|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG** | **ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I** **NĂM HỌC 2024 - 2025****MÔN: Tiếng Anh 8** |
|  |

**A. Định hướng ôn tập môn Tiếng Anh 8**:

**I. LISTEN:** Tập trung vào các bài nghe chủ đề trong chương trình Unit 1, Unit 2 hoặc bài nghe khác cùng chủ đề và mức độ khó tương tương.

**II. Đọc hiểu đoạn văn:** Trả lời câu hỏi, Tìm câu đúng – sai, điền từ phù hợp, …..

**III. Viết** lại câu dưới các dạng ngữ pháp đã học, viết theo từ gợi ý, sắp xếp lại từ hoặc chuyển câu.

**IV. VOCABULARY**

**Unit 1**

**I/ Vocabulary:**

**Lesson 1**

**board game**  /ˈbɔ:rd ɡeɪm/ (n): trò chơi có bn cờ

**chat**  /tʃæt/ (v): trò chuyện, tán gẫu

**chat**  /tʃæt/ (n): chuyện phiếm, chuyện tán gẫu

**Design**  /dɪˈzaɪn/ (v): thiết kế

**designer** /dɪˈzaɪnər/ (n): nh thiết kế

**extreme sport** /ɪkˌstri:m ˈspɔ:rt/ (n): thể thao mạo hiểm

**face to face** /ˌfeɪs tə ˈfeɪs/ (adv): đối diện, mặt đối mặt

**fishing** /ˈfɪʃɪŋ/ (n): câu cá

**handball** /ˈhændbɔ:l/ (n): (môn thể thao) bóng ném

**hang out**  /hæŋ aʊt/ (phr v): gặp gỡ bạn bè, đi chơi

**jewelry** /ˈdʒu:əlri/ (n): đồ trang sức

**jogging** /ˈdʒɑ:ɡɪŋ/ (n): (hoạt động) chạy bộ nhẹ

**rock climbing** /ˈrɑ:k klaɪmɪŋ/ (n): (môn thể thao) leo núi đá

**Lesson 2**

**cycling** /ˈsaɪklɪŋ/ (n): môn đạp xe

**cycle**  /ˈsaɪkəl/ (v): đạp xe

**karate** /kəˈrɑ:ti/ (n): môn võ ka-ra-tê

**knitting** /ˈnɪtɪŋ/ (n): việc đan len

**knit** /nɪt/ (v): đan len

**practice** /ˈpræktɪs/(n): sự luyện tập

**practice** /ˈpræktɪs/ (v): luyện tập

**roller skating** /ˈroʊlər skeɪtɪŋ/ (n): môn trượt patin

**sewing** /ˈsoʊɪŋ/ (n): việc khâu vá, may vá

**sew /**soʊ/ (v): khâu vá, may vá

**shuttlecock** /ˈʃʌtlkɑ:k/(n): môn đá cầu, quả cầu lông

**table tennis** /ˈteɪbl tenɪs/ (n): môn bóng bn

**wool** /wʊl/ (n): len, sợi len

**woolen** /wʊlən / (adj): lm bằng len

**recipe** /ˈresəpi/(n): công thức nấu ăn

**prepare** /priˈper/(v): chuẩn bị

**preparation /**ˌprepəˈreɪʃən/ (n): sự chuẩn bị

**prepared** /priˈperd/(adj): sẵn sng, có chuẩn bị (thường dùng kết hợp với **well**, **badly** hoặc **poorly)**,

*e.g.* You should be **well prepared for** the table tennis match this Saturday.

 John was **poorly prepared for** the exam, so he failed.

**II/ Grammar:**

 **THEORY**

**Verbs (to express preference) + gerund (Động từ diễn tả sự yêu thích + danh động từ):**

– Chúng ta sử dụng động từ + danh động từ (V-ing) để nói về những điều bản thân thích, thích hơn, hoặc không thích

– Một số động từ diễn tả sự yêu thích thường được sử dụng:

|  |  |
| --- | --- |
| love: yêulike/fancy/enjoy: thíchprefer: thích hơndon’t (really) like: không (thật sự) thích | mind: ngại, phiền, không thíchdon’t mind: không ngại, không phiềnhate: ghétcan’t stand/can’t bear/can’t help: không thể chịu đựng |

|  |
| --- |
| What arts and crafts do you enjoy doing?I like designing jewelry. |
| Do you like playing board games?No, I don’t. I prefer playing sports. |
| Daniel prefers swimming in the pool to swimming in the sea. |
| Do you prefer playing soccer or volleyball?I prefer soccer. |

