**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 2: từ ngày 13/9/2021 đến 18/9/2021**

**Nộp bài trước: 17g ngày 18/9/2021**

**\*LƯU Ý:**

1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Đồng thời học sinh tham gia học trực tuyến trên Google Meet theo dặn dò của giáo viên.

3. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

**Tiết 1: Unit 1 – My friends – Language Focus**

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

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp đã học.

**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:**

- Thì Hiện tại đơn; Thì quá khứ đơn và thì tương lai đơn.

- Cấu trúc với “enough”.

- Cấu trúc câu đề nghị.

- Cấu trúc so…that; such…that; enough…to

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| --- | --- |
| **I. SIMPLE TENSES****1. Simple present tense (Thì hiện tại đơn)***\* Form:*

|  |
| --- |
| S + V1/Vs/es |

\* *Note:* + I, we, you, they, S(số nhiều) 🡪 V1 + He, she, it, S(số ít) 🡪 Vs/es\* *Use:* - Chỉ 1 sự thật hiển nhiên.Ex: The sun rises in the east.- Chỉ 1 hành động thường xuyên xảy ra theo thói quen. Dấu hiệu nhận biết: ***always, usually, often, sometimes, frequently, occasionally, rarely, seldom, never, every.***Ex: He usually goes shopping every Sunday.**2. Simple past tense (Thì quá khứ đơn)**\* *Form:*

|  |
| --- |
| S + V2/ed |

\* *Use:* Chỉ 1 hành động xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Dấu hiệu nhận biết: ***yesterday, ago, in the past, last + thời gian.***Ex: She ate dinner at 7 last night.**3. Simple future tense (Thì tương lai đơn)**\* *Form:*

|  |
| --- |
| S + will + V1 |

\* *Use:* Chỉ 1 hành động xảy ra tại một thời điểm trong tương lai. Dấu hiệu nhận biết: ***tomorrow, next, in the future, someday, soon, again.***Ex: Lan will do the test tomorrow.**II. MAKE SUGGESTIONS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. suggest + Ving …2. suggest + that + S + should + V1 …3. Shall + S + V1 …? | 4. Why don’t + S + V1 …?5. How/What about + Ving ….?6. Let’s + V1 |

Ex: 1. I suggest going to the market now. 2. What about having lunch at 12? 3. Shall we play basketball?**III. SO…THAT, SUCH…THAT, TOO…TO, ENOUGH…TO****1. so … that: quá … đến nỗi mà**

|  |
| --- |
| S + V + ***so*** adj/ adv + ***that*** + S + V + O |

Ex: The girl is ***so*** lazy ***that*** she can’t get good marks.**2. too … to: quá … không thể**

|  |
| --- |
| S + V + ***too*** + adj/ adv + (for O) + ***to*** + V1 |

Ex: This exercise is ***too*** difficult for us ***to*** do.**3. enough … to: đủ … để**

|  |
| --- |
| S + V+ adj/ adv + ***enough*** + (for O) + ***to*** + V1 |

Ex: This exercise is not easy ***enough*** for us ***to*** do.

|  |
| --- |
| S + V+ ***enough*** + n + ***to*** + V1 |

Ex: I don't have ***enough*** money ***to*** buy a car. | - HS ghi lại vào tập những công thức được đóng khung.**1. Simple present tense (Thì hiện tại đơn)***\* Form:*

|  |
| --- |
| S + V1/Vs/es |

**2. Simple past tense (Thì quá khứ đơn)**\* *Form:*

|  |
| --- |
| S + V2/ed |

**3. Simple future tense (Thì tương lai đơn)**\* *Form:*

|  |
| --- |
| S + will + V1 |

**II. MAKE SUGGESTIONS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. suggest + Ving …2. suggest + that + S + should + V1 …3. Shall + S + V1 …? | 4. Why don’t + S + V1 …?5. How/What about + Ving ….?6. Let’s + V1 |

**III. SO…THAT, SUCH…THAT, TOO…TO, ENOUGH…TO****1. so … that: quá … đến nỗi mà**

|  |
| --- |
| S + V + ***so*** adj/ adv + ***that*** + S + V + O |

**2. too … to: quá … không thể**

|  |
| --- |
| S + V + ***too*** + adj/ adv + (for O) + ***to*** + V1 |

**3. enough … to: đủ … để**

|  |
| --- |
| S + V+ adj/ adv + ***enough*** + (for O) + ***to*** + V1 |

 |
| **\*Bài tập**- HS làm bài tập trực tuyến theo đường link dưới phần dặn dò. |  |

**BÀI TẬP CỦNG CỐ *(Học sinh không có thiết bị để làm bài tập theo Link phía dưới thì ghi và trả lời các câu hỏi vào tập).***

**I. Trắc nghiệm**

1. The sun \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the East and \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in the West.

