HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG ANH 8 TUẦN 5

...........................................................................................................................................

**Unit 3: AT HOME**

**Lesson 1: Getting started & Listen and read**

Phần này các em hãy nhìn tranh gợi ý để nói những công việc mà các em thường xuyên làm ở nhà:

Tranh gợi ý:

**a . washing dishes ( rửa bát đĩa )**

**b . making the bed ( dọn giuờng )**

**c . sweeping the floor ( quét nhà )**

**d . cooking ( nấu ăn )**

**e . tidying up ( don dep )**

**f . feeding the chickens ( cho gà ăn )**

**A: Getting started:** Write the chores you often do at home

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

**Unit 3: AT HOME**

**Lesson 3: Listen**

1. **Listen**

Các em sẽ nghe một đoạn hội thoại giữa Lan và mẹ của bạn ấy. Hai mẹ con đang làm món cơm chiên Dương. Chúng ta sẽ làm bài tập trong sách trang 30 . Các em sẽ nghe và dựa vào đoạn hội thoại để chọn đúng những đồ vật cần thiết để làm món cơm chiên Dương Châu.

Để làm được đầu tiên các em hãy gọi tên các đồ vật trong từng câu hỏi.

Gọi tên xong thì kiểm tra xem mình đã gọi tên đúng chưa bằng cách kiểm tra với đáp án của cô.

1. rice/ noodle: cơm/ mì
2. saucepan /pan: xoong/ chảo
3. garlic/ green peppers: tỏi/ ớt chuông
4. chicken peas/ ham peas: gà và đậu/ thịt dăm bông và đậu

**Tiếp theo các em nghe và chọn đồ vật đúng theo đoạn hội thoại**

**(File nghe cô sẽ gởi trên zalo lớp đồng thời gởi trên k12 tiết ngày thứ 2 các em nghe và làm bài tập)**

**Đáp án cô sẽ sửa ở tiết ngày thứ 3.**

**II. Practice**

a) .......................................................................................................................................

b) .......................................................................................................................................

c) .......................................................................................................................................

d) .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

**Unit 3: AT HOME**

**Lesson 3: Read**

Phần read các em sẽ đọc một bài đọc nói về các biện pháp giữ an toàn trong nhà. Sau khi đọc xong các em dựa vào bài đọc để làm bài tập 1 trang 31 và bài tập 2 trang 32

Để làm được điều này đầu tiên các em cầm xem phần new words phía dưới đây.

Các em có thể vừa xem vừa ghi chú nghĩa của từ mới vào bài đọc.

**New words**

1. local community center (n): trung tâm cộng đồng địa phương
2. poster (n): tấm phích quảng cáo/ tờ rơi
3. **safe >< unsafe (adj):** (không)an toàn **safely >< unsafely (adv):** một cách(không)an toàn **safety >< unsafety(n)**: sự (không)an toàn
4. precaution (n): sự phòng ngừa
5. **chemical (n)**: hóa chất **chemic (adj)**: thuộc hóa chất **chemist (n)**: cửa hàng dược phẩm **chemistry (n)**: môn hóa học
6. must = have to : phải
7. match (n): que diêm, cái hột quẹt
8. **destroy (v)**: phá hủy **destroyer (n)**: người phá hủy **destruction (n)**: sự phá hủy **destructive (adj)**: hủy diệt **destroyable (adj)**: có thể phá hủy được
9. injure (v): làm bị thương
10. cause (v): gây ra
11. **electrical / electric(adj)**: thuộc về điện **electricity (n)**: điện **electrician (n)**: thợ điện **electrify (v)**: làm cho nhiễm điện
12. **dangerous (adj)**: nguy hiểm **dangerously (adv)**: nguy hiểm **danger (n)**: sự nguy hiểm **endangerous (v)**:gây nguy hiểm
13. reach (n): sự chạm vào, cái chạm
14. bead (n): hạt., chuỗi hạt

Tiếp theo các em hãy đọc bài đọc và trả lời câu hỏi sau:

What can be are dangerous for children in the houses?

