**PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC**

**MÔN: TIẾNG ANH 8 – TUẦN 9**

**Tiết 25-26: THEME 4: THE PAST - LESSON 1**

**Tiết 27: MID-TERM TEST**

**Phiếu hướng dẫn học sinh tự học**

|  |  |
| --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **GHI CHÚ** |
| **Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp** | **Theme 4: THE PAST** |
| **Hoạt động 1**: ***Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.*** | **Tiết 25,26: Theme 4 The past**  1. Đọc MỤC New words/ trang 34 sách ISW8  - Điền từ vào đúng cột sao cho tạo thành cụm từ có nghĩa, từ 1 đến 12 chỗ trống.  2. Đọc MỤC Useful language/ trang 34 sách ISW 8  - Luyện tập cách nói hành động nào xảy ra trước và sau trong quá khứ, hành động trước dùng thì quá khứ hoàn thành, hành động sau dùng thì quá khứ đơn.  3. Đọc mục Grammar trang 35 sách ISW8  - Tìm lỗi sai, khoanh tròn và sửa lại cho đúng.  **Tiết 27: Mid-term Test**  - Các em sẽ làm bài KT giữa kỳ |
| **Hoạt động 2**: ***Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.*** | **Exercise:**   1. He \_\_\_\_\_ a sandwich before he went to bed.   a. were making b. had made c.make d. made  2. She’d \_\_\_\_\_\_\_\_ yoga before she did laundry.  a. gone b. done c. made d. played  3. He’d \_\_\_\_\_\_\_\_ badminton for 10 years before he taught me.  a. play b. played c. playing d. to play  4. She’d done yoga before she \_\_\_\_\_\_\_\_to work.  a. did b. made c. read d. went   1. No, that’s his sister’s backpack. His is bigger than \_\_\_\_. 2. theirs b. hers c. mine d. yours 3. I need \_\_\_\_\_\_ apples. 4. some b. any c. much d. many 5. 3 kilos, please. How \_\_\_\_ is it? 6. many b. some c. far d. much 7. Twelve divided by three equals \_\_\_\_. 8. one b. four c. three d. five 9. The coffee was $3. I gave him $5, so I got $ 2 \_\_\_\_. 10. change b. spend c. cost d. bill 11. I only have a $00 \_\_\_\_\_. 12. cost b. bill c. change d. spend |
|  |

**Bài ghi học sinh**

Period 25-26

**THEME 4: THE PAST**

**LESSON 1**

1. **New words:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **V** | **V2** | **V3** | **nghĩa** |
|  | be | was, were | been | thì, là, ở, bị được |
|  | build | built | built | xây dựng |
|  | buy | bought | bought | mua |
|  | come | came | come | đến |
|  | do | did | done | làm |
|  | drink | drank | drunk | uống |
|  | eat | ate | eaten | ăn |
|  | get | got | got, gotten | được, trở nên |
|  | give | gave | given | cho |
|  | go | went | gone | đi |
|  | have | had | had | có |
|  | know | knew | known | biết |
|  | learn | learned | learnt | học, được tin |
|  | make | made | made | làm, chế tạo |
|  | meet | met | met | gặp |
|  | read | read | read | đọc |
|  | see | saw | seen | thấy |
|  | speak | spoke | spoken | nói, xướng ngôn |
|  | take | took | taken | lấy |
|  | wear | wore | worn | mang, mặc, đeo … |
| 21 | write | wrote | written | viết |

**II/ Grammar:**

**THE PAST PERFECT TENSE: (Thì quá khứ hoàn thành)**

**- Thì quá khứ hoàn thành** dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

**+ Structure:**

**(+): S + had + V3/ed + …..**

**(-): S + had + not + V3/ed + …**

**(?): Had + S + V3/ed + …..?**

* **Yes, S + had.**
* **No, S + hadn’t.**

**Had = ‘d**

**Had not = hadn’t**

**+ Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành:** Trong câu có các từ:

– when: Khi

Ex:  When they arrived at the airport, her flight **had taken** off.

– before: trước khi (Trước “before” sử dụng thì quá khứ hoàn thành và sau “before” sử dụng thì quá khứ đơn.)

Ex: She **had done** her homework before her mother **asked** her to do so.

– After: sau khi (Trước “after” sử dụng thì quá khứ đơn và sau “after” sử dụng thì quá khứ hoàn thành.)

Ex: They **went** home after they **had eaten** a big roasted chicken.

– by the time (vào thời điểm)

Ex: He **had cleaned** the house by the time her mother came back.

**Period 27**

**MID – TERM TEST**

**THE END!**