**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 21: từ ngày 14/02/2022 đến 19/02/2022**

**Tiết 61: Review Unit 9,10**

**\*\*\***

**- HS xem lại phần lý thuyết của các điểm ngữ pháp sau đây, sau đó mở SGK ra làm các bài tập bên dưới:**

+ Passive form

**+** Adjective followed by  - an infinitive

                                            - a noun clause

- in order to/ so as to

- modal will to make request, offers and promises.

**Tiết 62: Unit 11 – Travelling around Vietnam**

**Listen and read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/tRM7qtAt\_rI**](https://youtu.be/tRM7qtAt_rI)

**\*\*\***

**NỘI DUNG: HS ghi từ vựng vào tập**

- recognize /ˈrekəɡnaɪz/(v): nhận ra

- harbour /ˈhɑːbə(r)/ (n): cảng

- UNESCO: tổ chức UNESCO

- heritage /ˈherɪtɪdʒ/(n): di sản

- sugar cane / ʃʊɡə(r) ˈkeɪn /(n): cây mía

- magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/(n): lộng lẫy, đầy ấn tượng

- luggage /ˈlʌɡɪdʒ/(n): hành lý

- cave /keɪv/(n): cái hang

- tourist /ˈtʊərɪst/(n): khách du lịch

- limestone /ˈlaɪmstəʊn/(n): đá vôi

- expression /ɪkˈspreʃn/(n): sự diễn tả

- sand /sænd/(n): cát

- sunbathe /ˈsʌnbeɪð/(v): tắm nắng

- suggest /səˈdʒest/(v): gợi ý

+ suggestion /səˈdʒestʃən/(n): sự gợi ý

- florist /ˈflɒrɪst/(n): người bán hoa

- import /ɪmˈpɔːt/(v): nhập khẩu

- revolutionary /ˌrevəˈluːʃənəri/(n): cánh mạng

- adventure /ədˈventʃə(r)/(n): cuộc phiêu lưu

**II. Ngữ pháp**

## Cấu trúc ****“Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?” \*****

**\*  Chúng ta dùng cấu trúc:**

Do you mind if I + V (simple present)...?

Would you mind if I + V (simple past)...?

Wound you mind +Ving…?

để xin phép khi chúng ta muốn làm việc gì một cách lịch sự. cấu trúc này có nghĩa là: Tôi (làm gì có được không?/ Nếu tôi (làm gì) có phiền anh (chị/ bạn không?)

**Tiết 63: Unit 11 – Read**

**Link bài giảng:** [**https://youtu.be/X8\_vxyXV9vw**](https://youtu.be/X8_vxyXV9vw)

\*\*\*

- seaside /ˈsiːsaɪd/(n): bờ biển

- canoe /kəˈnuː/(n): ca nô, xuồng

- resort /rɪˈzɔːt/(n): vùng, khu nghỉ mát

- hire /ˈhaɪə(r)/(v): thuê

- oceanic /ˌəʊʃiˈænɪk/(a): thuộc về đại dương

- rescue /ˈreskjuː/(v): cứu hộ

- institute /ˈɪnstɪtjuːt/(n): học viện, viện nghiên cứu

- giant /ˈdʒaɪənt/(a): to lớn, khổng lồ

- buddha /ˈbʊdə/(n): phật

- lean/liːn/(v): nghiêng đi, dựa, tựa

- offshore /ˌɒfˈʃɔː(r)/(n): ngoài khơi

- overturn/ˌəʊvəˈtɜːn/ (v): lật đổ, lật úp

- island /ˈaɪlənd/(n): hòn đảo

- accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃn/(n): chỗ ở

- stumble /ˈstʌmbl/(v): vấp, ngã

- realize /ˈriːəlaɪz/(v): nhận ra

- make in (v): sản xuất tại

- eternal /ɪˈtɜːnl/(n): vĩnh cửu

- keep in (v): giữ

- wrap in (v): gói, bọc, quấn

- tribe /traɪb/(n): bộ tộc, bộ lạc

- cigarette /ˌsɪɡəˈret/(n): thuốc lá

- slope /sləʊp/(n): sườn, dốc

- jungle stream /ˈdʒʌŋɡl - striːm/(n): suối trong rừng

**Hoạt động:** Answer (Trả lời câu hỏi)

*Đáp án gợi ý: a) Andrew should go to Sa Pa because there are tribal villages there.*

*b) Mary should go to Nha Trang because there is an Oceanic Institute there.*

*c) John should go to Nha Rong Harbour because it's the place where President Ho Chi Minh left Viet Nam in 1911.*

*d) Joanne should go to Ha Long Bay because there are beautiful sand beaches there.*

*e) Donna should go to Da Lat because there are beautiful kinds of flowers there.*

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. The flight \_\_\_\_\_\_\_\_at 6. 10 has been delayed.

 A. leave B. which leaves C. leaving D. B&C

2. This is the first time she \_\_\_\_\_\_\_\_rice paddies.

 A. will see B. sees C. has seen D. saw

3. Would you mind \_\_\_\_\_\_\_\_I borrowed your dictionary?

 A. if B. when C. that D. Ø

4. We \_\_\_\_\_\_\_\_lots of photos on vacation last summer.

 A. had B. took C. did D. made

5. The animal \_\_\_\_\_\_\_\_in the forest fire was a wild pig.

 A. hurt B. hurted C. hurts D. hurting

6. Would you mind if I \_\_\_\_\_\_\_\_the window?

 A. close B. closing C. about closing D. closed

7. Welcome \_\_\_\_\_\_\_\_Springfield!

 A. at B. to C. in D. for

8. Accommodation in London \_\_\_\_\_\_\_\_very expensive.

 A. is B. are C. has D. have

9. The vase \_\_\_\_\_\_\_\_on the shelf is very beautiful.

 A. stands B. standing C. is standing D. stood

10. Do you mind if I \_\_\_\_\_\_\_\_your atlas for a minute?

 A. borrow B. will borrow C. am going to borrow D. borrowed

**\* DẶN DÒ:**

- Học sinh xem kĩ phần từ vựng, ngữ pháp trong bài. Ghi, làm bài tập vào tập.

- Học sinh vào K12online xem tài liệu, nội dung bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập của tuần.

\* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với 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  |