**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 14: từ ngày 06/12/2021 đến 11/12/2021**

**Tiết 40: Unit 8 – Language focus**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/UcZ1KqdGie0**](https://youtu.be/UcZ1KqdGie0)

**\*\*\***

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

+ Thì hiện tại tiếp diễn dùng để chỉ: sự việc trong tương lai và chỉ sự thay đổi với **get** và **become**.

+ Dạng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ.

HS mở sách giáo khoa trang 77, làm bài 2 và 4, sau đó xem lại đáp án.

**Hoạt động 1:** Điền từ vào chỗ trống, dùng thì hiện tại tiếp diễn.

*Đáp án gợi ý: (1) are doing, (2) am watching, (3) am going, (4) are cleaning, (5) am having*

**Hoạt động 2:** So sánh thành thị với nông thôn, sử dụng tính từ cho sẵn.

*Đáp án gợi ý: - The food in the city is more expensive than the food in the countryside. The food in the countryside is cheaper than the food in the city.*

*- The traffic in the city is busier than the traffic in the countryside.*

*- Transport in the city is easier than transport in the countryside.*

*- The air in the countryside is fresher than the air in the city. The air in the city is more polluted than the air in the countryside.*

*- The entertainments in the city are better than entertainments in the countryside. The entertainments in the countryside is poorer than the entertainments in the city.*

*- The medical facilities in the city are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.*

*- The schools in the city are better than the schools in the countryside.*

*- The electricity in the city is better than electricity in the countryside.*

**Tiết 41-42: Revision**

**\*\*\***

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

+ Thì hiện tại hoàn thành với for và since.

+ So sánh bằng với as…as; (not) the same as; different from

+ Thì hiện tại tiếp diễn dùng để chỉ: sự việc trong tương lai và chỉ sự thay đổi với get và become.

+ Dạng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ.

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. She \_\_\_\_\_ a speech at the conference next week.

 a. has made b. is making c. make d. would make

2. The climate is getting\_\_\_\_\_.

 a. warmer b. warmly c. warmness d. warming

3. ‘Jenny has had her baby.’ \_‘Really? That’s wonderful! I \_\_\_\_ her some flowers.’

 a. will send b. has sent c. send d. am sending

4. The universe \_\_\_\_\_, and has been since its beginning.

 a. expand b. is expanding c. will expand d. is going to expand

5. The CD is \_\_\_\_\_ than the cassette.

 a more expensive b. much expensive c. expensive d. expensiver

6. This machine is \_\_\_\_.

 a. most reliable b. the most reliable c. more reliable d. reliabler

7. TV is bringing \_\_\_\_\_\_ information, \_\_\_\_\_\_ entertainment.

 a. not only... but also b. so... that

 c. either... or d. more... than

8. The film is definitely not suitable for young children.

 a. specially b. certainly c. hardly d. really

9. She is offering a reward \_\_\_\_\_ the return of her lost watch.

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

10. \_\_\_\_\_ is a violent tropical storm in the western Pacific.

 a. Flood b. Tidal wave c. Typhoon d. Drought

**\*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 | 0939 1107 93 | 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  |