**TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN**

**PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC**

**BỘ MÔN: TIẾNG ANH**

**KHỐI LỚP 10**

**TUẦN: 9, 10/HK1 (từ 1/11/ 2021 đến 12/11/ 2021)**

1. **Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:**

Nội dung 1: gồm kỹ năng đọc hiểu, đọc SGK mục *Reading* bài 5 trang 54, 55

Nội dung 2: gồm mục ngữ pháp, đọc SGK mục *Language focus* bài 5 trang 60, 61

**II. Kiến thức cần ghi nhớ:**

**Unit 5: TECHNOLOGY AND YOU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. VOCABULARY**  **A. READING** |  | | |
| - bill | (n) | [bil] | hóa đơn |
| - miraculous | (a) | [mi‟rækjuləs] | tuyệt vời |
| - be capable of doing sth |  | [„keipəbl] | có thể làm |
| - calculating machine | (n) | [„kælkjuleitiηmə‟∫i:n] | máy tính |
| - calculation | (n) | [,kælkju‟lei∫n] | phដp tính |
| - lightning speed | (n) | [„laitniη spi:d] | tốc độ ánh sáng |
| - accuracy | (n) | [„ækjurəsi] | sự chính xác |
| - storage device | (n) | [„stɔ:ridʒ di‟vais] | thiết bị lưu giữ thông tin |
| - memos | (n) | [„meməu] | tin nhắn, sổ ghi nhớ |
| - request for leave | (n) | [ri‟kwest]/ [li:v] | đơn xin nghỉ |
| **B. SPEAKING**  - cell phone | (n) | [sel fəun] | điện thọai di động |
| - transmit | (v) | [trænz‟mit] | truyền đi |
| - process | (v) | [„prəuses] | xử lý |
| - participant | (n) | [pɑ:‟tisipənt] | người tham gia |
| - rank | (v) | [ræηk] | xếp thứ, xếp loại |
| **C. LISTENING**  - camcorder | (n) | [„kæmkɔ:də(r)] | máy quay video |
| - VDU (visual display unit) | (n) |  | thiết bị hiển thị hình ảnh |
| - shy | (a) | [∫ai] | e thẹn, xấu hổ |
| - memory | (n) | [„meməri] | bộ nhớ |
| - refuse | (v) | [ri‟fju:z] | từ chối |
| - make an excuse | (v) | [iks‟kju:s] | xin lỗi |
| **D. WRITING**  - lift | (v) | [lift] | nhấc lên |
| - receiver | (n) | [ri‟si:və] | ống nghe |
| - insert | (v) | [„insə:t] | đưa vào |
| - slot | (n) | [slɔt] | khe |
| - press | (v) | [pres] | ấn nút |
| - require | (v) | [ri‟kwaiə] | cần |
| - emergency | (n) | [i‟mə:dʒensi] | trường hợp khẩn cấp |
| - dial | (v) | [„daiəl] | quay số |
| - fire service | (n) | [„faiə „sə:vis] | cứu hỏa |
| - ambulance | (n) | [„æmbjuləns] | xe cấp cứu |
| - remote control | (n) | [ri‟məut,kən‟trəul] | điều khiển từ xa |
| - cord | (n) | [kɔ:d] | dây dẫn |
| - adjust | (v) | [ə‟dʒʌst] | điều chỉnh |

**E. LANGUAGE FOCUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - lay (laid/ laid) | (v) | [lei] | đặt ,để |
| - man-made satellite | (n) | [„mæn‟meid „sætəlait] | vệ tinh nhân tạo |
| - spill ( spilt, spilled) | (v) | [spil] | tràn, đổ ra |

Ôn tập kiến thức:

* 1. **The present perfect tense (Hiện tại hoàn thành):**

**Cách sử dụng** :

(+) S + have/ has + PP

(-) S + have/ has + not + PP Have/ Has + S + PP?

* + Thì HTHT diễn tả hành động vừa mới xảy ra, thường đi với trạng từ “just”

*Eg. We have just bought a new car.*

* + Thì HTHT diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ, còn kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai. thường đi với “since, for”

*Eg. You have studied English for five years.*

* + Thì HTHT diễn tả hành động xaỷ ra trong quá khứ mà không biết rõ thời gian, thường đi với “already, recently, before, ever, never, so far, until now =up to now =up to the present …”

*Eg. I have ever seen this film.*

* + Thì HTHT dùng để nhấn mạnh kết quả của hành động còn lưu đến hiện tại.

*Eg. We have seen Titanic three times.*

* + Thì HTHT dùng với This is the first/ second time, it‟s the first time.........

