**NỘI DUNG BÀI HỌC TIẾNG ANH LỚP 8**

*Tuần 13: 28/11/2022-3/12/2022*

**UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD**

1. **NEW WORDS**

**Hs viết vào vở bài học và chép copy**

1. GETTING STARTED

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grocery | /ˈgrəʊs(ə)ri/ | n | tạp phẩm |
| wet market | /wɛt ˈmɑːkɪt/ | n | chợ cá, rau… |
| Drugstore |  | n | tiệm thuốc |
| hairdresser's |  | n | tiệm hớt tóc |
| Stadium |  | n | sân vận động |

2. LISTEN AND READ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Since | /sɪns/ |  conj | từ (khi, lúc) |
| Serve | /səːv/ | v | phục vụ |
| Pancake | /ˈpankeɪk/ | n | bánh bột mì, trứng, bơ rán 2 mặt |
| Tasty | /ˈteɪsti/ | adj | Ngon |

3. LISTEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Newcomer | /ˈnjuːkʌmə/ | n | người mới đến |
| Millennium | /mɪˈlɛnɪəm/ | n | nghìn năm, thiên niên kỷ |
| Cinema | /ˈsɪnɪmə, -mɑː/ | n | rạp chiếu phim |
| Performance | /pəˈfɔːm(ə)ns/ | n | sự trình diễn |
| Pm | /piːˈɛm/ | adv | (post meridiem) quá trưa, chiều, tối |
| Photographer | /fəˈtɒgrəfə/ | n | nhà nhiếp ảnh, thợ nhiếp ảnh |
| Suggest | /səˈdʒɛst/ | v | đề nghị, gợi ý |
| Channel | /ˈtʃan(ə)l/ | n | Kênh |
| Fan | /fan/ | n | người hâm mộ |

4. READ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mall | /mal, mɔːl, mɒl/ | n | phố buôn bán lớn |
| Roof | /ruːf/ | n | mái nhà |
| Especially | /ɪˈspɛʃ(ə)li, ɛ-/ | adv | đặc biệt là |
| Humid | /ˈhjuːmɪd/ | adj | ẩm ướt |
| Comfort | /ˈkʌmfət/ | n | sự thoải mái |
| Goods | /gʊdz/ | n | hàng hoá |
| Price | /prʌɪs/ | n | Giá |
| Resident | /ˈrɛzɪd(ə)nt/ | n | cư dân |
| air-condition | /ɛː kənˈdɪʃ(ə)n/ | v | điều hoà không khí |
| Specialty | /ˈspɛʃ(ə)lti/ | n | chuyên ngành, đặc sản |
| Daily | /ˈdeɪli/ | adj, adv | hằng ngày |
| Discount | /ˈdɪskaʊnt/ | n | sự giảm giá |

5. LANGUAGE FOCUS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Company | /ˈkʌmp(ə)ni/ | n | công ty |
| Through | / θruː/ | prep, adv | nhờ, bởi, qua |
| Backpack | /ˈbakpak/ | n | ba lô đeo vai |
| Snake | /sneɪk/ | n | con rắn |
| pocket-watch | /ˈpɒkɪt wɒtʃ/ | n | đồng hồ bỏ túi |
| Wristwatch | /ˈrɪs(t)wɒtʃ/ | n | đồng hồ đeo tay |

**Hs không viết vào vở bài học và không chép copy**

6. SPEAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clerk | /klɑːk/ | n | thư kí, giao dịch viên |
| Parcel | /ˈpɑːs(ə)l/ | n | bưu kiện, gói |
| Airmail | /ˈɛːmeɪl/ | n | thư (gửi bằng) đường hàng không |
| surface mail | / ˈsəːfɪs meɪl/ | n | thư (gửi bằng) đường bộ, thuỷ |
| Kilogram | /ˈkɪləgram/ | n | Kilôgram |
| Brochure | /ˈbrəʊʃə, brɒˈʃʊə/ | n | cuốn sách mỏng, tờ rơi |
| Charge | /tʃɑːdʒ/ | n | giá tiền, tiền phải trả |

7. WRITE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Effect | /ɪˈfɛkt/ | n | tác động |
| Hardware | /ˈhɑːdwɛː/ | n | đồ kim khí |
| Contact | / kənˈtakt/ | v | liên hệ |
| Format | /ˈfɔːmat/ | n | cách thức |
| Hold | /həʊld/ | v | tổ chức |
| Hall | /hɔːl/ | n | hội trường |

**B. PREPOSITION AND VERB FORM**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. be + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ở xung quanh |
| 2. close + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ở gần |
| 3. too + …+ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  | quá đến nỗi không thể |
| 4. **send** + something + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + someone/somewhere | gửi cái gì cho ai/đến đâu |
| 5. be different + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | khác nhau |
| 6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_+ one roof | dưới 1 mái nhà |
| 7. \_\_\_\_\_\_\_\_ + neighborhood | ở khu vực lân cận, ở xung quanh |
| 8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ + comfort | trong sự thoải mái |
| 9. take + **my/his/her/our/their…**bussiness | chiếm hết việc kinh doanh |
| 10. be the same + \_\_\_\_\_\_\_\_ | giống như, tương tự như |
| 11. be concerned + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | quan tâm về |
| 12. a + …+ selection + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1 sự đa dạng  |
| 13. be pleased + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | hài lòng về |

🕮**Bài tập áp dụng**

1. ...............is it since you last saw Joe?

a. How long b. How far c. How often d. How much

1. Coffee is Brazil’s main ..........................

a. produce b. product c. production d. productive

1. Their tastes are different ...............mine.

 a. to b. in c. from d. with

1. I am having a headache. I need go to ............................

a. drugstore b. dentist’s c. grocery store d. stadium

1. I have collected stamps .........................10 years.

a.since b. for c. at d. a & b

1. Na’s mother is too tired ..............tonight.

 a. cook c. to cook

 b. cooking d. all are correct

1. They have organized a community meeting ............discuss the situation.

 a. in order b. so that c. so as to d. so as that

1. Customers will shop in ....................and won’t notice the weather.

 a. comfort b. comfortable c. comfortably d. a & b

1. Your hair is the same color ................mine

 a. with b. as c. at d. in

1. They..................to London in 2003.

 a. have moved b. move c. moved d. moving

1. The stores in the mall will offer a wider ..................of products.

a. select b. selection c. selective d. selecting

1. Airmail is .................expensive than surface mail.

 a. many b. much c. more d. the most

1. I have studied English since I ...............high school.

 a. started b. have started c. start d. a & b

1. .. ............did you start learning English?

 a. How long b. How long ago c. When d. b & c

1. He is wearing a red cap ....................her

 a. as b. same c. like d. look

1. I’m quite tall but you are taller. I’m not .................tall as you.

 a. so b. as c. at d. b & c

1. I’m hungry now. Let’s go to the ........................ It serves Hue food.

 a. grocery b. restaurant c. stadium d. wet market

1. The store owners have been .................about the new mall for months.

 a. anxious b. happy c. excited d. concerned

1. When did you .............talk to him?

 a. last b. recently c. lately d. already

1. Some of the products in the mall are at cheaper ........................

 a. prizes b. costs c. prices d. Charges

The end