TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

TỔ TIẾNG ANH

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 8**

**Tiết 1: Unit 11 – TRAVELING AROUND VIET NAM**

**(Getting Started + Listen and Read)**

**(Thời gian học: 20/4 – 25/4/2020)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hiểu thêm về du lịch nước ta.

- Học sinh nắm được điểm ngữ pháp về hiện tại phân từ (tính từ tận cùng là \_ing); quá khứ phân từ (tính từ tận cùng là \_ed) và câu yêu cầu có từ “mind”.

**II. NỘI DUNG**

**1. Từ vựng**

1. around (prep)
2. airport (n)
3. crop (n)
4. corn (n)
5. sugar cane (n)
6. photo (n) = photograph

* take a photo

1. luggage (n)
2. mind (v)

**2. Ngữ pháp:**

Hiện tại phân từ (tính từ tận cùng là \_ing); quá khứ phân từ (tính từ tận cùng là \_ed) và câu yêu cầu có từ “mind”.

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

|  |  |
| --- | --- |
| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| **I. Kiểm tra bài cũ**  - HS dựa vào kiến thức đã học, chọn đáp án đúng, sau đó ghi đáp án vào tập. | ***- HS chọn và ghi lại đáp án vào tập***  1. In 1876, the telephone ………. first introduced by Bell and Watson.  a. was b. is c. has been d. had been  2. The pizzas…………to your house.  a. will bring b. will brought  c. will be brought d. will been brought |
| **II. Từ vựng – Ngữ pháp**  **1. Từ vựng**  - HS ghi lại các từ vựng và nghĩa tiếng Việt vào tập và học thuộc lòng.  **2. Ngữ pháp**  - HS xem kĩ phần lý thuyết và ghi lại nội dung ngữ pháp.  - Các ví dụ tham khảo: (SGK/99)  + I can see a boy riding a water buffalo.  + Would you mind sitting in the front seat of the taxi?  + Would you mind if I took a photo? | ***- HS ghi lại vào tập các từ mới sau đây:***   1. around (prep) khắp, đó đây 2. airport (n) sân bay 3. crop (n) vụ mùa 4. corn (n) bắp 5. sugar cane (n) cây mía 6. photo (n) = photograph bức ảnh  * take a photo chụp ảnh  1. luggage (n) hành lý 2. mind (v) cảm thấy phiền, phiền   **- HS ghi lại vào tập nội dung ngữ pháp**  **I. The participles: Phân từ**  Có 2 loại phân từ: **Hiện tại phân từ** (Present Participle) **và quá khứ phân từ** (Past participle)  **1. Present Participle**   |  | | --- | | **Verb + ing** |   **Được thành lập bằng cách thêm –ing vào sau động từ:**  **Ex:** The girl **reading a book in the library** is my friend**.**  **reading a book in the library** là cụm phân từ đứng sau danh từ **the girl** bổ nghĩa cho danh từ **the girl.**  Chúng ta dùng **hiện tại phân từ** để thay cho mệnh đề quan hệ, khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động.  **2. Past participle:**  Được thành lập bằng cách thêm “ed” vào sau động từ có qui tắc hoặc ở cột thứ 3 của động từ bất qui tắc   |  | | --- | | **Verb + ed/ Verb 3** |   **Ex:** The toys **made in china** are cheap.  **made in china** là cụm phân từ đứng sau danh từ **the toys** bổ nghĩa cho danh từ **the toys.**  Chúng ta dùng **quá khứ phân từ** để thay cho mệnh đề quan hệ, khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động.  **II.Requests with Would / Do you mind ...?**  a.   |  | | --- | | **Would/ Do you mind + V-ing...?** |   Cấu trúc này được thường dùng để yêu cầu người khác làm việc gì một cách lịch sự.  