**HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 8**

**Tuần 1: Từ 06/9/2021 đến 10/9/2021**

**UNIT 1: MY FRIENDS**

**I. Hoạt động 1**: Em hãy đọc, chép vào tập và học thuộc lòng các từ mới như sau: (Khi học từ các em chú ý: từ loại và dấu nhấn, trọng âm của từ)

***- Phần1: Getting started:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I*** | ***Getting started*** |  |  |  |
| 1 | friend ☺ | (n) | /frend/ | người bạn |
|  | friendly ≠ unfriendly | (a) | /ˈfrendli/ | Thân thiện |
|  | friendless = without any friends | (a) | /ˈfrendləs/ | Không có bạn |
|  | friendship | (n) | /ˈfrendʃɪp/ | Tình hữu nghị, tình bạn |
|  | friendliness ≠ unfriendliness | (n) | /ˈfrendlinəs/ | sự thân thiện, sự mến khách |
| 2 | Seem + adj | (v) | /si:m/ | Có vẻ, dường như |
|  | Seem + to V | (v) |  | ☞He seems to be a good man. |
| 3 | smile | (n) | /smaɪl/ | Nụ cười |
|  | Smile at sb/sth | (v) |  | Mỉm cười ( với ai/ cái gì) |

***- Phần2: Listen and Read***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***II*** | ***Listen & read*** |  | |  |  |
| 1 | Receive (sth from sb) | (v) | | /rɪˈsɪ:v/ | Nhận (thứ gì từ ai đó) |
| 2 | next-door | (a) | | /ˈnekst dɔː(r)/ | Kế bên, bên cạnh (nhà) |
| 3 | beautiful | (a) | | /ˈbjuːtɪfl/ | Xinh đẹp |
|  | beautifully | (adv) | | /ˈbjuːtɪfli/ | 1 cách xinh đẹp |
|  | beauty | (n) | | /ˈbjuːti/ | Vẻ đẹp, sắc đẹp |
|  | beautician ☺ | (n) | | /bjuːˈtɪʃn/ | người chủ mỹ viện. |
|  | beautify | (v) | | /ˈbjuːtɪfaɪ/ | Làm đẹp |
| 4 | neighbor | (n) | | /ˈneibə/ | Người hàng xóm |
|  | neighborhood | (n) | | /ˈneibəhud/ | Vùng lân cận |
| 5 | Photograph= photo | (n) | | /ˈfəutəgra:f/ | Bức ảnh |
|  | Take a photograph | (v) | |  | Chụp 1 bức ảnh |
|  | photographer | (n) | | /fəˈtɒgrəfər/ | Người chụp ảng, nhà nhiếp ảnh |
|  | photographic | (a) | | /ˌfəutəˈgræfɪk/ | Thuật chụp ảnh |
|  | photography | | (n) | /fəˈtɒgrəfi / | Ngành nhiếp ảnh |
| 6 | Love =like=enjoy+ Ving  be keen on  be interested in + Ving  be fond of | | (v) |  | ☞He likes drawing pictures.  ☞She is keen on learning English. |
|  | lovely | | (a) |  | đáng yêu, dễ thương |

**II. Hoạt động 2**: Em hãy hoàn thành các bài tập sau:

**Bài 1: Getting started (SKG trang 10)**

Em hãy miêu tả những nhóm bạn này và các hoạt động mà họ ưa thích nhất:

|  |  |
| --- | --- |
| Picture | Activities |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |

**Bài 2:Listen and Read (SGK trang 10-11)**

Em hãy đọc chậm và kỹ bài hội thoại này, gạch dưới và ghi nhớ các cụm từ quan trọng. Trả lời câu hỏi đã cho ở dưới, sau đó dịch ra tiếng việt bài hội thoại :

**Answer the questions :**

1. Where does Nien live?
2. Does lan know Lien?
3. Which sentence tells you that Ho ais older than Nien?
4. When is Nien going to visit Hoa?

**III. Hoạt động3: Những vấn đề em còn thắc mắc liên quan đến nội dung bài học:**

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

**Tuần 2: Từ 13/9/2021 đến 17/9/2021**

**UNIT 1: MY FRIENDS**

**I. Hoạt động 1**: Em hãy đọc, chép vào tập và học thuộc lòng các từ mới như sau: (Khi học từ các em chú ý: từ loại và dấu nhấn, trọng âm của từ)

***- Phần1: Speak:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I*** | ***Newwords*** |  |  |  |
| 1 | bald | (a) | /bɔːld/ | hói |
| 2 | Blond (blonde)/ fair | (a) | /blɒnd//feə/ | Vàng hoe |
| 3 | build | (n) | /bild/ | Khổ người, tầm vóc |
| 4 | curly | (n) | /ˈkə:lɪ/ | quăn, xoắn |
| 5 | slim | (a) | /slim/ | mảnh khảnh, thon |
| 6 | straight | (a) | /streit/ | Thẳng |
| 7 | thin | (a) | /***θin/*** | Gầy |

***- Phần2: Listen***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***II*** | ***Listen*** |  |  |  |
| 1 | Nice to meet you= It’s a pleasure to meet |  |  | Rất hân hạnh được gặp bạn |
| 2 | I see = I understand |  |  | Tôi hiểu |
| 3 | How do you do |  |  | Xin hân hạnh được biết bạn |

**II. Hoạt động 2**: Em hãy hoàn thành các bài tập sau:

**Bài 1: Speak (SGK trang 11)**

Em hãy đọc chậm và kỹ bài hội thoại này. Sau đó lần lượt làm những bài hội thoại tương tự ( Hãy dùng các tính từ trong bảng)

Hoa : This person is short and thin. She has long blond hair.

Lan : Is this Mary ?

Hoa : Yes.

|  |  |
| --- | --- |
| Situation | Activities |
| A | Person 1:  Person 2:  Person 1: |
| B | Person 1:  Person 2:  Person 1: |
| C | Person 1:  Person 2:  Person 1: |
| D | Person 1:  Person 2:  Person 1: |
| E | Person 1:  Person 2:  Person 1: |

**III. Hoạt động3: Những vấn đề em còn thắc mắc liên quan đến nội dung bài học:**

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………