**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 8**

**Tuần 23: từ ngày 22/2/2021 đến 27/2/2021**

**Nộp bài trước: 17g ngày 26/2/2021**

**\* LƯU Ý:**

1. Học sinh **học và làm bài trên K12online:** để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

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

**Tuần 23 - Tiết 1: Unit 12 – A VACATION ABROAD (Language Focus)**

**(Thời gian học: 22/2 – 27/2/2021)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp đã học.

- Học sinh ôn lại điểm ngữ pháp về Thì quá khứ tiếp diễn với “when” và “while” và Thì hiện tại tiếp diễn với từ “always”.

**2. Kỹ năng:**

- Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể làm các dạng bài tập trắc nghiệm, word-form và viết lại câu.

**II. NỘI DUNG**

**\*Ngữ pháp:**

**-** Thì quá khứ tiếp diễn với “when” và “while”

- Thì hiện tại tiếp diễn với từ “always”

**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 từ bài Read ở tiết trước, trả lời các câu hỏi sau và ghi vào tập.  a) How did Mrs. Quyen go to Kilauea Volcano?  b) Where in San Francisco did Mrs. Quyen see the famous prison?  c) What is special about Mount Rushmore? | - HS đọc lại đoạn văn, trả lời câu hỏi và ghi đáp án vào tập. |
| **II. Bài học**  **\*Ngữ pháp**  **1. Thì quá khứ tiếp diễn với “when” và “while”**  Thì quá khứ tiếp diễn còn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điếm cụ thể trong quá khứ thì có một hành động khác xảy đến hoặc làm gián đoạn.  Ví dụ:  - When Tom arrived, we were having dinner.  *Khi Tom đến chúng tôi đang ăn cơm tối.*  - While I was having a bath, the telephone rang.  *Tôi đang tắm thì điện thoại reo.*  - I was walking down the street when it began to rain yesterday afternoon. *Chiều hôm qua trong lúc tôi đang đi dạo phổ thì trời đổ mưa.*  + Thì quá khứ tiếp diễn còn diễn tả hai hành động song song cùng diễn ra một lúc tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.  Ví dụ:  - While I was studying my lesson, my younger sister was practising her piano lesson.  *Trong khi tôi học bài thì em gái tôi tập đàn piano.*  -My father was reading a newspaper while my mother was listening to music.  *Trong khi cha ngồi đọc báo thì mẹ tôi nghe nhạc.*  **2. Thì hiện tại tiếp diễn với “always”**  Chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với always khi phàn nàn, hoặc biểu lộ sự bực mình hay tức giận. Những từ cùng nghĩa như: forever, constantly cũng được dùng trong những trường hợp này.  Chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với always khi phàn nàn, hoặc biểu lộ sự bực mình hay tức giận. Những từ cùng nghĩa như: forever, constantly cũng được dùng trong những trường hợp này.  Ví dụ:  - Mary is always leaving her dirty socks on the floor for me to pick up!  *Mary luôn vứt tất bẩn bừa bãi trên sàn nhà đế tôi phái đi nhặt.*  - I am always/forerver/constantly picking up Mary's dirtv socks!  *Lúc nào tôi cũng phải đi nhặt tất bẩn của Mary.*  **Bài 1: Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night. (*Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua*.)**  a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night.  **\*Gợi ý bài 1:**  *a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night.*  *b) Hoa was eating (dinner) at eigh o'clock last night.*  *c) Bao was reading a comic at eight o'clock last night.*  *d) Nga was writing a letter at eight o'clock last night.*  *e) Na was walking her dog at eight o'clock last night.*  *f) Lan was talking to her grandmother at eight o'clock last night.*  **Bài 2: Look at the pictures. Then match the half-sentcnces in column A to those in Column B. Write the full sentences in your exercise book. (Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.)**  **\*Gợi ý bài 2:**  *a. The Le family was sleeping when the mailman came.*  *b. While Hoa was eating, the telephone rang.*  *c. When Nam won the race, the crowd was cheering.*  *d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.*  *e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.*  *f. It was raining when the plane got to Ha Noi.*  **Bài 3: Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. (Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì.)**  \*Example:  a) Bao is always forgetting his homework.  **\*Gợi ý bài 3:**  *a) Bao is always forgetting his homework.*  *b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.*  *c) Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.*  *d) Nam is always watching TV.*  *e) Na is always talking on the phone.*  *f) Liem is always going out.* | **Bài 1:** HS làm bài và ghi đáp án vào tập:  **Bài 2**: HS nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.  Bài 3: HS hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì. |

