**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 13: từ ngày 29/11/2021 đến 04/12/2021**

**Tiết 37: Exercises**

**\*\*\***

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

+ Simple tense with future meanings.

+ Gerunds

+ Modals: can, may, could

**Tiết 38: Unit 8 – Country life and city life – Listen and read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/ilqLssQ781U**](https://youtu.be/ilqLssQ781U)

**\*\*\***

**NỘI DUNG**: HS ghi từ vựng vào tập

- urban /ˈɜːbən/(a): thuộc về thành thị

- fresh air /freʃ - eə(r) / (n): không khí trong lành

- government /ˈɡʌvənmənt/ (n): chính phủ

- goods /ɡʊdz/ (n): hàng hóa

- migrant /ˈmaɪɡrənt/ (n): dân di cư

- traffic jam /ˈtræfɪk dʒæm/(n): tắc nghẽn giao thông

- opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n): cơ hội

- to be away /əˈweɪ/: đi xa

- create (v) /kriˈeɪt/: tạo ra

- relative /ˈrelətɪv/ (n): họ hàng, bà con

- adequate /ˈædɪkwət/(a): đầy đủ

- permanently /ˈpɜːmənəntli/ (adv): vĩnh viễn, mãi mãi

- pressure /ˈpreʃə(r)/ (n): áp lực

- event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

- remote /rɪˈməʊt/ (a):xa xôi

- delay /dɪˈleɪ/ (v): hoãn lại

- refrigerator /rɪˈfrɪdʒəreɪtə(r)/ (n): tủ lạnh

- boat /bəʊt/ (n): thuyền

- medical facility /ˈmedɪkl/ (n): trang thiết bị y tế

- rainforest /ˈreɪnfɒrɪst/ (n): rừng mưa nhiệt đới

- accessible /əkˈsesəbl/ (a): có thể tiếp cận

- province /ˈprɒvɪns/ (n): tỉnh

- definitely /ˈdefɪnətli/ (adv): chắc chắn

- transport /ˈtrænspɔːt/ (n): giao thông

- opinion /əˈpɪnjən/ (n): quan điểm, ý kiến- villa /ˈvɪlə/ (n): biệt thự

- balcony /ˈbælkəni/ (n): ban công

- mention /ˈmenʃn/ (v): đề cập đến

- rural /ˈrʊərəl/ (a): thuộc nông thôn

- plentiful /ˈplentɪfl/ (a): nhiều

- struggle /ˈstrʌɡl/ (v): đấu tranh

- typhoon /taɪˈfuːn/ (n): trận bão lớn

- flood /flʌd/ (n): lũ lụt

- drought /draʊt/ (n): nạn hạn hán

- increase /ɪnˈkriːs/ (n): sự gia tăng

- overcrowding /ˌəʊvəˈkraʊdɪŋ/ (n): đông đúc, đông người

- strain /streɪn/ (n): sự quá tải (dân số)

- human /ˈhjuːmən/ (n): con người

- tragedy /ˈtrædʒədi/ (n): bi kịch

**Hoạt động**: Trả lời câu hỏi

*Đáp án gợi ý: a. Na has been to Kim Lien village/ the countryside. b. She was there for one day. c. She thinks the countryside is quiet and peaceful and there is nothing to do there. d. Maybe she means that the countryside lacks facilities such as movie theatres, zoos, supermarkets, etc...e. Many remote areas are getting electricity. People can now have things such as refrigerators and television, and medical facilities are more easily accessible. f. I prefer the city because life in the city is more comfortable than in the country. There is more entertainment, more schools, more libraries, and more facilities. I prefer the countryside because it's quiet and peaceful. Life in the country is simple, people are friendly, the air is clean and the traffic is light.*

**Tiết 39: Unit 8 – Country life and city life –Read**

**Link bài giảng: <https://youtu.be/4fpozSpkj0A>**

**\*\*\***

**Hoạt động 1**: Hoàn thành bài tóm tắt, dựa vào đoạn văn trong bài.

*Đáp án gợi ý: (1) leaving (2) home (3) city (4) rural (5) city (6) problems (7) schools (8) hospitals (9) problem (10) world*

**Hoạt động 2**: Hãy tìm từ trong đoạn văn có nghĩa:

*Đáp án gợi ý: a. of the countryside: rural; b. as many as needed: plentiful; c. become greater or larger: increase; d. a great pressure: strain; e. a terrible event: tragedy; f. of the city or city life: urban*

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

**1. Question 1: Lien learns to play \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ piano in her free time.**

A. a B. the C. an D. 0

**Question 2: Look! Some boys and girls \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the school yard.**

A. chat B. are chatting C. chatting D. chats

**Question 3: Max says life in the countryside is \_\_\_\_\_\_\_\_\_ than he expected.**

A. more convenientB. Convenient C. the convenient D. most convenient

**Question 4: You can join the club when you \_\_\_\_\_\_\_\_ a bit older.**

A. will have got B. will get C. get D. are getting

**Question 5: We are going to have a picnic \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the bad weather.**

A. because B. despite C. although D. because of

**Question 6: This dress is the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expensive of the two dresses.**

A. best B. more C. most D. the most

**Question 7: People in urban area have to suffer from \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jam.**

A. traffic B. fresh C. migrant D. remote

**Question 8: The coffee was \_\_\_\_\_ to drink.**

A. so strong B. strong C. enough strong D. too strong

**Question 9: If the sun shines, we \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the town.**

A. would walk B. will walk C. walks D. are walking

**Question 10: Although the villa is in the remote area, it’s \_\_\_\_\_\_\_\_\_ by car.**

A. adequate B. permanent C. accessible D. definite

**\* 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](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) |