**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 29: từ ngày 11/4/2022 đến 16/4/2022**

**Tiết 81,82,83: Review**

**\*\*\***

**\* HS xem lại ngữ pháp có trong bài Unit 14 và làm bài tập bên dưới**

**Bài 1: Multiple choice**

1. Can you \_\_\_\_\_\_\_\_ how old she is?

 a. think b. known c. guess d. tell

2. I watched a film \_\_\_\_\_\_\_\_ “The Clockwork Orange”.

 a. called b. calling c. were called d. be called

3. The window can’t \_\_\_\_\_\_\_\_.

 a. be open b. be opened c. be opening d. opened

4. Jim told us where \_\_\_\_\_\_\_\_ it.

 a. to find b. finding c. for finding d. finds

5. These ancient buildings are part of the national \_\_\_\_\_\_\_\_.

 a. resources b. heritage c. belongings d. possession

6. He \_\_\_\_\_\_\_\_ me when to come.

 a. told b. said c. spoke d. promised

7. Don’t forget \_\_\_\_\_\_\_\_ off the lights before going out.

 a. to turn b. turning c. turn d. turned

8. All of the children participated \_\_\_\_\_\_\_\_ decorations for their classroom.

 a. to make b. for making c. in making d. of making

9. Children should \_\_\_\_\_\_\_\_ to respect their elders.

 a. be teach b. be taught c. be teaching d. teach

10. We drove along Market Street and she pointed \_\_\_\_\_\_\_\_ where she lived.

 a. out b. to c. up d. off

**Bài 2: Word form**

11. Last year, I visited \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ limestone island in Ha Long Bay. (beauty)

12. In 2003, Da Nang was a city of 750,000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (inhabit)

13. Britain has more than ten \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ newspapers. (nation)

14. A guessing game sounds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to play. (easily)

15. We welcome any comments and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ on these proposals. (suggest)

**Bài 3: Rewrite**

1. “I’m going to Hanoi”, he said

🡪 He said

2. “We are waiting for the bus”, said the children.

🡪 The children said

3. “I’m living with my parents now”, she said

🡪 She said

4. “We are waiting for you”.

🡪 They told me

5. “I’ll bring the book back to you tomorrow”, Mary said to Peter.

🡪 Mary told

**\* 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, 8/11 | 0939 1107 93 | nhanntsgu@gmail.com  |
| Cô Liên | 8/1, 8/5, 8/12 | 0979 702 178 | liennguyen020178@gmail.com  |
| Cô Loan | 8/2, 8/3, 8/13 | 076 711 8020 | bachthingocthanhloan@gmail.com |
| Thầy Thảo | 8/7 | 0938522274 | hieuthao22274@gmail.com  |
| Cô Trang | 8/4 | 0344 682 289 | huynhthibaotrangdsa@gmail.com  |