing badminton, but he likes doing homework.*

*B: Lan doesn't like playing badminton and she hates doing homework.*

**Tiết 32: Exercises**

**\*\*\***

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

- Gerunds (danh động từ).

- Thì hiện tại đơn mang nghĩa tương lai.

- Modals

**Tiết 33: Review unit 5,6**

**\*\*\***

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

- Gerunds (danh động từ).

- Thì hiện tại đơn mang nghĩa tương lai.

- Modals

- Trạng từ chỉ thể cách (adverbs of manner)

- Câu tường thuật (reported speech)

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

**I. Trắc nghiệm**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ is necessary, it helps you practice the word more times.

A. Revision B. Repetition C. Rearrangement D. Recognition

2. They also write \_\_\_\_\_\_\_\_\_ sentences to show how the words are used in the right way.

A. example B. correct C. model D. sample

3.The cattle are eating grass in the field. They are \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. grazing B. swallowing C. working D. feeding

4. My grandma \_\_\_\_\_\_\_\_\_ us when my parents were away from home.

A. looked for B. looked after C. looked at D. looked up

5. He’s getting very **excited** about his holiday.

A. eager B. funny C. worried D. pleased

6. Some people think that learning vocabulary \_\_\_\_\_\_\_\_\_ is the best way.

A. by mind B. in mind C. by heart D. with heart

7. If you want to join the club, you’ll need to fill \_\_\_\_\_\_\_\_\_ application form.

A. at B. on C. to D. out

8. “May I help you?” – “\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

A. How can I help? B. What can I do for you?

C. Yes. That’s very kind of you. D. I’m afraid I’m busy now.

9. The \_\_\_\_\_\_\_\_\_ is the land, water and air that people, animals and the plants live in.

A. environment B. program C. community D. organization

10. He was very upset by the \_\_\_\_\_\_\_\_\_ of his English examination.

A. result B. pass C. effect D. success

**\* 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  |