**TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN**

**GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC**

**(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)**

**MÔN:TIẾNG ANH KHỐI 8 - TUẦN: 4**

1. **Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học**

**PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **GHI CHÚ** |
| Unit 2: Making arrangement | Activity 1: Vocabulary  : Read  : Language focus: Adverbs of place  Activity 2: Exercises |
| Activity 1: Vocabulary | **Vocabulary:**  - emigrate /ˈemɪɡreɪt/(v): xuất cảnh, di cư  - deaf-mute /def -mjuːt/(n): tật vừa câm vừa điếc  - transmit /trænsˈmɪt/(v): truyền, phát tín hiệu  - speech /spiːtʃ/(n): giọng nó, lời nói  - distance /ˈdɪstəns/ (n): khoảng cách  - lead to /liːd/(v): dẫn đến  - assistant /əˈsɪstənt/(n): người giúp đỡ, phụ tá  - conduct /kənˈdʌkt/(v): thực hiện, tiến hành  - device /dɪˈvaɪs/ (n): thiết bị, dụng cụ, máy móc  - message /ˈmesɪdʒ/(n): thông điệp, lời nhắn  - exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/(n): cuộc triểm lãm  - commercial /kəˈmɜːʃl/(a): buôn bán, thương mại  - furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/(n): đồ đạc  - delivery /dɪˈlɪvəri/(v): giao  - midday /ˌmɪdˈdeɪ/(adv): nửa ngày  - customer /ˈkʌstəmə(r)/(n): khách hàng  - stationery /ˈsteɪʃənri/(n): đồ dùng văn phòng  - leave the message: để lại lời nhắn  - pick up /pɪk/ (v): đón |
| Read | **Read p. 21-22**   * Học sinh đọc và làm bài tập True / False trang 22 * Học sinh tóm tắt lại bài khóa dựa vào bài tập số hai trang 22 |
| Language focus 1 | **Adverbs of place**  here (ở đây/ tại nơi này), there (đằng kia/ nơi đó/ tại chỗ kia), inside (ờ  trong), outside (ở ngoài), upstairs (ở tầng trên/ ở trên lầu), downstairs (ở tầng dưới/ ở dưới lầu).    Ví dụ:  — We live here. (Chúng tôi sống ở đây.)  — It’s there, right in front of you! (Nó ở kia kìa. Ngay trước mặt anh  đấy).  — The guests had to move inside when it started to rain. (Nó ở kia kìa.  Ngay trước mặt anh đấy.) |
| Activity 2:  Exercises. | * **Học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa ( trang 26)** |
|  |  |

1. **Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.**

Lớp:

Họ tên học sinh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Môn học** | **Nội dung học tập** | **Câu hỏi của học sinh** |
| Anh | Activity 1 :  Activity 2 : | 1.  2. |

**Mọi thắc mắc về kiến thức bài học, học sinh liên hệ:**

* **Cô: Phạm Thu Trang**
* **Điện thoại và zalo: 00938884357. (Thời gian: thứ sáu từ 8 giờ đến 21giờ** )