**Trường THCS Hoàng Lê Kha** **THEME 8: MCOUNTRY LIFE AND CITY LIFE Grade 8**

Week 14 - P: 27, 28 **LESSON 1: SPEAK + LISTEN**

Date: 06/12- 11/12/2021

**A. SPEAK**

1. traffic (n): giao thông

2. clean (a): sạch sẽ

3. dirty (a) dơ

4. clinic (n): phòng khám

5. office building (n) văn phòng

6. modernize (v): hiện đại hóa

7. environment (n) môi trường

8. electricity (n) điện 🡺electify (v): điện khí hóa

**B. LISTEN**

1. aunt (n): cô, dì

2. uncle (n) chú, bác

3. arrive (v): đến

**C. READ**

1. rural (a) (area): (vùng) nông thôn

2. traditional (a): truyền thống

3. well- paying : được trả lương cao

4. straggle (a): cuộc vật lộn

5. nature (n): thiên nhiên

6. Typhoons (n) bão nhiệt đới

7. floods (n) lũ lụt

8. droughts (n): hạn hán

9. harvest (n) mùa vụ

10. increase (n) sự gia tăng

11. overcrowding (n) tình trạng quá đông dân

12. strain (n) sức ép

13. supply (n) nguồn cung cấp

14. population (n) dân số

15. unpleasant (a); không dễ chịu

16. tragedy (n) bi kịch

17. live (+ apart): (v) sống xa nhau

18. urban (area) (a): thành thị

19. case (n) trường hợp

20. government (n): chính phủ

21. provide (v) cung cấp

22. facility (n) trang thiết bị, cơ sở vật chất

23. migrant (n) người di cư

24. problem (n) vấn đề

25. pollution (n) sự ô nhiễm

**D. DERIVATIES**

1. arrive (v) đến 🡺arrival (n) sự đến nơi

2. nature (n) thiên nhiên 🡺 natural (a): (thuộc) tự nhiên 🡺naturally (adv) một cách tự nhiên

3. destroy (v): phá hủy, hủy hoại 🡺 destructive (a) hủy hoại 🡺 destructively (adv) 🡺destruction (n) sự phá hủy

4. relate (v) có liên hệ 🡺relative (n) họ hàng

5. pollute (v) gây ô nhiễm 🡺pollution (n) sự ô nhiễm

6. pleasant (a) dễ chịu >< **un**pleasant (a) khó chịu

7. entertain (v): giải trí 🡺 entertainment (n) sự giải trí

8. tradition (n) truyền thống 🡺traditional (a) (thuộc) truyền thống 🡺 traditionally (adv) 1 cách truyền thống