Các em hãy ghi lại câu trả lời của mình cô sẽ sửa ở tiết học online ngày thứ 3.

Tiếp theo, các em hãy làm bài tập số 1 trang 31 bài tập dạng True/ False nghĩa là đúng hay sai và nếu sai thì chúng ta sẽ sửa lại cho đúng với bài đọc.

Để làm được bài tập dạng true / false các em hãy làm theo các bước sau:

B1:Đọc câu hỏi tìm từ khóa (từ quan trọng) trong câu hỏi và gạch dưới

B2:Tìm trong đoạn văn câu có chứa các từ quan trọng ở trong câu hỏi.

B3: So sánh giữa câu hỏi và câu trong đoạn văn để quyết định câu đó là đúng hay sai. Nếu sai ta sửa lại cho đúng với đoạn văn.

Ví dụ : Câu b . Drugs can look like candy.

B1: Đọc câu hỏi tìm từ khóa (từ quan trọng) trong câu hỏi và gạch dưới. Vậy sau khi đọc xong cô sẽ tìm từ khóa và gạch chân như thế này:

Drugs can look like candy

B2:Tìm trong đoạn văn câu có chứa các từ quan trọng ở trong câu hỏi.

. Đó là những câu trong đoạn văn thứ nhất: You must put all chemical and **drugs** in loocked cupboards. Childen can drink or eat these things because they **look like** soft drinks or candy.

**B3: So sánh giữa câu hỏi và câu trong đoạn văn để quyết định câu đó là đúng hay sai. Nếu sai ta sửa lại cho đúng với đoạn văn.**

**Câu hỏi:** Drugs can look like candy:

**Câu trong bài: T**hey **look like** soft drinks or candy. (khi so sánh các em sẽ thấy chữ đầu tiên ở hai câu khác nhau . Drugs khác They nhưng đọc lại hết đoạn văn đầu (You must put all chemical and **drugs** in loocked cupboards. Childen can drink or eat these things because they **look like** soft drinks or candy. )chữ they trong câu này là thay thế cho chữ drugs và chemicals. Vậy they = drugs , look like = look like, candy = candy . Suy ra câu này là true

Các em làm tương tự cho các câu còn lại, nhớ nếu là sai thì phải sửa lại cho đúng

Cô sẽ sửa ở tiết online ngày thứ 3

Tiếp theo, các em xem các em phần lí thuyết sau và làm bài tập số 2 trang 32.

**Why ……? = Tại sao: Là trạng từ nghi vấn được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên nhân.**

**Because ……. : Bởi vì Là một liên từ để chỉ lý do , nguyên nhân hoặc để trả lời cho câu hỏi “ Why ”.**

**Ví dụ: Why don’t you go to the movie theater?**

**Because I have to do my homework.**

Các em ghi lại câu trả lời của mình chúng ta sẽ cùng sửa ở tiết online ngày thứ 3

**II. Exercises**

**1/31**

a) .......................................................................................................................................

b) .......................................................................................................................................

c) .......................................................................................................................................

d) .......................................................................................................................................

e) .......................................................................................................................................

f) .......................................................................................................................................

**2/32**

a) .......................................................................................................................................

b) .......................................................................................................................................

c) .......................................................................................................................................

d) .......................................................................................................................................

e) ......................................................................................................................................

f) .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

**Unit 3: AT HOME**

**Lesson 4: Write**

Trong phần write chúng ta sẽ học cách miêu tả một căn phòng

Để miêu tả được vị trí các đồ đạc trong phòng các em hãy xem phần lý thuyết sau:

**II. Grammar.**

**Từ vựng về đồ vật:**

1. bowl (n): cái tô
2. refrigerator (n): cái tủ lạnh
3. counter (n): tủ quầy
4. cutting board (n): cái thớt
5. dish rack (n): kệ chén
6. towel (n): cái khăn
7. towel rack (n): giá treo khăn
8. vase with flowers (n): lọ hoa
9. lighting fixture (n): đèn chùm
10. calendar (n): tấm lịch
11. cupboard (n): tủ chạn
12. folder (n): cặp hồ sơ
13. wardrobe (n): tủ quần áo
14. jar (n): cái hũ

**Ôn tập từ chỉ vị trí:**in the corner: trong góc, above bên trên >< below/beneath bên dưới, to the left of bên trái>< to the right of bên phải, behind đằng sau >< in front of đằng trước, near gần, next to: kế bên, on trên, in trong, opposite đối diện.