Ex: Would /Do you mind opening the window?(= Please open the window)  (*Phiền bạn mở dùm cửa sổ./ Vui lòng mở dùm cửa sổ.*)  Would / Do you mind not smoking? (= Please don’t smoke.)  (*Xin đừng hút thuốc.*)  b.   |  | | --- | | **Would you mind + if-clause (past tense)...?**  **Do you mind + if-clause (present tense) ...?** |   Cấu trúc này thường được dùng để hỏi xin phép một cách lịch sự.  • Trả lời: **No** (không) / **Not at all** (không có chi.)  Ex: Would you mind if I opened the window? (*Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ? / Tôi mở cửa sổ có phiền bạn không?*)  No, please do. (*Không, xin cứ tự nhiên.*)  Do you mind if I smoke? (*Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc? / Tôi hút thuốc anh không phiền chứ?*) |
| **III. GIỚI THIỆU BÀI HỌC**  - HS mở sách ra ở trang 98, phần Getting Started.  - HS nhìn vào 4 bức tranh và ghép nối với những từ cho sẵn tương ứng với các địa danh, sau đó ghi lại đáp án vào tập.  - HS nhìn vào phần Listen and Read, tự luyện tập bài hội thoại và làm bài true/false. | ***- HS ghi lại đáp án vào tập.***   * **Getting Started:**   a/ Ngo Mon Gate  b/ Nha Rong Harbor  c/ The Temple of Literature  d/ Ha Long Bay   * **Listen and Read:**   **True or False?**  a/ True  b/ True  c/ False  The Jones family is traveling from the airport in a taxi.  d/ True  e/ True  f/ False  Rice, corn, sugar canes and others are grown around Hanoi. |
| **IV. BÀI TẬP CỦNG CỐ**  Học sinh làm bài và nộp lại theo link sau: <https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6> | ***HS đọc kỹ đề để chuẩn bị làm bài và nộp bài online tại link*** [*https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6*](https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6)  **I.Chọn đáp án đúng nhất:**   1. The young lady \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in front of that shop is Mai’s sister.   a. stand b. stood c. standing d. is standing   1. The camera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Japan is very expensive.   a. make b. making c. made d. was made   1. Hoa sells flowers. She is a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .   a. tourist guide b. grocer c. florist d. librarian   1. Would you mind \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_this letter for me?   a. post b. posts c. posting d. posted   1. My sister enjoys sweets \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from chocolates.   a. make b. making c. made d. was made   1. “Do you mind if I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the T.V a little? I am studying” – “ Ok.”   a. turn on b. turn off c. turn up d. turn into   1. The man \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ under the tree is Nam’s uncle.   a. sit b. sat c. sitting d. to sit  **II. Chia từ loại phù hợp:**  8. It is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to travel around Vietnam. (INTEREST)  9. It rained \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ last night. (HEAVY)  10. There are\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_limestone islands in Ha Long Bay. (BEAUTY) |

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 8**

**Tiết 2: Unit 11 – TRAVELING AROUND VIET NAM**

**(Read)**

**(Thời gian học: 20/4 – 25/4/2020)**

**\*\*\***

**A. MỤC TIÊU**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ biết thêm về 4 địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt Nam: Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa và vịnh Hạ Long.

**II. NỘI DUNG**

**1.Từ vựng:**

1. sights (pl.n)
2. institute (n)

🡪Oceanic Institute (n)

1. offshore (adj)
2. island (n)
3. giant (adj)
4. accommodation (n)
5. waterfall (n)
6. tribal (adj)

🡪tribe (n)

1. slope (n)

🡪mountain slope (n)

1. stream (n)
2. bay (n)
3. recognize (v)
4. heritage (n)
5. cave (n)
6. magnificent (adj)
7. limestone (n)
8. sunbathe (v)
9. florist (n)
10. import (v)
11. day (n)

🡪daily (adj, adv)

21.depart (v)

🡪 departure (n)

22.mountain (n)

🡪 mountainous (adj)

**2.Ngữ pháp:** Ôn tập

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

|  |  |
| --- | --- |
| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| **I. Kiểm tra bài cũ**  - HS dựa vào kiến thức đã học, chọn đáp án đúng, sau đó ghi đáp án vào tập. | ***- HS chọn và ghi lại đáp án vào tập***  1. Would you mind…………the window?  a. to close b. closing c. about closing d. closed  2. Do you mind………..I leave early?  a. if b. when c. that d. ø |
| **II. Từ vựng – Ngữ pháp**  **1. Từ vựng**  - HS ghi lại các từ vựng và nghĩa tiếng Việt vào tập và học thuộc lòng.  **2. Ngữ pháp** | ***- HS ghi lại vào tập các từ mới sau đây:***   1. sights (pl.n): cảnh đẹp, thắng cảnh 2. institute (n): viện (nghiên cứu), học viện   🡪Oceanic Institute (n): Viện hải dương học   1. offshore (adj): ngoài khơi 2. island (n): hòn đảo 3. giant (adj): to lớn, khổng lồ 4. accommodation (n): chỗ ở 5. waterfall (n): thác nước 6. tribal (adj): thuộc về bộ tộc, bộ lạc   🡪tribe (n): bộ tộc, bộ lạc   1. slope (n): dốc, đường dốc   🡪mountain slope (n): dốc núi, sườn núi   1. stream (n): dòng suối, khe suối 2. bay (n): vịnh 3. recognize (v): công nhận 4. heritage (n): di sản 5. cave (n): hang động 6. magnificent (adj): lộng lẫy, đầy ấn tượng 7. limestone (n): đá vôi 8. sunbathe (v): tắm nắng 9. florist (n) : người bán hoa   19. import (v): nhập khẩu   1. day (n): ngày   🡪daily (adj, adv) hằng ngày  21.depart (v) khởi hành  🡪 departure (n) sự khởi hành  22.mountain (n) núi  🡪 mountainous (adj) có núi |
| **III. GIỚI THIỆU BÀI HỌC**  - HS mở sách ra ở trang 102, phần Read.  - HS đọc hiểu toàn bộ bài đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới và ghi câu trả lời vào tập. | ***- HS ghi lại đáp án vào tập.***  **Bài 1 (trang 104):**   1. caves Ha Long Bay 2. flights to Ha Noi Nha Trang 3. hotels All four places 4. local transport All four places 5. mini-hotels Ha Long Bay 6. mountain slopes Sa Pa 7. railway Nha Trang, Ha Long Bay, Sa Pa 8. restaurants Not mentioned 9. sand beaches Ha Long Bay 10. tourist attractions All four places 11. types of food Not mentioned 12. villages Sa Pa 13. waterfalls Da Lat 14. world heritage Ha Long Bay   **Bài 2 (trang 105):**  a. Sa Pa  b. Nha Trang  c. Nha Rong Harbor  d. Ha Long Bay  e. Da Lat |
| **IV. BÀI TẬP CỦNG CỐ**  Học sinh làm bài và nộp lại theo link sau: <https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6> | ***HS đọc kỹ đề để chuẩn bị làm bài và nộp bài online tại link*** [***https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6***](https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6)  **I.Chọn đáp án đúng nhất:**   1. There are many places of interests worth \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Vietnam.   a. seeing b. to see c. saw d. seen   1. I’d like you \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Sa Pa with my family next week.   a. visit b. to visit c. visiting d. visited   1. Would you mind \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the window. It’s so hot here.   a. open b. opening c. to open d. opened   1. Do you mind \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ our new email this morning?   a. send b. sending c. to send d. sent   1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you mind if I smoked here ?   a. Do b. Would c. Did d. Will   1. We are very interested \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the history of Vietnam.   a. in b. on c. at d. with   1. Do you mind \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I use your computer?   a. that b. if c. so d. when  **II. Chia từ loại phù hợp:**  8. The next \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_for New York will be at 11:00 (DEPART).  9. Sapa is a famous\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_resort in Vietnam. (MOUNTAIN)  10. There is a big, well-known\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ institute in Nha Trang. (OCEAN) |

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 8**

**Tiết 3: Unit 11 – TRAVELING AROUND VIET NAM**

**(Language Focus)**

**(Thời gian học: 20/4 – 25/4/2020)**

**\*\*\***

**A. MỤC TIÊU**

Học sinh ôn tập điểm ngữ pháp về:

* \_ed and \_ing participles
* Requests with -Would/ Do you mind if…/

-Would/ Do you mind + V\_ing?

**II. NỘI DUNG**

**Ngữ pháp:** Ôn tập

* \_ed and \_ing participles
* Requests with -Would/ Do you mind if…/

-Would/ Do you mind + V\_ing?