 a. goes / sets b. moves / goes c. rises / moves d. rises / sets

2. Last year, Hoa and Lan \_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the same school.

 a. went b. go c. goes d. going

3. The water in the lake seldom \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in winter.

 a. freeze b. freezes c. froze d. freezing

4. In Britain schools always \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in September.

 a. begin b. begins c. began d. beginning

5. Water \_\_\_\_\_\_\_\_\_ at 100°C.

 a. boil b. boils c. boiled d. is boiling

**II. Word form**

9. Lan always cycles \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to school. (quick)

 a. quick b. quickly c. quickily d. to quick

10. Long plays badminton \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (good)

 a. good b. goodly c. well d. welly

11. The children are always \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (noise)

 a. noise b. noises c. noisily d. noisy

**III. Sentence transformation**

13. This room is so dark that I cannot study.

 a. This room is too dark for me to study.

 b. This room is too dark enough for me to study.

 c. This room is not dark enough for me to study.

 d. This room is so dark for me to study.

14. The test was so difficult that we couldn’t do it.

 a. The test was too easy for us to do.

 b. The test was so difficult for us to do.

 c. The test was not easy enough for us to do.

 d. The test is not easy enough for us to do.

**Tiết 2: Exercises**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ ôn tập và thực hành các dạng bài tập đã học ở tiết trước.

**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:**

- Thì Hiện tại đơn; Thì quá khứ đơn và thì tương lai đơn.

- Cấu trúc với “enough”.

- Cấu trúc câu đề nghị.

- Cấu trúc so…that; such…that; enough…to

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| --- | --- |
| - HS xem lại phần lý thuyết ở tiết trước để chuẩn bị làm bài tập trực tuyến ở phần dặn dò. | - HS xem lại phần lý thuyết ở tiết trước để chuẩn bị làm bài tập trực tuyến ở phần dặn dò. |

**Tiết 3: Unit 2 – Making arrangements – Getting started + Listen and read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/dqWc-Q5RhkI**](https://youtu.be/dqWc-Q5RhkI)

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ đọc và hiểu nội dung về cách sắp xếp và giới thiệu việc gặp nhau.

**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:**

**-** Thì hiện tại đơn (The Simple Present Tense)

 - Cấu trúc với “enough” (ôn tập)

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| --- | --- |
| **I. Từ vựng**1. a fax machine: máy fax2. an address book: sổ địa chỉ3. a telephone directory: danh bạ điện thoại4. a public telephone: điện thoại công cộng5. a mobile phone: điện thoại di động6. an answering machine: máy trả lời tự động7. downstairs (adj): dưới cầu thang8. hold on (v): giữ máy9. a bit: một chút10. arrange (v): sắp xếp🡪 arrangement (n): sự sắp xếp11. agree ≠ disagree (v): đồng ý ≠ không đồng ý🡪 agreement (n): sự đồng thuận**II. Ngữ pháp**\***Structures: “be going to”**- Form:

|  |
| --- |
| S + am / is / are going to + V1 |

- Use: chỉ 1 dự định trong tương lai.- Ex: I’m going to meet Tom at the station at six. | - HS ghi phần từ vựng và ngữ pháp vào tập bài học. |
| **III. Bài tập**- HS làm bài tập trực tuyến theo đường link dưới phần dặn dò. |  |

**BÀI TẬP CỦNG CỐ *(Học sinh không có thiết bị để làm bài tập theo Link phía dưới thì ghi và trả lời các câu hỏi vào tập).***

**I. Trắc nghiệm**

1. He fell \_\_\_\_\_\_\_\_\_ and broke his leg.

 a. upstair b. upstairs c. downstair d. downstairs

2. I said it was a good film, but Jason \_\_\_\_\_\_\_\_\_ with me.

 a. agreement b. disagreement c. agreed d. disagreed

3. There was a(n) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ about the meeting.

 a. message b. news c. advice d. information

4. Can you hurry up? I can’t hold \_\_\_\_\_\_\_\_\_ much longer.

 a. against b. on c. onto d. with

5. We \_\_\_\_\_\_\_\_\_ a big party for John’s birthday.

 a. annoyed b. arranged c. arrived d. appeared

**II. Word form**

9. I’ll make \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ for the meeting tonight (arrange)

 a. arranged b. arrangements c. to arrange d. arranges

10. There was still no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ on what to do next. (agree)

 a. agrees b. disagree c. disagreement d. agreement

11. Ho Chi Minh city is an important \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ center. (commerce)

 a. commerces b. commertion c. commercial d. commercing

**III. Sentence transformation**

13. His hair is short, curly and black.

 a. He has a short curly black hair.

 b. He has short black curly hair.

 c. He has short curly black hair.

 d. He has curly short black hair.

14. Remember to turn off the light before going out.

 a. Don’t forget to turn off the light before going out.

 b. Don’t remember to turn on the light before going out.

 c. Don’t forget to turn on the light before going out.

 d. Don’t forget to turn off the light after going out.

**🖎DẶN DÒ:**

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

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến theo đường link** [**https://bit.ly/E8-Tuan2**](https://bit.ly/E8-Tuan2)

 **(hạn chót trước 17h ngày 17/9/2021).**

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

\* 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  |