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem thật kĩ phần lý thuyết (ở tiết trước) và làm các bài tập theo yêu cầu.**

**- Học sinh xem lại các công thức ngữ pháp của bài.**

**- Học sinh chuẩn bị tiết 2: Unit 12 – REVISION.**

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

**Tuần 23 - Tiết 2: Unit 12 – A VACATION ABROAD - REVISION**

**(Thời gian học: 22/2 – 27/2/2021)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp có trong Unit 12.

- Học sinh ôn lại điểm ngữ pháp về Thì quá khứ tiếp diễn với “when” và “while” và Thì hiện tại tiếp diễn với từ “always”.

**2. Kỹ năng:**

- Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể làm các dạng bài tập trắc nghiệm, word-form và viết lại câu.

**II. NỘI DUNG**

**Ngữ pháp:**

**-** Thì quá khứ tiếp diễn với “when” và “while”

- Thì hiện tại tiếp diễn với từ “always”

**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, nhắc lại công thức và cách dùng của thì Quá khứ tiếp diễn. | - HS ghi lại công thức và cách dùng vào bài tập. |
| **II. Ôn tập**  **Bài 1. Trắc nghiệm**  1. As Bob was driving to work, he \_\_\_\_\_\_\_\_a wonderful idea.  A. has B. has had  C. had D. was having  2. The tour \_\_\_\_\_\_\_\_ a visit to the Science Museum.  A. had B. included  C. enclosed D. included of  3. The statue \_\_\_\_\_\_\_\_ out of stone.  A. carves B. was carved  C. paints D. was painted  4. I would love \_\_\_\_\_\_\_\_ them again.  A. see B. to see  C. seeing D. to seeing  5. \_\_\_\_\_\_\_\_is a mountain with a hole in the top where fire, gas and lava sometimes come out.  A. Volcano B. Valley  C. Hill D. Mount  6. Ann \_\_\_\_\_\_\_\_television when the phone rang.  A. watches B. watched  C. has watched D. was watching  7. I’ll call you \_\_\_\_\_\_\_\_ soon as I get home from work.  A. so B. as  C. like D. too  8. “I think I’ll stay here after all.” -“You \_\_\_\_\_\_\_\_ your mind.”  A. always changed  B. has always changed  C. are always changing  D. always change  9. Oil poured \_\_\_\_\_\_\_\_ of the damaged ship.  A. out B. off  C. over D. upon  10. It is difficult to find accommodation at \_\_\_\_\_\_\_\_\_ times there  A. busy B. full  C. daily D. crowded  **Bài 2. Word-form**  1. I’d like to visit Australia because Australian people are very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (friend)  2. Some \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ aren’t immediately dangerous because they aren’t active. (volcanic)  3. London is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ for its historic buildings and churches. (fame)  4. Last summer, we had an \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ trip to Sa Pa. (wonder)  5. We apologize for the late \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the train. (arrive)  **Bài 3. Giới từ**  1. You must come \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ for dinner one night. OK?  2. I’ll pick you \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at the hotel at 7 o’clock.  3. Would you like to come and stay \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ us while you’re \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ town?  4. He is always complaining \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the heaviness of my suitcase.  5. We are having a wonderful time \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the USA. | - HS làm bài tập và ghi đáp án vào tập. |

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh xem thật kĩ phần lý thuyết (ở tiết trước) và làm các bài tập theo yêu cầu.**

**- Học sinh xem lại các công thức ngữ pháp của bài.**

**- Học sinh chuẩn bị tiết 3: Unit 13 – Getting Started + Listen&Read.**

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

**Tuần 23 - Tiết 3: Unit 13 – FESTIVALS – Getting Started + Listen & Read**

**(Thời gian học: 22/2 – 27/2/2021)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ biết được các lễ hội trên thế giới, cụ thể là lễ hội thổi cơm ở Việt Nam.

