**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 4: từ ngày 27/9/2021 đến 02/10/2021 *(Nộp bài trước: 14g ngày 02/10/2021)***

**Tiết 10: Review Unit 1,2**

**\*\*\***

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

+ thì Hiện tại đơn, Quá khứ đơn, Tương lai đơn.

+ cấu trúc với enough/ so…that/ too…to

+ cấu trúc be going to

**Tiết 11: Unit 3 – At home – Getting Started**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/rHCar903ALg**](https://youtu.be/rHCar903ALg)

**\*\*\***

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

**\*New words**

1. cupboard (n): tủ đựng chén dĩa

2. steamer (n): nồi hấp

3. sink (n): bồn rửa tay

4. saucepan (n): cái nồi

5. frying pan (n): cái chảo

6. rice cooker (n): nồi cơm điện

7. stove (n): cái bếp

8. forget – forgot – forgotten (v): quên

🡪 forgettable ≠ unforgettable (adj): có thể quên ≠ không thể quên

\***Grammar:**

**I. MODALS**

**1. have/has to ≈ must ≈ phải**

Ex: She has to / must clean her room.

**2. mustn’t – doesn’t / don’t have to**

+ mustn’t: không được (mang nghĩa cấm đoán)

Ex: Students mustn’t be late for school.

+ doesn’t / don’t have to: không cần phải

Ex: You don’t have to go to the party tonight.

**3. ought to = should = nên**

Ex: You ought to drive carefully.

**II. REFLEXIVE PRONOUNS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subject** | **Reflexive pronouns** |
| I | myself |
| we | ourselves |
| you | yourself / yourselves |
| they | themselves |
| he | himself |
| she | herself |
| it | itself |

\*Hoạt động: HS nhìn vào sách và viết ra những hoạt động thường làm ở nhà.

 *Đáp án gợi ý: a. She is washing dishe, b. She is making the be, c. She is sweeping the floor, d. She is cooking, e. She is tidying up, f. She is feeding the chickens.*

**Tiết 11: Unit 3 – At home – Read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/1mGfUoM2x2Y**](https://youtu.be/1mGfUoM2x2Y)

**\*\*\***

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

**\*New words**

1. communal (adj): thuộc cộng đồng 🡪 community (n): cộng đồng

2. poster (n): tấm quảng cáo

3. safe (adj): an toàn 🡪 safely (adv): thật an toàn 🡪 safety (n): sự an toàn

4. precaution (n): cảnh báo

5. chemical (n): hóa chất

6. drug = medicine (n): thuốc

7. lock (v): khóa 🡪 locked (adj): bị khóa

8. danger (n): sự nguy hiểm 🡪 dangerous (adj): nguy hiểm 🡪 dangerously (adv): thật nguy hiểm

9. make sure (v): chắc chắn

10. match (n): que diêm

11. destroy (v): phá hủy 🡪 destruction (n): sự phá hủy 🡪 destructive (adj): mang tính phá hủy 🡪 destructively (adv): thật hủy hoại

12. injure (v): làm bị thương 🡪 injury (n): vết thương

13. cause (v): gây ra

14. cover (v): bao bọc/ quấn

15. electric (adj): điện tử 🡪 electrical (adj): thuộc điện tử 🡪 electricity (n): dòng điện 🡪 electrician (n): thợ điện

16. socket (n): ổ cắm điện

17. object (n): vật dụng

18. out of S.O’s reach (exp): ngoài tầm tay…

19. include (v): bao gồm

20. scissors (n): cây kéo

21. bead (n): hạt đậu nhỏ

**Hoạt động 1:** đánh dấu (✓) vào cột đúng hoặc sai và sửa câu sai lại cho đúng.

*Đáp án gợi ý:*

*a) It is safe to leave medicine around the house. 🡪 False. 🡪 It is safe to keep medicine in locked cupboards.*

*b) Drugs can look like candy. 🡪 True.*

*c) A kitchen is a suitable place to play. 🡪 False 🡪 A kitchen is a dangerous place.*

*d) Playing with one match cannot start a fire. 🡪 False 🡪 A match/ Playing with one match can start a fire.*

*e) Putting a knife into an electrical socket is dangerous. 🡪 True*

*f) Young children do not understand that many household objects are dangerous. 🡪 True*

**Hoạt động 2:** Hỏi và trả lời.

*Đáp án gợi ý: a. Because children often try to eat and drink them, b. Because the kitchen is a dangerous place, c. Because one match can cause a fire and fire destroys homes and injures children, d. Because children cannot put anything into electric sockets. Electricity can kill them, e. Because they can injure and even kill children.*

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

**I. Trắc nghiệm**

1. She felt and hurt\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 a. her b. herself c. himself d. myself

2. They \_\_\_\_\_\_\_\_\_ talk in the library.

 a. mustn’t b. don’t have to c. shouldn’t to d. needn’t to

3. It takes a long time \_\_\_\_\_\_\_\_\_ a language.

 a. learn b. to learn c. learning d. learns

4. Our lives depend on \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 a. electric b. electricity c. electrically d. electrical

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ is a thing that you use in a kitchen for cooking food.

 a. Cooker b. Cook c. Refrigerator d. Counter

**II. Word form**

6. Don’t leave the light on. It wastes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(electric)

 a. electrical b. electricity c. electric d. electrician

7. It’s \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to swim in this river. (danger)

 a. danger b. dangerously c. dangerous d. dangered

8. You must put all medicine in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cupboards. (lock)

 a. locking b. locked c. to lock d. locks

**III. Sentence transformation**

9. Nam is very intelligent. He can answer that question.

 a. Nam is intelligent enough to answer that question.

 b. Nam is too intelligent to answer that question.

 c. Nam is so intelligent to answer that question.

 d. Nam is not intelligent to answer that question.

10. They intend to invite their close friends for dinner tonight.

 a. They are going to invite their close friends for dinner tonight.

 b. They intend to go to invite their close friends for dinner tonight.

 c. They going invite their close friends for dinner tonight.

 d. They go invite their close friends for dinner tonight.

**🖎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.**

 **(hạn chót thứ 7 ngày 02/10/2021).**

**- 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  |