Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh :

Tổ Anh Văn – Anh 8

Tuần 5 ( 5/10-9/10/2021)

 6 ( 11/10 – 17/10)

**UNIT 3 : AT HOME**

**NEW WORDS**

* Feed the chicken : cho gà ăn
* Washing dishes: rửa chén bát
* Sweeping the floor: quét nhà
* Cooking: nấu ăn
* Tidying up: dọn dẹp ngăn nắp

**I. Getting Started**

-You look at the pictures (nhìn tranh )

\_You answer :- What is she doing?( trả lời cô ấy đang làm gì?)

 - Is she doing the washing up?.....

**\*About you?**

- What do you have to do at home?

- Do you have to cook meals?

- Do you have to feed the kitchen?

\* keys:

a. washing dishes

b. making the bed

c. sweeping the floor

d. cooking

e. tidying up

f. feeding the kitchen

**II: LISTEN**

1. bowl (n) tô, chén, bát

2. plate = dish (n) dĩa, đĩa

3. garlic (n) tỏi

4. pepper (n) ớt chuông, ớt ngọt

5. teaspoon (n) muỗng cà phê

6. spoon (n) muỗng

7. fried rice: cơm chiên

8. pan (n) chảo

9. ham (n) thịt chà bông

- you look at the pictures , listen and check the right item.

**\*key:**

a. fried rice

b. pan

c. garlic and green peppers

d. ham and peas

 **III. Read**

1. learner (n) người học, học viên

2. make a list (v) lập danh sách

3. put into (v) viết vào, điền vào

4. meanings (n) nghĩa

5. mother tongue (n) tiếng mẹ đẻ

= first language, native language

6. learn… by heart (v) học… thuộc lòng

7. instead (prep) thay vào đó

8. in the right way đúng cách

9. even (adv) ngay cả, thậm chí

10. piece (n) miếng, mảnh, mẫu

 a small piece of paper một mảnh giấy nhỏ

11. stick (v) dán

12. somewhere (adv) nơi nào đó, bất cứ đâu

13. come across (v) tình cờ gặp

14. underline (v) gạch dưới

15. highlight pen bút dạ quang

16. revision (n) việc ôn tập

 do revision = revise (v) ôn tập

17. necessary (a) cần thiết

**II . WORD FORM**

 **V N ADJ ADV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | cook  | Cookcooker |  |  |
| **2** | destroy  | destruction | destructive | destructively |
| **3** | endanger  | danger | dangerous | dangerously |
| **4** | injure  |  injury | Injuredinjuring |  |
| **5** | suit  | suit | suitable | suitably |
| **6** | electrify  | electricity | Electricelectrical |  |
| **7** |  | chemical chemistchemistry |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**III. EXERCISES**

**1. Supply the correct word form:**

1. She’s always worried about\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of her family. (safe)

2. Don’t leave the light on. It wastes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(electric)

3. This river is very\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ for swimmers. (danger)

4. You must put all medicines in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cupboards. (lock)

5. Do you see the rice………………. over there? (cook)

6. Peter is telling a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ woman on the street. (injury)

**2. Read the passage and choose the best answer A,B,C or D:**

 Safety Precautions (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the Home

• You must put all chemicals and drugs in locked cupboards. Children may drink or eat these things (2)\_\_\_\_\_\_\_\_ they look like soft drinks or candy.

 • You must not let children (3) \_\_\_\_\_\_ in the kitchen. The kitchen is a dangerous place.

• You have to make sure children do not play with matches. Each year, fire destroys homes and injures children because someone plays with matches. Remember, it (4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ takes one match to cause a fire.

• You must cover electrical sockets so that children do not try to put anything into them. (5) \_\_\_\_\_\_ can kill.

• You have to keep all dangerous objects out of children’s reach. These include scissors, knives, (6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ small objects such as beads.

1. A. in B. at C. from D. with

2. A. enough B. although C. because D. however

3. A. playing B. to play C. play D. to playing

4. A. too B. only C. also D. either

5. A. Electricity B. Electrical C. Electronic D. Electrician

6. A. but B. so C. or D. and

**3. Reading Comprehension**

This large flat is on the top floor of a five-story modern block of flats in a quiet part of the country. There are two schools, a restaurant, and several shops nearby. Wetton Station is only a few hundred meters away. The flat has got a large living-room, a dining-room, a modern kitchen, a large bedroom and two small bedrooms. There is a bathroom with shower, sink and toilet. The flat has also got a small storeroom, and there is a large balcony. The price is £44,590, including carpets.

• **Read and decide True or False**

1. This modern block of flats has five stories.

2. There are two restaurants nearby.

3. The flat has seven rooms.

4. The carpets cost £44,590.

• **Read the passage again and answer the questions**

1. The author tries to .

a. buy a large flat. b. sell a large flat.

 c. rent a large flat. d. find a large flat.

2. Which of the following is NOT true?

a. There are two schools near the flat.

b. The modern block of flats has five floors.

c. The flat is beautiful but the neighborhood is noisy.

d. The flat has a large verandah.

**4. Rearrange the sentences.**

1 in the / you / must / not / play / kitchen / by themselves / let / children.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. dangerous / into / an / socket / putting / a / knife / is / electrical.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. in / locked / cupboards / to / put / chemicals / it / is / safe / and drugs.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. the / room, / on the / a / bookshelf / left / side / of / there / is.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. do / not / matches / play with / you / children / have / to / make / sure.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. until / tomorrow /can’t / fix / the washing / the / repairman / machine.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Tổ Anh Văn – Anh 8

Tuần 5 ( 5/10-9/10/2021)

 6 ( 11/10 – 17/10)

**UNIT 3 : AT HOME**

**. Week 6 (11/9-17/9/2021)**

**. WRITE**

**NEW WORDS**

1. above (prep) ở bên trên

2. beneath (prep) ở bên dưới

3. wardrobe (n) tủ áo

4. refrigerator = fridge (n) tủ lạnh

5. oven (n) lò nướng

6. towel (n) khăn tắm

7. towel rack (n) giá máng khăn tắm

8. counter (n) quầy, bệ

9. jar (n) hủ, keo, lọ

10. flour = powder (n) bột

11. sugar (n) đường

12. lighting fixture (n) đèn chùm

13. vase (n) bình, lọ

14. feed the dog (v) cho chó ăn

15. do chores = do the housework làm việc nhà

16. garbage = rubbish (n) rác

17. fish tank (n) hồ cá

18. empty the garbage (v) đổ rác

19. tidy the bedroom (v) dọn giường

20. clean the fish tank (v) lau hồ cá

 57. dust the living-room (v) phủi bụi phòng khách

58. repairman (n) thợ sửa

**Read the description of Hoa’s room after that write description of this kitchen.**

This/ Hoa’s kitchen.

There/refrigerator/right corner/ room.

Next to/ refrigerator/ stove and oven.

On the other side/ oven/sink/next to/ sink/ towel rack.

Dish rack/counter/ to the right/ window/ beneath/shelves.

On / shelves/ counter/beneath/ window/jars/ sugar/ flour/ tea

In the middle/ kitchen/ table/ four chairs.

Lighting fixture/ above/ table/beneath/ lighting fixture/ vase with flowers.

**3. Write a description of a room in your house. Refer to the above paragraphs(viết mô tả 1 phòng trong nhà bạn , dựa vào các đoạn viết ở bên trên .)**

This is my living room. There is……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

. Language Focus

**Why - because**

**\*    Why** là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi question word), được dùng để hỏi về lí do. **Why** có nghĩa là tại sao, vì sao, vì lí do gì, với mục đích gì.

\* **Because** là liên từ (conjunction) có nghĩa là “vì, bởi vì”, được dùng để trả lời cho câu hỏi về lí do bắt đầu bằng **Why**.

Ex:

+ Why are you late all the time?

-  I’m late because I often stay up late.

+ Why did you buy these shoes?

-  I bought them because I like them.

**Must, have to. ought to**

**\*  “must + bare-infinitive**” là một động từ tình thái có nghĩa là “cần thiết phải

làm một việc gì”, diễn đạt tính chất bắt buộc. Động từ dùng sau must ở dạng nguyên mẫu không TO.

EX :

-    We haven’t got much time. We must hurry.

-    You can tell Lan what I said, but she must keep it secret.

**\*  ‘have to + infinitive”** được dùng thay cho ‘‘must” ở thì tương lai, quá khứ và đôi lúc ở thì hiện tại. “have to-infinitive” có nghĩa là “phải làm gì”, diễn tả sự bắt buộc hoặc sự cần thiết.

Ex:

- I have to type letters and answer the phone.

- He has to pass the exam before he can start work.

**Ex** : Để diễn tả sự bất buộc hoặc sự cần thiết phải làm gì, chúng ta có thể sử dụng “must” hoặc “have to”, nhưng trong một vài ngữ cảnh, “must” và ~have to” có nghĩa khác nhau: “must = người nói đưa ra quyết định”, “have to = một người khác đưa ra quyết định”.

**\*  "ought to + infinitive”** có nghĩa là “nên, phải nên. cần nên làm gì”, dùng để chỉ một việc gì đó được xem là đúng cần phải làm hay dùng để khuyên hoặc để nghị một tiến trình hành động như thế nào đó.

Ex :

-  Children ought to respect their parents.

-     You ought to apologize to her.

-    You ought to study harder for your next exam.

-    We ought to be leaving now.

**. POSSESSIVE PRONOUNS**

**1.Possessive pronouns**

Đại từ sở hữu ( possesive pronoun) chỉ sự sở hữu của người hoặc vật với người hoặc một sự vật khác. Đại từ sở hữu được sử dụng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ theo sau để tránh lập lại. (Đại từ sở hữu= tính từ sở hữu + danh từ)

2**. Possessive pronouns and possessive adjective**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **possessive adjective** | **possessive pronouns** |
| **Definition** | Tính từ sở hữu( **possessive adjective )** là từ để chỉ sự sở hữu và đứng trước danh từ.  | Đại từ sở hữu**( possessive pronouns)** dùng để thay thế hẳn cho tính từ sở hữu và danht từ.Đại từ sở hữu vừa có thể đứng ở vị trí chủ ngữ, vừa có thể kaf tân ngữ trong câu. |
| **Definition** | Tính từ sở hữu( **possessive adjective )** là từ để chỉ sự sở hữu và đứng trước danh từ.  | Đại từ sở hữu**( possessive pronouns)** dùng để thay thế hẳn cho tính từ sở hữu và danht từ.Đại từ sở hữu vừa có thể đứng ở vị trí chủ ngữ, vừa có thể kaf tân ngữ trong câu. |
| **Ex** | This is my book.( Đây là quyển sách của tôi)🡪Trong câu sử dụng tính từ sở hữu **“my**” và danh từ “ **book”** | **That is mine**. ( Kia là quyển sách của cậu)🡪Trong câu sử dụng đại từ sở hữu “**mine”** để thay thế cho “**my book**” vì người nói không muốn lặp lại từ. |

**3. possessive pronouns and mening**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PN  | **possessive adjective** | **possessive pronouns** | **Meaning**  | **Ex**  |
| I  | My  | Mine  | Của tôi  | Your book is not as interesting as mine. |
| You  | Your  | Yours | Của bạn  | I will give mine and you will give yours. |
| We  | Our | Ours  | Của chúng tôi  | This house is ours. |
| They  | Their  | Theirs  | Của họ  | If you don’t have a car, you can borrow theirs. |
| He  | His  | His  | Của anh ta  | How can he eat my food not his? |
| She  | Her | Her | Của cô ấy | I can’t find stapler so I use hers. |
| It | Its | Its | Của nó | My feet are small but its are big. |

**4. How to use**

|  |  |
| --- | --- |
| Dùng thay thế cho một tính từ sở hữu ( **possessive adjective )** và một danh từ đã nói ở phía trước | ExI gave it to my friends and to yours. ( Tôi đưa nó cho bạn của tôi và bạn của bạn)🡪yours=your friends Her shirt is white and mine is blue. 🡪mine= my shirt |
| Dùng trong dạng câu hỏi sở hữu kép( double possessive) | He is a friend of mineIt was not fault of yours that we mistook the way.  |

**EXERCISES**

**Task 1 : Supply the correct word form**

1. My brother’s bike is blue. (My bike)\_\_\_\_\_ is blue, too

2. This is my house and that is (her house)\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. My brother ate not only his cake but also (my cake)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Please move to another table. This is (our table)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. They mistook our car for( their car)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Give this book to Jim. It’s ( his book)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. My laptop didn’t work, so I used ( her laptop)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. My house is not as modern as ( your house)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. The last decision will be ( my decision)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Is it your suitcase or ( his suitcase)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

11. Their garden is smaller than ( my garden)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. It used to be my car. Now it’s ( her car)\_\_\_\_\_\_\_.

13. I found my keys. Have you found ( your keys)\_\_\_\_\_\_\_?

14. Their team beat ( our team)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. This is not your money but it is ( my money)\_\_\_\_\_\_\_.

**Taks 2 : Multiple choice**

1. Have you got \_\_\_\_\_\_\_pen, or would you like to borrow \_\_\_\_\_\_\_\_\_?

A. your-mine B. yours-my C. yours-mine

2. Jane’s voice is good. \_\_\_\_\_\_is good, too.

A.I B. my C. mine

3.\_\_\_\_\_\_ cat is adorable.\_\_\_\_\_\_is adorable too.

A. Your-Mine B. Your-Mine C. yours-mine

4. My face looks like \_\_\_\_\_\_\_face.

A. she B. her C. her

5. it’s not \_\_\_\_\_fault. It’s \_\_\_\_\_\_\_

A. your-mine B. yours-mine C. yours-mine

6. Jim’s car was parked here. \_\_\_\_\_\_\_parked \_\_\_\_\_\_\_car here too.

A.I-mine B.I –mine C.my-mine

7. I know Louis is \_\_\_\_\_\_\_\_\_friend. He’s also a friend of\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A. your-my B. your- I C. your-mine

8. I lost my pencil. Can I have one of \_\_\_\_\_\_?

A. your B. you C. yours

9. This is not \_\_\_\_\_\_\_car. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_is black.

A. my- my B.my-mine C.my –I

10. Has the cat had \_\_\_\_\_\_food?

A. its B.it C .his