**Cấu trúc để miêu tả vị trí đồ vật**

**1. S + be + adverbs of position** ex: The refrigerator is in the corner of the room

**2. There is/ are + n + adverbs of position** ex: There is a vase with flower on the table

**3. Adverbs of position, there is/are + n** ex: On the table, there is a vase with flowers.

Sau khi xem xong phần lý thuyết các em tiếp tục xem bài mẫu ở trang 32 .

Dựa cấu trúc ngữ pháp, những từ cho trước và bức tranh các em hãy viết thành những câu hoàn chỉnh để có được một đoạn văn miêu tả về nhà bếp của bạn Hoa.

Sau khi làm xong các em hãy tự làm 1 đoạn văn ngắn miêu tả về phòng của em, nhà bếp hoặc phòng khách. (ít nhất là 8 câu )

Cô sẽ sửa bài vào tiết học online thứ 5.

**III. Practice**

**2/33**

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

**3/33**

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................…

**Các em làm bài tập luyện tập phía dưới**

**LUYỆN TẬP**

**I. Choose the best word in parentheses**

1. We ought ……………the wardrobe in the corner opposite the bed. (put, push, to put, to push)

2. You should go to the ………….to buy some fish and vegetables. (market, post office, kitchen, theater)

3. I …………work every day from 8.30 to 5.30.(ought, must, should, have to)

4. The calendar is ………….the clock, ………..the picture and the lamp. (on/next to, under/between, behind/between, above/ on)

7. It is dangerous to let children ……………in the kitchen. (play, to play, playing, to playing)

8. She always washes the dishes after meals. She always does the\_\_\_\_\_\_

a. washing b. washing up c. washing d. washing in

9. Tom usually gives food to the chickens. He usually \_\_\_\_\_the chickens.

a. feeding b. is feeding c. foods d. feeds

10. Do you often help you mother with the housework? What \_\_ do you often do?

a. things d. chores c. works d. kinds

11. I \_\_\_the kitchen floor every day.

a. do b. make c. set d. clean

12. Alice sometimes helps her mother\_\_\_the table.

a. do b. get c. make d. set

13. My little sister is old enough to\_\_\_ her bed.

a. get b. srt c. do d. make

14. My mother always\_\_\_. She is a good cook.

a. does the cooking b. makes cooking c. gets to cook d. sete the cooking

15. We used to wash our clothes by hand, but now we have a\_\_\_.

a. wash machine b. machine washing c. washing machine d. washer

16. To dop the washing up, we have a\_\_\_.

a. wash machine b. dish washer c. disher wash d. washer dish

17. Here is abroom for you\_\_the floor.

a. to sweep b. to clean c. to set d. to make

18. Let’s put some rice in the \_\_. It’ll be ready to eat in half an hour.

a. cook rice b. rice cooker c. cooking machine d. cooker rice

19. John, you must\_\_\_your bedroom and keep it clean.

a. do b.set up c. tidy d. work

21. Put the milk into the \_\_\_to keep it from turning sour.

a. shelves b. refrigerator c. stove d. oven

22. There is \_\_with flowers on the table.

a. a jar b. a jug c. a vase d. a shelf

23. Put your clothes in the\_\_beside the window.

a. wardrobe b. shelf c. folder d. counter

24. There are glasses, cups and saucers in the \_\_.

a. locker b. cupboard c. stove d. shelf

26. Can you get me the \_\_\_\_? I want to fry these potatoes.

a. steamer b. sauce pan c. frying pan d. cooker

27. Why don’t you hang this picture on the………………….?

a. calender b. cupboard c. rice cooker d. wall