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI MỚI**

|  |  |
| --- | --- |
| **HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN** | **NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP** |
| **I. Kiểm tra bài cũ**  - HS dựa vào kiến thức đã học, chọn đáp án đúng, sau đó ghi đáp án vào tập. | ***- HS chọn và ghi lại đáp án vào tập***  1. Accommodation in London……..very expensive.  a. is b. are c. has d. have  2. Passengers should check in at least one hour before………  a. depart b. departed c. department d. departure |
| **II. Từ vựng – Ngữ pháp**  **1. Từ vựng**  **2. Ngữ pháp**  - HS xem kĩ lại ở tiết 1 phần lý thuyết về:   * \_ed and \_ing participles * Requests with   -Would/ Do you mind if…/  -Would/ Do you mind + V\_ing? | ***- HS xem lại phần lý thuyết sau đây: (ở tiết 1)***  **I. The participles: Phân từ**  Có 2 loại phân từ: **Hiện tại phân từ** (Present Participle) **và quá khứ phân từ** (Past participle)  **1. Present Participle**   |  | | --- | | **Verb + ing** |   **Được thành lập bằng cách thêm –ing vào sau động từ:**  **Ex:** The girl **reading a book in the library** is my friend**.**  **reading a book in the library** là cụm phân từ đứng sau danh từ **the girl** bổ nghĩa cho danh từ **the girl.**  Chúng ta dùng **hiện tại phân từ** để thay cho mệnh đề quan hệ, khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động.  **2. Past participle:**  Được thành lập bằng cách thêm “ed” vào sau động từ hợp qui tắc hoặc ở cột thứ 3 của động từ bất qui tắc   |  | | --- | | **Verb + ed/ Verb 3** |   **Ex:** The toys **made in china** are cheap.  **made in china** là cụm phân từ đứng sau danh từ **the toys** bổ nghĩa cho danh từ **the toys.**  Chúng ta dùng **quá khứ phân từ** để thay cho mệnh đề quan hệ, khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động.  **II.Requests with Would / Do you mind ...?**  a.   |  | | --- | | **Would/ Do you mind + V-ing...?** |   Cấu trúc này được thường dùng để yêu cầu người khác làm việc gì một cách lịch sự  Ex: Would /Do you mind opening the window?(= Please open the window)  (*Phiền bạn mở dùm cửa sổ./ Vui lòng mở dùm cửa sổ.*)  Would / Do you mind not smoking? (= Please don’t smoke.)  (*Xin đừng hút thuốc.*)  b.   |  | | --- | | **Would you mind + if-clause (past tense)...?**  **Do you mind + if-clause (present tense) ...?** |   Cấu trúc này thường được dùng để hỏi xin phép một cách lịch sự.  • Trả lời: **No** (không) / **Not at all** (không có chi.)  Ex: Would you mind if I opened the window? (*Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ? / Tôi mở cửa sổ có phiền bạn không?*)  No, please do. (*Không, xin cứ tự nhiên.*)  Do you mind if I smoke? (*Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc? / Tôi hút thuốc anh không phiền chứ?*) |
| **III. GIỚI THIỆU BÀI HỌC**  - HS mở sách ra ở trang 108, phần Language Focus. | ***- HS ghi bài học vào tập.***  **1.Present participle**  Ex: The boy reading a book is Ba.  \* **Present participle: V-ING**  a. The woman carrying a bag is Miss Lien.  b. The girls playing chess are Hoa on the left and Nga on the right.  c. The man walking up the stairs is Mr Quang  d. The boy reading a book is Ba.  **2. Past participle**  Ex: The box painted green is one dollar.  **Past participle: V-ED/ V3**  b. The truck recycled from drinking cans is $ 2.  c. The doll dressed in pink is $ 2.  d. The flowers wrapped in yellow paper are $ 1.  e. The toys kept in cardboard box are $ 10.  **3**. **Do/ Would you mind +V-ING …?**  b. Would you mind putting out your cigarette?  No, of course not.  c. Would you mind getting me some coffee?  I’m sorry, I can’t.  d. Would you mind waiting for a moment?  I’m sorry, that is not possible.  4. **Do you mind if I +V …?**  **Would you mind if I+S+V2/V-ed …?**  c. Do you mind if I use your phone?  Please do.  d. Would you mind if I turned off the stereo?  I’d rather you didn’t.  e. Do you mind if I turn on the air-conditioner?  Not at all.  f. Would you mind if I watched TV while eating?  I’d prefer you didn’t. |
| **IV. BÀI TẬP CỦNG CỐ**  Học sinh làm bài và nộp lại theo link sau: <https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6> | ***HS đọc kỹ đề để chuẩn bị làm bài và nộp bài online tại link*** [***https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6***](https://forms.gle/FstUwtWZ93nPyH8v6)  **I.Chọn đáp án đúng nhất:**   1. “ Do you mind if I sit here ?”   - “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.”  a. Yes, I do. b. No, I don’t mind.  c. Yes, please. d. You’re welcome   1. Can I help you \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ your bag ?   a. to b. in c. on d. with   1. Would you mind sitting in the front \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the taxi?   a. sit b. sitting c. sat d. seat   1. This bag is different \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mine.   a. to b. on c. at d. from   1. The man \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to Mrs. Brown is my new teacher.   a. talked b. talking c. talk d. talks   1. It’s about a 15 -minute \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from my house to the post office.   a. drive b. driving c. drove d. driven  7. We……..lots of photos on vacation.  a. had b. took c. did d. made  **II. Chia từ loại phù hợp:**  8. These ancient building are the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_heritage. (NATION)  9. There are flights\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_from Ho Chi Minh to Nha Trang. (DAY)  10.John is interested in the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of Vietnam. (HISTORIC) |

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh học thuộc lòng phần từ vựng và ngữ pháp.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form trong phần bài tập củng cố.**

**- Hạn chót: 17h ngày 23/4/2020.**

**Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

* **Trong quá trình làm bài, nếu có thắc mắc thì học sinh liên hệ với giáo viên dạy lớp để được giải đáp theo các địa chỉ sau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/Messenger** | **Email** |
| Cô Trang | 0344682289 | Trang Huỳnh | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |
| Cô Liên | 0979702178 | Lien Nguyen | [liennguyen020178@gmail.com](mailto:liennguyen020178@gmail.com) |
| Cô Lan | 0357627585 | Lan Nguyen | [nguyenlanav@gmail.com](mailto:nguyenlanav@gmail.com) |
| Cô Mai | 0989035412 | Vũ Thị Phương Mai | [maihanoi6160@gmail.com](mailto:maihanoi6160@gmail.com) |