- HS biết cách giải thích các sự kiện diễn ra.

**2. Kỹ năng:**

- Phát triển kĩ năng đọc-hiểu qua đoạn đối thoại có trong bài.

**II. NỘI DUNG**

**Ngữ pháp:**

**-** Ôn tập: thể bị động Passive Form.

**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, nhắc lại về ngữ pháp Thì hiện tại tiếp diễn với từ “always” | - HS trả lời và ghi lại đáp án vào tập. |
| **II. Bài mới**  **1. Từ vựng**  - HS ghi từ vựng vào tập bài học.  *- council /ˈkaʊnsl/(n): hội đồng*  *- keen on /kiːn/ (v): duy trì*  *- leader /ˈliːdə(r)/(n): người đứng đầu*  *- pottery /ˈpɒtəri/(n): đồ gốm*  *- to be fond of /fɒnd/: thích*  *- pomegranate /ˈpɒmɪɡrænɪt/ (n): quả lựu*  *- festival /ˈfestɪvl/(n): lễ hội*  *- preparation /ˌprepəˈreɪʃn/(n): sự chuẩn bị*  *- fetch /fetʃ/ (v): đi lấy, mang về*  *- marigold /ˈmæriɡəʊld/ (n): cúc vạn thọ*  *- fire-making (n): nhóm, đốt lửa*  *- rice-cooking (n): nấu ăn*  *- throughout /θruːˈaʊt/ (adv): thông qua*  *- upset /ʌpˈset/(a): bồn chồn*  *- jolly /ˈdʒɒli/(n): vui nhộn, vui vẻ*  *- yell /jel/(v): hét to, la to*  *- urge /ɜːdʒ/(v): thúc giục*  *- teammate /ˈtiːmmeɪt/(n): đồng đội*  *- perform /pəˈfɔːm/(v): trình diễn*  *- communal /kəˈmjuːnl/(a): công cộng, chung*  *- rub /rʌb/(v): cọ xát*  *- bamboo /ˌbæmˈbuː/(n): cây tre*  *- jumble /ˈdʒʌmbl/(v): trộn lẫn, làm lộn xộn*  *- participate in /pɑːˈtɪsɪpeɪt/(v): tham gia vào*  *- separate /ˈseprət/ (v): tách rời*  *- mushroom /ˈmʌʃrʊm/(n): nấm*  *- husk /hʌsk/(n): vỏ trấu*  *- export /ɪkˈspɔːt/(v): xuất khẩu*  *- judge /dʒʌdʒ/(n): sự đánh giá*  *- plumber /ˈplʌmə(r)/(n): thợ (lắp, sửa) ống nước*  *- grand prize (n): giải nhất*  *- award /əˈwɔːd/(v): tặng quà*  *- carol /ˈkærəl/(n): bài hát vui, thánh ca*  **2. Getting Started (trang 121/SGK)**  Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam? Why? (*Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh và nói những người này nên đi đâu khi họ đến thăm Việt Nam. Tại sao?*)  1. Tom likes swimming and sunbathing.  2. David is interested in ancient cities.  3. Huckleberry likes mountain-climbing.  4. Oliver is keen on pottery.  5. Robinson is fond of crowded places  **\*Gợi ý:**  1. Tom should go to beaches.  2. David should go to Hoi An.  3. Huckleberry should go to Sapa.  4. Oliver should go to Bat Trang.  5. Robinson should go to Ho Chi Minh City.  **3. Listen and Read**  - HS đọc bài đối thoại trong SGK và thực hiện bài tập bên dưới.  **Bài 2: True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.**  *(Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng, sau đó sửa lại những câu sai và viết vào vở bài tập.)*  a) Two team members take part in the water-fetching contests.  b) One person has to collect four water bottles.  c) The fire is made without matches or lighters.  d) Pieces of wood are used to make the fire.  e) In the final contest, the team members taste the rice.  f) The grand prize is given to the team with the most points.  **\*Gợi ý:**  a. False  b. False  c. True  d. False  e. False  f. True | - HS viết Công thức và Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn vào tập bài học  - HS thực hiện và ghi vào tập bài học.  - HS trả lời câu hỏi vào tập bài học. |
