**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 25: từ ngày 14/3/2022 đến 19/3/2022**

**Tiết 73: Unit 14 – Wonders of the world – Getting started + Listen and read**

**Link bài giảng:** <https://youtu.be/WPB9PbK01nk>

**\*\*\***

**NỘI DUNG: HS ghi từ vựng vào tập**

1. wonder (n): kì quan

🡪 wonderful (adj): tuyệt vời

🡪 wonderfully (adv): thật tuyệt vời

2. bored (adj): buồn chán

3. guess (v): đoán

4. famous (adj): nổi tiếng

5. clue (n): gợi ý

6. suggest (v): đề nghị

🡪 suggestion (n): lời đề nghị

7. explain (v): giải thích

🡪 explanation (n): sự giải thích

8. rule (n): quy tắc

**HS mở SGK và luyện tập bài 2,** (Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.)

**Đáp án gợi ý:**

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1) **game** called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2)**place** and she gave the others a (3)**clue** by saying that it wasn't in (4)**Viet Nam**. Nhi found out the place was in (5)**America**. Hoa thought it was the (6)**Golden Gate Bridge**, but that is in San Francisco. Nhi was (7) **right** when she said it (8)**was** the Statue of Liberty.

**Tiết 74: 14 – Wonders of the world – Read**

**Link bài giảng:** <https://youtu.be/0p5XLIaTlmo>

**\*\*\***

**HS ghi từ vựng vào tập**

1. Greece (n): nước Hi Lạp

2. compile (v): biên soạn

🡪 compiler (n): người biên soạn

🡪 compilation (n): sự biên soạn

3. present-day: ngày nay

4. pyramid (n): kim tự tháp

5. claim (v): cho rằng

6. honor (v): tôn vinh

🡪 honorable (adj): đáng tôn vinh

🡪 honorably (adv): thật đáng tôn vinh

7. Buddha (n): đức Phật

🡪 Buddhist (n,adj): tu sĩ Phật giáo

🡪 Buddhism (n): Phật giáo

8. religion (n): tôn giáo

🡪 religious (adj): thuộc tôn giáo

🡪 religiously (adv): mang tính tôn giáo

9. center (n): trung tâm

10. surround (v): xung quanh, bao quanh

11. Royal capital city: thành phố thủ phủ hoàng gia

12. ruler (n): kẻ cai trị

13. move to (v): chuyển đến

14. survive (v): sinh tồn

🡪 survival (n): sự tồn tại

**Hoạt động 1:** Trả lời câu hỏi sau đây

**Lời giải chi tiết**

a) C. The only surviving wonder on Antipater's list is the Pyramid of Cheops.

b) A. Angkor Wat was originally built for Hindus.

c) D. Angkor Wat was part of a royal Khmer city a long time ago.

d) B. In the 1400s, the Khmer King chose Phnom Penh as the new capital.

**Tiết 75: Unit 14 – Wonders of the world – Language focus**

**Link bài giảng:** <https://youtu.be/aqQdRDAXe5Q>

**\*\*\***

**HS xem lại phần lý thuyết của các điểm ngữ pháp sau đây và làm bài tập bên dưới**

● Passive forms

      ● Indirect question with if and whether

        ● Question words before to - infinitive

        ● verb + to – infinitive

**Bài 1: (Hoàn thành những câu sau, dùng thể bị động của động từ cho trong khung.)  
Lời giải chi tiết:**

a) Sydney Opera House **was completed** in 1973.

b) The first and longest section of the Great Wall of China **was constructed** between 221 and 204 BC.

c) The Eiffel Tower **was designed** by the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World's Fair of 1889.

d) The Statue of Liberty **was presented** to the United States by France in 1876.

e) The summit of Mount Everest **was reached** by two members of a British expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953.

**Bài 2: (Hôm qua Nga và Nhi nói chuyện về Mỹ Sơn, một trong những Di sản Văn hóa Thế giới của Việt Nam. Hãy thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.)**

**Lời giải chi tiết:**

a) Nhi asked Nga if/ whether she knew My Son.

b) Nhi asked Nga if/ whether it was far from Ha Noi

c) Nhi asked Nga if/ whether My Son was in Quang Nam province.

d) Nhi asked Nga if/ whether many people lived at My Son.

e) Nhi asked Nga if/ whether many tourists visited My Son every year.

f) Nhi asked Nga if/ whether she wanted to visit My Son one day. **Bài 3: (Nga đã trả lời câu hỏi của Nhi sau đó cô ấy cung cấp thêm một số thông tin. Dùng từ cho sẵn viết về những thông tin mà Nga nói với Nhi.)  
Lời giải chi tiết:**

a) Nga told Nhi how to go there.

b) Nga showed Nhi where to set tickets.

c) Nga pointed out where to buy souvenirs.

d) Nga advised Nhi how to go from My Son to Hoi An.

e) Nga told Nhi what to do there during the visit.

**Bài 4:** (Hoàn thành đoạn văn dưới đây, dùng động từ trong ngoặc đơn ở dạng nguyên mẫu có to hoặc không to.)  
**Lời giải chi tiết:**

Nhi and her parents are visiting Hoi An and My Son. They are staying at a hotel near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided to go for a run. She left the hotel and started **(1) to jog** in the direction of Cua Dai beach. She thought she might **(2) go along** the beach three times before heading the hotel. Unfortunately, after 10 minutes dark clouds began **(3) to gather** and it started **(4) to rain**. Nhi tried **(5) to reach** a shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided **(6) to continue** her run because she couldn't **(7) become** wetter!

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. A bill \_\_\_\_\_\_\_\_ to you at the end of the month.

a. will send b. will be sent c. will be send d. will be sending

2. Basil asked me if I was going to visit my aunt \_\_\_\_\_\_\_\_.

a. tomorrow b. the following day c. the previous day d. the day before

3. I don’t know what \_\_\_\_\_\_\_\_.

a. to do b. for doing c. to be done d. be done

4. How old were you when you learnt \_\_\_\_\_\_\_\_?

a. to drive b. to driving c. driving d. drive

5. I’m planning \_\_\_\_\_\_\_\_ to university.

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

6. John, that lesson was really \_\_\_\_\_\_\_\_. I nearly went to sleep.

a. bored b. boring c. interested d. interesting

7. Billy asked his teacher \_\_\_\_\_\_\_\_ he could read the story.

a. if b. did c. do d. as

8. It was always \_\_\_\_\_\_\_\_ his stories.

a. interested to hear b. interesting to hear

c. interested hearing d. interesting hearing

9. Tom will be \_\_\_\_\_\_\_\_ to the picnic.

a. invite b. invites c. inviting d. invited

10. Jill has decided \_\_\_\_\_\_\_\_ a car

a. to buy b. to buying c. buying d. bought

**\* 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](mailto:nhanntsgu@gmail.com) |
| Cô Liên | 8/1, 8/5, 8/11, 8/12 | 0979 702 178 | [liennguyen020178@gmail.com](mailto:liennguyen020178@gmail.com) |
| Cô Loan | 8/2, 8/3, 8/13 | 076 711 8020 | [bachthingocthanhloan@gmail.com](mailto:bachthingocthanhloan@gmail.com) |
| Thầy Thảo | 8/9 | 0938522274 | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 8/4, 8/7 | 0344 682 289 | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |