**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 27: từ ngày 28/3/2022 đến 02/4/2022**

**Tiết 79: Unit 15 – Computers – Getting started + Listen and read**

**Link bài giảng:** <https://youtu.be/XfrpJzlIJ3I>

**\*\*\***

**NỘI DUNG: HS ghi từ vựng vào tập**

- have access /ˈækses/ (v): truy cập

- computer /kəmˈpjuːtə(r)/ (n): máy vi tính

- requirement /rɪˈkwaɪəmənt/ (n): sự yêu cầu

- printer /ˈprɪntə(r)/ (n): máy in

- campus /ˈkæmpəs/(n): ký túc xá

- turn on (v): bật lên, mở lên

- restrict /rɪˈstrɪkt/ (v): giới hạn, hạn chế

- bulletin board /ˈbʊlətɪn bɔːd/ (n): bảng tin

- connect /kəˈnekt/ (v): nối, kết nối

- technology /tekˈnɒlədʒi/ (n): công nghệ

- properly /ˈprɒpəli/ (adv): hoàn hiện, hoàn chỉnh

- skeptical /ˈskeptɪkl/ (a): có tư tưởng hoài nghi

- plug /plʌɡ/ (v): cắm (vào ổ điện)

- method /ˈmeθəd/ (n): phương pháp

- socket /ˈsɒkɪt/(n): ổ (điện)

- impact /ˈɪmpækt/(n): ảnh hưởng

- manual (n): sách hướng dẫn sử dụng

- jack /ˈmænjuəl/ (n): ổ cắm

- guarantee /ˌɡærənˈtiː/ (n): bảo hành

- tray /treɪ/(n): khay

- button /ˈbʌtn/ (n): nút

- icon /ˈaɪkɒn/ (n): biểu tượng

**HS mở SGK và luyện tập bài 2,** (Sự thật hay ý kiến? Đánh dấu (√) vào ô sự thật hay ý kiến.)

**Đáp án gợi ý:**

a. The printer isn’t working. Fact

b. There shouldn't be anything wrong with it. Opinion

c. I know how to connect a printer. Opinion

d. The manual isn’t very helpful. Opinion

e. I bought it in Ho Chi Minh City. Fact

f. I don't know what they can do. Opinion

**Tiết 80: Unit 15 – Computers – Read**

**Link bài giảng:** <https://youtu.be/pOdKFaoOD1Y>

**\*\*\***

**HS ghi từ vựng vào tập**

- challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ (a): mang tính thách thức

- path /pɑːθ/ (n): đường, lối đi

- post /pəʊst/ (v): đưa thông tin lên mạng

- monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ (n): bộ phận trung tâm của máy vi tính

- remove /rɪˈmuːv/ (v): di chuyển, lọai bỏ

- mouse /maʊs/(n): con chuột (máy tính)

- load /ləʊd/ (v): đặt vào

- screen /skriːn/ (n): màn hình

- depart /dɪˈpɑːt/ (v): bắt đầu, khởi hành

- adjust /əˈdʒʌst/ (v): điều chỉnh

- degree /dɪˈɡriː/ (n): bằng cấp

- knob /nɒb/ (n): núm điều chỉnh

- document /ˈdɒkjumənt/ (n): tài liệu, văn bản

- message /ˈmesɪdʒ/ (n): thông điệp, lời nhắn

- line /laɪn/ (n): đường (dây)

- install /ɪnˈstɔːl/ (v): cài đặt

**Hoạt động 1:** True or False

**Lời giải chi tiết**

a. There is a new university without a library in the USA recently. True

b. Users can send and receive messages by using computers. True

c. First-year students in many universities are required to have access to a computer. True

d. Students have to go to computer rooms to connect their computers to the computer jacks. False

e. Computer bulletin boards are the same as traditional ones. True

f. Not all people think positively about the new method of study off campus. True

**Tiết 81: Unit 15 – Computers – Language focus**

**Link bài giảng:** <https://youtu.be/ygw9xDOhs9A>

**\*\*\***

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

● Present perfect with yet and already

● Comparision of present and past simple

**Bài 1: (**Mẹ của Ba mới đi chợ về. Mẹ muốn bạn ấy làm một số việc nội trợ trong khi mẹ đi chợ. Ba ghi lại công việc của mình vào cuốn nhật ký và đánh dấu (√) vào việc bạn ấy đã làm. Hãy nhìn cuốn nhật ký của Ba rồi hoàn thành hội thoại dưới đây, dùng YET và ALREADY.) **Lời giải chi tiết:**

Ba’s mother: Have you finished your homework yet?

Ba:Yes, I **have already done my homework**, Mom.

Ba’s mother: Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba: I'm sorry. Mom. I **haven't tidied the room yet**.

Ba’s mother: Bad boy, Ba. And the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba: Don't worry. Mom. I **have already turned off the washing machine**.

Ba’s mother: Have you called and told aunt Le to have lunch with us today?

Ba:Yes. I **have already called and told aunt Le to have lunch**, and she said she would come.

**Bài 2:** (Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Đặt câu hỏi và trả lời về các chuyến bay.)  
**Lời giải chi tiết:**

- Has the flight to Vientiane departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to Paris departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to Hongkong departed yet?

No. It hasn't departed yet.

- Has the flight to Bangkok departed yet?

No. It hasn't departed yet.

- Has the flight to Singapore departed yet?

No. It hasn't departed yet.

- Has the flight from Los Angeles arrived yet?

No. It hasn't arrived yet.

- Has the flight from Jakarta arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Manilas arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Kuala Lumpur arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Delhi arrived yet?

No. It hasn't arrived yet.

**Bài 3:** (Hoàn thành những hội thoại sau, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn của động từ trong ngoặc

**Lời giải chi tiết:**

**Ba:**    (1) **Have**you **seen**the film Jurassic Park yet?

**Nam:** Yes, I have.

**Ba:**    When **did**you **see**it?

**Nam:** I saw it three months ago.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Loan:** We (2) **haven't had** a vacation since last year.

**Chi:**    Why not?

**Loan:**My parents (3) **have been** very busy since then.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Nga:** (4) **Have**you **heard**the news about Nam?

**Mai:**  No. What (5)**happened**?

**Nga:** He (6) **had**an accident. He was jogging.

         He suddenly (7) **fell**and (8) **broke**his leg.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Sung:** (9) **Has**the plane **arrived**yet?

**Clerk:** Yes, it **has**.

**Sung:**When **did**it **arrive**?

**Clerk:**It **arrived**at the airport two hours ago.

**BÀI TẬP CỦNG CỐ**

1. Tom \_\_\_\_\_\_\_\_ his flu shot, so he probably won’t get the flu this year.

a. already had got b. already has gotten c. has already gotten d. is already gotten

2. “How long \_\_\_\_\_\_\_\_ Tom?” – “Since we were kids.”

a. had you known b. have you known c. did you know d. do you know

3. The information was restricted \_\_\_\_\_\_\_\_ teachers.

a. for b. of c. on d. to

4. \_\_\_\_\_\_\_\_ is a machine that prints words from a computer. a. Printer b. Monitor screen c. Input tray d. Bulletin boards

5. They won’t let him \_\_\_\_\_\_\_\_ the country.

a. to leave b. leaves c. leave d. leaving

6. What’s wrong \_\_\_\_\_\_\_\_ the engine? It’s making an awful noise.

a. with b. to c. of d. about

7. We agree \_\_\_\_\_\_\_\_ early.

a. to start b. starting c. start d. with starting

8. Dr. Meier has \_\_\_\_\_\_\_\_ his interview, so he has left the TV.

a. already finished b. yet finished c. already finishing d. yet finishing

9. Don’t disturb Amy. She \_\_\_\_\_\_\_\_ to sleep.

a. has just gone b. just went c. just go d. is just going

10. I am not prepared to discuss \_\_\_\_\_\_\_\_ the matter any further.

a. about b. to c. on d. Ø

**\* 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) |