| **III. Bài tập**  **1. Trắc nghiệm**  1. My room \_\_\_\_\_\_\_\_ every day.  a. is cleaned b. was cleaned  c. has been cleaned d. were cleaned  2. The town \_\_\_\_\_\_\_\_ by an earthquake last month.  a. were destroyed b. were being destroyed  c. was being destroyed d. was destroyed  3. Thank you for inviting me to the rice-cooking \_\_\_\_\_\_\_\_.  a. holiday b. festival  c. tour d. excursion  4. Liz is very \_\_\_\_\_\_\_\_ in the water-fetching contest.  a. interest b. interested  c. interesting d. interests  5. I said that I \_\_\_\_\_\_\_\_ my own apartment.  a. have b. has  c. had d. having  6. They have to \_\_\_\_\_\_\_\_ the rice from the husk and then cook the rice.  a. take up b. get out  c. separate d. divide  7. I telephoned the station to make \_\_\_\_\_\_\_\_ of the time of the rain.  a. sure b. true  c. real d. right  8. Many years ago, Christmas songs \_\_\_\_\_\_\_\_ for people in towns and villages.  a. performed b. were performed  c. were performing d. have performed  9. The children were \_\_\_\_\_\_\_\_ table-tennis while it’s raining.  a. playing b. doing  c. making d. taking  10. My neighbor has \_\_\_\_\_\_\_\_ bought a washing machine.  a. yet b. just  c. been d. no  **2. Word-form**  1. Paris is \_\_\_\_\_\_\_ for the Eiffel Tower. (fame)  2. The Robinson family are making \_\_\_\_\_\_\_ for Tet. (prepare)  3. There will be a prize for the \_\_\_\_\_\_\_ of the game. (win)  4. Woman often buys a lot of skin-care \_\_\_\_\_\_\_ (produce)  5. There are 30 \_\_\_\_\_\_\_ in the English-speaking contest. (participate)  **3. Chia thì**  1. Some trees (plant) \_\_\_\_\_\_\_ now.  2. A car (buy) \_\_\_\_\_\_\_ at 9am yesterday.  3. A lot of things (do) \_\_\_\_\_\_\_ tomorrow.  4. The broken table (repair) \_\_\_\_\_\_\_ yesterday.  5. A new mobile phone (buy) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ next month.  **- HS làm bài tập theo đường link bên dưới phần dặn dò.** |  |

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh học thuộc từ vựng và xem kĩ phần ngữ pháp trong bài.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến theo đường link** [**https://forms.gle/dmDs9fhy7Taj1F9c7**](https://forms.gle/dmDs9fhy7Taj1F9c7)**.**

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

**\*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/Messenger** | **Email** |
| Thầy Thành Nhân | 0399 137 903 | Giuse Nguyễn Nhân | [nhannt@msedu.edu.vn](mailto:nhanntsgu@gmail.com) |
| Cô Liên | 0979 702 178 | Lien Nguyen | [liennguyen020178@gmail.com](mailto:liennguyen020178@gmail.com) |
| Thầy Trọng Nhân | 078 512 7200 | Nguyen Trong Nhan | [nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |