**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 12: từ ngày 22/11/2021 đến 27/11/2021**

**Tiết 34: Unit 7 – My neighborhood – Getting started + Listen and read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/H53JSXPXPxI**](https://youtu.be/H53JSXPXPxI)

**\*\*\***

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

1. grocery store (n): cửa hàng bách hóa

2. hairdresser’s (n): tiệm cắt tóc nữ

3. drugstore (n): hiệu thuốc

4. swimming-pool (n): hồ bơi

5. stadium (n): sân vận động

6. wet market (n): chợ cá

7. neighbor (n): hàng xóm

🡪 neighborhood (n): khu vực gần nhà

8. area (n): khu vực

9. corner (n): góc

10. serve (v): phục vụ

🡪 service (n): dịch vụ

🡪 servant (n): người phục vụ

11. pancake (n): bánh xèo

12. arrive (v): đến

🡪 arrival (n): nơi đến

13. tasty = delicious (adj): ngon

**Hoạt động**: Hãy hoàn thành các câu sau, dùng từ ở hội thoại trên.

***Đáp án gợi ý****: a. Na is new to the neighborhood. b. She and her family arrived last week.*

*c. Na's mother is very tired. d. There is a restaurant in the area. e. The restaurant serves food from Hue. f. Nam thinks the pancakes are tasty.*

**Tiết 35: Unit 7 – My neighborhood – Read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/H53JSXPXPxI**](https://youtu.be/H53JSXPXPxI)

**\*\*\***

**NỘI DUNG**: HS ghi từ vựng vào tập

1. shopping mall (n): trung tâm thương mại

2. present (adj): hiện tại

3. roof (n): mái nhà

4. convenient ≠ inconvenient (adj): thuận tiện ≠ bất tiện

🡪 conveniently ≠ inconveniently (adv): thật thuận tiện ≠ thật bất tiện

🡪convenience ≠ inconvenience (n): sự thuận tiện ≠ sự bất tiện

5. especial (adj): đặc biệt

🡪especially (adv): thật đặc biệt

6. humid (adj): ẩm ướt

🡪humidify (v): làm ẩm

🡪humidity (n): độ ẩm

7. customer (n): khách hàng

8. comfort (n,v): sự thoải mái

🡪comfortable (adj): thoải mái

🡪comfortably (adv): thật thoải mái

9. notice (v): để ý

10. change (n): tiền thối lại

11. own (v): làm chủ

🡪owner (n): người chủ

12. business (n): kinh doanh

13. wide (adj): rộng rãi

🡪widely (adv): thật rộng rãi

🡪widen (v): mở rộng

14. select (v): lựa chọn

🡪selection (n): sự lựa chọn

15. produce (v): sản xuất

🡪product (n): sản phẩm

🡪producer (n): người sản xuất

🡪production (n): việc sản xuất

🡪productive (adj): có năng suất

🡪productively (adv): thật năng suất

16. price (n): giá cả

17. resident (n): cư dân

🡪residential (adj): thuộc dân cư

18. organize (v): tổ chức

🡪organization (n): tổ chức

🡪organizer (n): người tổ chức

19. discuss (v): thảo luận

🡪discussion (n): sự thảo luận

20. situation (n): tình huống, hoàn cảnh

**Hoạt động 1**: Hãỵ đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của em

*Đáp án gợi ý: a. The mall is open six days a week. ⟶ The mall is open seven days a week. b. There are more than 50 stores in the mall. ⟶ There are 50 stores in the mall. c. Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall. ⟶ Not everyone is pleased with the mall. d. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area. => True e. Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.=> True*

**Hoạt động 2**: Trả lời câu hỏi:

*Đáp án gợi ý: a. All the shops are under one roof. b. The facilities such as air-conditioners, movie theatres, restaurants and children’s play areas are available in the shopping mall. c. They think that the new shopping mall will take their business. d. The stores in the mall offer a wider selection of products, some of which are sold at cheaper prices.*

**\* BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. Martina has been a professional tennis player \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1994.

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

2. I never feel very\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in his present.

 a. comfort. b. comfortable c. comfortably d. comforting

3. It’s not warm but it isn’t \_\_\_\_\_\_\_\_\_ yesterday.

 a. as cold as b. as cold so c. as cold like d. so cold so

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ is it since you last saw Joe?

 a. How long b. How far c. What time d. What day

5. You\_\_\_\_\_\_\_\_\_ be hungry after your long walk.

 a. have to b. has to c. must d. ought to

6. I don’t know\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you do.

 a. as many as people b. as many people as

 c. such many people like d. like many as people

7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ is something that people make or grow to sell.

 a. Product b. Production c. Produce d. Productive

8. She has been a famous singer \_\_\_\_\_\_\_\_\_ years.

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

9. She has earned millions of dollars \_\_\_\_\_\_\_\_\_ January.

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

10. I am not prepared to discuss \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the matter any further.

 a. about b. on c. for d. Ø**\* 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  |