**\*Lưu ý:** Các động từ like, love, prefer có thể dùng với to-V

– Cách thêm ***-ing*** sau động từ:

|  |  |
| --- | --- |
| Động từ kết thúc bằng phụ âm + *e*: bỏ *e* v thêm -*ing* | make – making |
| Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm: nhân đôi phụ âm cuối v thêm -*ing* | swim – swimming |
| Động từ 1 âm tiết kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm \* Nhưng phụ âm cuối l w, x, y: không nhân đôi phụ âm cuối, chỉ thêm -ing (lý do: khi ở cuối từ, w v y l nguyên âm, x được đọc thnh 2 âm /ks/ ví dụ: mix /mɪks/) | play – playing |

**II/ Grammar:**

 **THEORY**

**Present Simple for future meaning (Thì hiện tại đơn dùng để nói về tương lai):**

– Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai. Cách dùng ny được áp dụng để diễn tả về thời gian biểu, chương trình, hoặc những kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu.

*e.g.* I have soccer practice at 7 tonight.

 I have English club on Friday at 8 p.m.

– Cách phát âm *“****-s/es****”* cuối động từ ngôi thứ 3 số ít hoặc danh từ số nhiều

|  |  |
| --- | --- |
| **Đọc l /ɪz/** | khi âm cuối của từ gốc l các phụ âm **/s/, /ʃ/, /z/, /dʒ/, /ʒ/, /tʃ/** |
| **Đọc l /s/** | khi âm cuối của từ gốc l các phụ âm **/t/, /p/, /k/, /f/, /θ/** |
| **Đọc l /z/** | khi âm cuối của từ gốc l nguyên âm hoặc các phụ âm còn lại |

Unit 2

 **I/ Vocabulary:**

**Lesson 1**

**amount** /əˈmaʊnt/ (n): số lượng

**entertainment** /ˌentərˈteɪnmənt/ (n): sự giải trí, tiêu khiển

 **entertain /**ˌentərˈteɪn/ (v): giải trí

 **entertaining /**ˌentərˈteɪnɪŋ/ (adj): thú vị, mang tính giải trí

**facility** /fəˈsɪləti/ (n): cơ sở vật chất

**fresh** /freʃ/ (adj): trong lành, mát mẻ

**nature** /ˈneɪtʃər/ (n): thiên nhiên

 **natural /** ˈnæʧərəl/ (adj): thuộc về thiên nhiên

**noise** /nɔɪz/ (n): tiếng ồn

 **noisy** / 'nɔɪzɪ/ (n): ồn ào

**peace** /pi:s/ (n): sự yên tĩnh, sự hòa bình

 **peaceful** /ˈpisfəl/ (n): yên bình

**quiet** /ˈkwaɪət/ (n): sự yên lặng, êm ả = **quietness** /ˈkwaɪətnəs/

 **quiet** /ˈkwaɪət/ (adj): yên lặng

 **so sánh hơn: quieter** /ˈkwaɪətə/ (adj)

 **so sánh nhất: quietest** /ˈkwaɪətɪst/ (adj)

**room** /ru:m/ (n): căn phòng, không gian

**vehicle** /ˈvi:əkl/ (n): xe cộ

**Lesson 2**

**spinning top** /ˈspɪnɪŋ tɑ:p/(n): trò chơi con quay

**folk** /foʊk/(adj): thuộc về dân gian

**herd** /hɜ:rd/ (v): chăn giữ vật nuôi

 **herd** /hɜ:rd/ (n): nhóm, bầy, đn

**hometown** /ˈhoʊmtaʊn/(n): quê hương

**jump rope** /ˌdʒʌmp ˈroʊp/(v): nhảy dây

**pick** /pɪk/(v): hái, lựa chọn

 **pick** /pɪk/(n): sự lựa chọn

 **picky** /ˈpɪki/(adj): kén chọn

**tug of war** /ˌtʌɡ əv ˈwɔ:r/ (n): trò chơi kéo co

**Lesson 3**

**announce** /əˈnaʊns/ (v): thông báo
 **announcement** /əˈnaʊnsmənt/ (n): thông báo/thông cáo

**People's Committee** /ˈpi:plz kəˈmɪti/ (n phr): Ủy ban Nhân dân

**candied** /ˈkændid/ (adj): tẩm đường, ướp đường

 **candy** /ˈkændi/(n): kẹo

**eve** /i:v/ (n): đêm trước, ngy hôm trước

**take place** /teɪk pleɪs/(v phr): diễn ra, xảy ra

**II/ Grammar:**

**Prepositions of time (Giới từ chỉ thời gian):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Giới từ** | **Cách dùng v ví dụ** |
| ***at*** | được dùng để chỉ thời điểm (at 5 p.m./at noon/at night…) hoặc kì nghỉ (at Christmas, at Easter…) hoặc cụm từ chỉ khoảng thời gian (at the same time, at that time, at the moment…) |
| ***on*** | chỉ ngày trong tuần (on Friday), ngày tháng trong năm (on 15th April), một ngy trong kỳ nghỉ (on Christmas Day, on Christmas Eve,…) hoặc buổi trong ngày (on Friday morning, on a cold evening) |
| ***in*** | được dùng để chỉ tháng (in May), năm (in 2023), mùa (in summer), buổi (in the morning), kỳ nghỉ (in summer holiday), thập kỷ (in the 1990s), thế kỷ (in the 21st century) |
| ***from…to/until/till*** | được dùng để chỉ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc (from Monday to Friday, from 8 a.m. till 5 p.m.,…) |
| ***until/till*** | được dùng để chỉ thời điểm kết thúc (until 9 p.m., until Thursday,…) |

**\*Lưu ý:**

- **at**: at the weekend/at weekends

- **on**: on the weekend/on weekends

- **not … until**: đến (thời điểm no đó) thì (sự việc mới diễn ra), e.g.:

- Tom is going out with his friends. He won’t be back home until 10 p.m. (= đến 10 giờ tối anh ấy mới về nhà)

**Quantifiers with countable/uncountable nouns (Lượng từ với danh từ đếm được/không đếm được):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Từ chỉ lượng** | **Nghĩa** | **Danh từ theo sau** | **Ví dụ** |
| **lots of/a lot of** | nhiều | * Danh từ đếm được số nhiều
* Danh từ không đếm được
 | There are a lot of people in the city, so there is lots of public transportation. |
| **...too many...** | quá nhiều (mang nghĩa tiêu cực) | Danh từ đếm được số nhiều | There are too many cars on the road.I have too many things to do today! |
| **...too much...** | quá nhiều (mang nghĩa tiêu cực) | Danh từ không đếm được | There is too much noise in my town.There is too much work to do today! |
| **…not enough…** | không đủ | * Danh từ đếm được số nhiều
* Danh từ không đếm được
 | There isn’t enough room for everybody in my city.There aren’t enough chairs to sit |

Exercises:

**I. PRONUNCIATION**

***A. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.***

1. A. cycle B. cook C. climb D. create

2. A. sports B. crafts C. clothes D. arts

***B.*** ***Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.***

3. A. recipe B. karate C. jewelry D. telephone

4. A. martial B. leisure C. scary D. extreme

**II. VOCABULARY AND GRAMMAR**

***Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following*** ***questions.***

5. What do you usually do \_\_\_\_\_\_\_ Friday evenings?

 A. in B. on C. at D. to

6. My sister has a running \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ this Sunday. She does a lot of practice because she wants to win the gold medal.

 A. club B. class C. competition D. meeting

7. I don’t really like \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with Mike. He talks too much. I can’t even say a word when I’m with him.

 A. hanging out B. hang out C. hangs out D. to hanging out

8. “Can we meet at 5 p.m.? I have karate class \_\_\_\_\_\_\_\_ 4:45 p.m.”

 A. at B. from C. on D. until

9. Do you prefer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_indoors or outdoors?

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

10. I don’t enjoy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ because I hate being a loser!

 A. designing clothes B. playing board games

 C. doing arts and crafts D. chatting with friends

11. Jane hates \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_because she finds it scary. She prefers something relaxing and easy.

 A. doing extreme sports B. chatting online

 C. knitting D. painting

12. My favorite hobby is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. I go for a swim four times a week.

 A. to swim B. swim C. go swimming D. swimming

13. Are you free \_\_\_\_\_ 2 p.m. \_\_\_\_ 5 p.m. this Sunday?

 A. from / and B. between / to C. at / to D. from / to

14. A: Do you want to go to the coffee shop with me on Friday night?

 B: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Maybe next time?

 A. Sorry, I can’t.

 B. I’d love to.

 C. Of course.

 D. That sounds great.

15. Read the poster and choose the correct statement.

|  |  |
| --- | --- |
|  |   A. The flea market opens daily. B. The flea market opens until 11 a.m. C. The flea market only sells the most expensive things. D. The flea market takes place at Green Park. |

16. What does the sign mean?

|  |  |
| --- | --- |
|  |   A. This is not a parking place. B. You can’t park here from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. C. You can park here only from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. D. You have to pay a fee if you want to park here. |

**III. WORD FORMATION (1.2 points)**

***Write the correct form of the words in the brackets.***

17. How many \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do you have on Instagram? **(FOLLOW)**

18. Whenever I’m at home, I feel safe and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. **(RELAX)**

19. I don’t really like \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ places. They are busy and noisy. **(CROWD)**

20. The horror theme park we visited yesterday nearly \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me out of my skin! **(SCARY)**

21. *Vovinam* is a traditional form of martial \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Vietnam. **(ARTIST)**

22. Linn is not an \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ person. She just likes surfing the Internet in her bedroom when she has free time. **(ACTIVITY)**

**IV. LISTENING (2 points)**

***A. You will hear a conversation between Betty and Edward. Listen and choose the correct option A, B, C or D.***

23. Betty lost her phone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ago.

 A. three weeks B. three months C. three years D. three days

24. Betty didn’t like \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ back then.

 A. indoor activities B. leisure activities C. outdoor activities D. social activities

25. The \_\_\_\_\_\_\_\_ told Betty to play some sports.

 A. teacher B. trainer C. nurse D. doctor

26. Betty prefers something \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 A. scary and hard B. exciting and easy

 C. exciting and challenging D. scary and challenging

27. The rock-climbing club is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Betty’s house.

 A. near B. next to C. far from D. opposite

***B. You will hear a talk about a workshop. Listen and fill in the blanks with ONLY ONE WORD OR A NUMBER.***

**STRAWBERRY SHORTCAKE WORKSHOP**

⚫ You will learn:

* How to bake a (28)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soft sponge cake
* How to make strawberry jam
* How to decorate it with fresh cream and (29)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strawberry slices

⚫ What will be prepared:

* Ingredients
* (30)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ equipment

⚫ The maximum class size is (31)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⚫ About the workshop:

* Place: The Open Space Cooking Lab
* Time: 9 a.m. – 12 p.m.
* Date: November 27th
* Ticket price: $ (32)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*For more details:* [*www.theopenspacecookinglab.com*](http://www.theopenspacecookinglab.com)*.*

**V. READING (2 points)**

***A. Read the following passage. For each of the questions from 33 to 37, write T if the statement is TRUE, F if the statement is FALSE and NI if there is NO INFORMATION on it.***

In the past, knitting was only popular with the old and many people considered it a boring activity. Nowadays, the craft of knitting has become a trendy hobby among teenagers and young adults while knitted items have become fashionable products. Besides, knitting also brings a lot of benefits to our health, both physically and mentally.

Many studies have found that knitting can help reduce stress and loneliness, lower the risks of blood pressure and *dementia* – a sickness when people gradually lose the ability to remember, think and behave normally. When doing something with our hands, we can focus on the present and forget about daily worries. It also helps people stay calm and relaxed, which brings less depression and greater happiness. It’s no surprise that during the COVID-19 pandemic, when everyone had to stay at home for months, lots of young people started trying knitting and then decided to take it up as a new hobby. Some people said that they preferred knitting because they could donate their products to charity organizations and hospitals. They enjoyed the act of making things and giving to others. It made them feel happy and proud of themselves.

33. Knitting was popular among teenagers and young adults in the past.

34. Knitting is one of the causes of *dementia*.

35. Knitting helps reduce depression and increase happiness.

36. More young people than old ones knitted during the

COVID-19 pandemic lockdown.

37. Charity organizations and hospitals are places people can donate

their knitted items.

***B. Read the passage. For questions from 38 to 42, choose the correct option A, B, C or D that best suits each blank.***

I don’t have any particular hobbies and I don’t really know what I am good at (38)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ besides playing video games. There’s a rule in my school saying that each student has to (39)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a particular club. Therefore, when Clubs Day comes, it’s always a nightmare to me because there isn’t any club that I can really fit in. I can play soccer. I joined the soccer club when I was in grade 6, but I couldn’t score any goals during the time no matter how hard I tried. I realized I was not a good soccer player and that (40)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me a lot. I felt like I was a loser. I can play a little piano. I learned how to play the piano when I was five but I am not so interested in it. And my school doesn’t have a piano club, either. When I was in grade 7, I became a member of chess club because my best friend Michael invited me to. I regretted my choice two days later. It was so boring. I couldn’t stand (41)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at one place for such a long time. I prefer something more exciting but I am scared of doing something new. The only things I enjoy are video games. But what can I do with that hobby? This year’s Clubs Day is coming and I am extremely (42)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

38. A. to do B. doing C. do D. to doing

39. A. join for B. participate C. take part in D. sign up

40. A. pleased B. supported C. disappointed D. helped

41. A. to sitting B. sit C. to sit D. sitting

42. A. confused B. happy C. surprised D. relaxed

**VI. WRITING (1.6 points)**

***A. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any*.**

43. I like table tennis more than handball. (PLAYING)

→ I prefer

44. Let’s go shopping on Wednesday.

→ How

45. What do you most enjoy doing in your free time? (LEISURE)

→ What is your

46. In my opinion, rock-climbing is scarier than roller skating.

→ In my opinion, roller skating

***B. Use the given words or phrases to make complete sentences.***

47. You / prefer / play / board games / video games?

→

48. Susie / dance practice / 9 a.m. / 11 a.m. / Sunday.

→

49. I / start / cycling / when / I / seven.

→

50. My / favorite / hobby / knitting / baking cakes.

→

\*\*\*