TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

TỔ TIẾNG ANH

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 8**

**Tuần 35 – Revision (Unit 14, 15)**

**(Thời gian học: 17/5 – 22/5/2021)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp đã học (từ bài 14 đến bài 15).

- Học sinh ôn lại điểm ngữ pháp về Câu tường thuật.

**2. Kỹ năng:**

- Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể làm các dạng bài tập trắc nghiệm.

**II. NỘI DUNG**

**\*Ngữ pháp:**

**-** Câu tường thuật (Reported Speech).

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

|  |  |
| --- | --- |
| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| **I. Kiểm tra bài cũ**  - HS dựa vào kiến thức đã học, viết lại công thức | - HS ghi công thức vào tập. |
| **II. Bài học**  **\*Ngữ pháp: Thể bị động (ôn tập)**  **Cách đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp (đối với mệnh đề có “should” và câu ra lệnh, yêu cầu).**  🖎 *Bước 1:* Đổi các động từ dẫn  ✓ Mệnh đề có “should”: dùng:  \* S + said + (that)  \* S + told + O + (that)  ✓ Câu ra lệnh, yêu cầu: dùng:  \* S + told + O + to V1  \* S + asked + O + to V1  🖎 *Bước 2:* Đổi các đại từ, tính từ sở hữu  🖎 Bước 3: Đổi từ chỉ định, trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn  **III. Bài tập**  - HS làm bài tập trực tuyến theo link bên dưới phần dặn dò.  1. He tried to give up smoking but couldn’t break the\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  a. hobby b. habit c. pastime d. favor  2. Our team won the game because we played very \_\_\_\_\_\_\_\_\_.  a. good b. well c. goodly d. better  3. You\_\_\_\_\_\_\_\_\_ take the baby to the doctor.  a. should b. ought c. need d. has to  4. The doctor\_\_\_\_\_\_\_\_\_ he should take a few days off.  a. say b. said c. ask d. tell  5. He was more than a little proud \_\_\_\_\_\_\_\_\_ himself.  a. about b. to c. of d. for  6. The Chinese team \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the competition.  a. work very hard b. worked very hard c. work very hardly d. worked very hardly  7. James is very ill; he \_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the hospital.  a. need to go b. needs to go c. need going d. needs going  8. His \_\_\_\_\_\_\_\_\_ towards me is very strange.  a. behave b. behavior c. behaved d. behaving  9. I was born in Vietnam; Vietnamese is my\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  a. mother tongue b. first language c. foreign language d. a & b  10. How do you\_\_\_\_\_\_\_\_\_ your name?  a. pronunciation b. pronounce c. pronounced d. pronoun  11. The water was rising \_\_\_\_\_\_\_\_\_  a. fast b. slow c. fastly d. lovely  12. As you’re so unhappy there, you \_\_\_\_\_\_\_\_\_ look for another job.  a. should b. ought c. need d. has to  13. Sally\_\_\_\_\_\_\_\_\_ him to come home early.  a. tell b. told c. say d. ask  14. I tried my \_\_\_\_\_\_\_\_\_ not to laugh.  a. good b. well c. better d. best  15. We should learn this poem\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  a. by heart b. by head c. by many times d. by millions  16. She arrived early \_\_\_\_\_\_\_\_\_ a good seat.  a. so that to get b. in order get c. in order to get d. so that getting  17. You must improve your spelling.  a. make something better b. become better c. make something worse d. become worse  18. We left at 6 a.m \_\_\_\_\_\_\_\_\_ late.  a. so as not to be b. so as not being c. so as to be d. so as not being  19. He usually \_\_\_\_\_\_\_\_\_ or highlights only the words he wants to learn.  a. underlines b. understands c. underlined d. understood  20. I went to bed \_\_\_\_\_\_\_\_\_ last night.  a. late b. lately c. latest d. later | - HS ghi lại phần ngữ pháp vào tập.  - HS truy cập đường link và thực hiện. |

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem kĩ phần ngữ pháp trong bài.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến theo đường link** [**https://forms.gle/c3WPiL4eTR6hvwxD6**](https://forms.gle/c3WPiL4eTR6hvwxD6) **. Hạn chót nộp bài: 17h ngày 21/5/2021.**

**- Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

**\*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/Messenger** | **Email** |
| Thầy Thành Nhân (8/1, 8/2, 8/4, 8/6, 8/9, 8/12) | 0399 137 903 | Nhân Nhân | [nhannt@msedu.edu.vn](mailto:nhanntsgu@gmail.com) |
| Cô Liên (8/7, 8/8, 8/14) | 0979 702 178 | Lien Nguyen | [liennguyen020178@gmail.com](mailto:liennguyen020178@gmail.com) |
| Cô Vũ Thị Phương Mai (8/13) | 098 903 5412 | Vũ Thị Phương Mai | [maihanoi6160@gmail.com](mailto:maihanoi6160@gmail.com) |
| Thầy Trọng Nhân (8/3, 8/5, 8/10, 8/11) | 078 512 7200 | Nguyen Trong Nhan | [nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |