**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 19: từ ngày 24/01/2022 đến 29/01/2022**

**Tiết 58: Unit 9 – Getting started + Listen and read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/OSxcFDKCG2M**](https://youtu.be/OSxcFDKCG2M)

**\*\*\***

**NỘI DUNG**: HS ghi từ vựng vào tập

1. **first-aid** (adj): sơ cứu

2. **bleed** (v): chảy máu

🡪 **blood** (n): máu

🡪 **bloody** (adj): có máu

3. **sting** (n): vết đốt

4. **emerge** (v): khẩn cấp

🡪 **emergency** (n): khẩn cấp

5. **ambulance** (n): xe cấp cứu

6. **hurt** (v): bị thương

7. **conscious** ≠ **unconscious** (adj): tỉnh táo ≠ bất tỉnh

🡪**consciously** (adv): tỉnh táo

🡪 **consciousness** (n): sự tỉnh táo

8. **towel** (n): cái khăn lông

9. **handkerchief** (n): khăn tay

10. **wound** (n): vết thương

11. **press** (v): ấn vào

🡪 **pressure** (n): áp lực/ huyết áp

12. **tight** (adj), (adv): chặt

13. **lane** (n): làn

14. **asleep** (adj): ngủ

15. **awake** (adj): thức

16. **injure** (v): chấn thương

🡪 **injured** ≠ **uninjured** (adj): bị thương

17. **advise** (v): khuyên

🡪 **advice** (n): lời khuyên

18. **instruct** (v): hướng dẫn

🡪 **instruction** (n): sự hướng dẫn

19. **arrange** (v): sắp xếp

🡪 **arrangement** (n): sự sắp xếp

**Hoạt động**: (Hãy chọn các chủ đề đã được đề cập đến trong cuộc hội thoại.)

*Đáp án gợi ý: Các chủ đề được đề cập đến trong cuộc hội thoại là: a, b, c, e, f.*

**Tiết 59, 60: Unit 9 – Language focus + Revision**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/4fpozSpkj0A**](https://youtu.be/4fpozSpkj0A)

**\*\*\***

**Hoạt động 1**: (Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to).

*Đáp án gợi ý: 1. I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain.*

*2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to inform her classmates about the change in schedule.*

*3. Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as to get to the meeting on time.*

*4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as to pass the final exam.*

*5. People use first aids in order to/ so as to ease the victim's pain and anxiety.*

*6. You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimize tissue damage.*

**Hoạt động 2**: (Ba đang nói chuyện với mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng từ đúng hoặc dạng rút gọn.)

*Đáp án gợi ý:* *Ba: What time (0) will aunt Mai be here?*

*Mrs. Nga: She (1) will be be here in two hours.*

*Ba: (2) Will uncle Sau be with her?*

*Mrs. Nga: No, he (3) won't. He has to stay in Ho Chi Minh City.*

*Ba: (4) Shall I come to the airport with you?*

*Mrs. Nga: OK. It (5) will be be a nice trip for us both.*

*Ba: Great, I (6) will be ready in two minutes.*

***Hoạt động 3:*** *(Em hãy cùng bạn em xem bức tranh này rồi đưa ra các lời yêu cầu, đề nghị hay lời hứa, dùng từ cho trong khung và will hoặc shall.)*

*Đáp án gợi ý: a) Will you empty the garbage can, please? I will empty the garbage right now.*

*b) Will you paint the door, please? I will paint the door this afternoon/ tomorrow.*

*c) Will you study hard, please? I will study harder.*

*d) Will you carry the bag for me, please? I will carry the bag for you.*

*e) Will you hang the washing, please? I shall hang the washing for you.*

*f) Will you cut the grass, please? I will cut the grass for you.*

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. I put the heater on \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the plants warm.

 a. keep b. keeping c. to keep d. for keeping

2. Why not come over at the weekend? The children \_\_\_\_\_\_\_\_\_ seeing you again.

 a. enjoy b. will enjoy c. are enjoying d. is going to enjoy

3. That bag looks heavy. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ you with it.

 a. will help b. am going to help c. am helping d. help

4. Calm\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and tell me what happened.

 a. out b. down c. in d.up

5. Cool the burns immediately so as to \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tissue damage.

 a. ease b. relieve c. minimize d. maximize

6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ is a long stick that someone put under their arm to help them, walk when they have hurt their leg.

 a. Crutch b. Wheelchair c. Stretcher d. Bandage

7. These medicines can\_\_\_\_\_\_\_\_\_ your headache.

 a. ease b. elevate c. revive d. affect

8. Don’t overheat the victim with blankets or coat.

 a. make someone too hot b. make someone too cold

 c. hurt someone d. destroy someone

9. Mrs. Miles sometimes takes a pill\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to sleep.

 a. go b. going c. to go d. for going

10. He is working very hard\_\_\_\_\_\_\_\_\_ get poor grades.

 a. in order to b. in order not to c. to d. not to

**\* DẶN DÒ:** - Học sinh xem kĩ phần từ vựng, ngữ pháp trong bài và ghi, làm bài tập vào tập.

- 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  |