*Eg. This is the first time I’ve lost my way.*

**Dấu hiệu nhận biết**: - just: vừa mới, recently, lately, so far : gần đây- ever: đã từng, never: chưa bao giờ, yet: chưa (dùng trong câu phủ định và nghi vấn), already: rồi, until now = up to now = up to the present : cho tới nay, This/ It is the first time: đây là lần đầu tiên, before: trước đây (đứng ở cuối câu), many times, several times, … , since: từ khi( chỉ thời điểm mà hành động bắt đầu), for: khoảng(chỉ khoảng thời gian của hành động )

* 1. **The present perfect passive**

Active: S + has/have + PP + O

*VD:*

Passive:

S+ **has/have + been** + PP + by O

*A new bridge has been built across the river.*

* *So far many problems have been solved.*

***3. Relative pronouns: WHO, WHICH, THAT***

* Đại từ quan hệ là từ đừng liền sau một danh từ để thay thế cho danh từ làm chủ ngữ, làm bổ túc từ hoặc sở hữu cách cho mệnh đề phía sau. Danh từ đứng trước đại từ quan hệ gọi là danh từ đứng trước.
* Đại từ quan hệ có những hình thức sau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Danh từ trước** | **Chủ từ** | **Từ bổ túc** |
| Người | Who, that | Whom, that |
| Vật | Which, that | Which, that |

* Which: dùng cho vật hoặc con vật làm chủ ngữ hoặc bổ túc từ
  + The dog is ill. The dog is mine. ---> The dog which is ill is mine.
  + I lent you the book. The book is expensive. ---> The book which I lent you is expensive.
* Who: dùng cho người làm chủ ngữ hoặc bổ túc từ.
  + The man is standing over there. He is my brother. ---> The man who is standing over there is my brother.
* Whom: dùng cho người làm tân ngữ.
  + The man is wearing a green sweater. I like him. ---> The man whom I like is wearing a green sweater.
* That: dùng cho cả người và vật, làm chủ từ cũng như bổ túc từ.
  + The dog that is ill is mine.
  + The book that I lent you is expensive.
* Lưu ý khi dùng "that"
  + không dùng "that" trong mệnh đề quan hệ không giới hạn.
  + bắt buộc phải dùng "that" khi nó thay thế cho danh từ có tính từ so sánh ở dạng bậc nhất (the best, the most interesting,...), everybody, anybody, something, everything,...

**EXERCISE:**

**1. Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect:**

1) We (study)...............a very hard lesson the day before yesterday.

2) We (study)................................................almost every lesson in this book so far.

3) We (never watch)..........................that television program

4) We (watch).....................an interesting program on television last night

5) My wife and I........................................(travel) by air many times in the past

6) My wife and I (travel).................................. to Mexico by air last summer

7) I (read)..................that novel by Hemingway sevaral times before.

8) I (read).........................that novel again during my last vacation.

9) I (had).........................a little trouble with my car last week.

10) However, I (have)......................... no trouble with my car since then.

11) I (have ) ………………..this toy since my birthday.

12) We (live )………………….in HN for ten years now and like it a lot.

13) The last time I (go) ……………………to HN was in May

14) When my parents were on holiday I ( stay)……………… with my aunt for a week

15) I (not see ) my son for ages .He (not visit ) ……………………..me since May

16) Tom ( be) …………….to HN twice .He loves it very much

17) My sister (work ) ……………………for an enterprise for two years .That was after college

18) I (move)……………… to HN in 2001 .I (be ) ………….there a long time now

19) It was so cold today that I (wear)…………… a sweater at school

20) So far this month there (be )……………………. three robberies in this street

21) When I was young I (meet )…………..him three times

22) In the past few years ,it (become )………….. more and more difficult to get into university

23) I (feel )………………better since I ( live) ……………….here

24) Since I (be ) ……………………in this city I ( not see)…………… him

**Đáp án**

1 - studied; 2 - have studied; 3 - have never watched; 4 - watched;

5 - had travelled; 6 - travelled; 7 - have read; 8 - read;

9 - had; 10 - have had; 11 - have had; 12 - has lived;

13 - has gone; 14 - has stayed; 15 - haven't seen - hasn't visited; 16 - has been;

17 - has worked; 18 - moved - have been; 19 - have worn; 20 - has been;

21 - met; 22 - became; 23 - have been - lived; 24 - was - haven't seen;

**2. Build sentences after the model**. (Hãy dựng câu theo mẫu.)

1. a new hospital for children/ buid/ in our city

2. another man-made satelite/ send up/ into space

3. more and more trees / cut down / for wood/ by farmers

4. thousands of animals /kill/ in the forest fire

5. about one hundred buildings and houses / destroy / in the earthquake

6. more than 50 films / show / in Hanoi/ since June

7. their hands / wash and dry/ on a towel

8. another book / read/ by the students

9. some ink/ spill/ on the carpet

10. she/ show/ how to do it

#### ****Guide to answer****

1. A new hospital for children has been built in our city.

2. Another man-made satellite has been sent up into space.

3. More and more trees have been cut down for wood by farmers.

4. Thousands of animals have been killed in the forest fire.

5. About one hundred buildings and houses have been destroyed in the earthquake.

6. More than 50 films have been shown in Ha Noi since June.

7. Their hands have been washed and dried on a towel.

8. Another book has been read by the students.

9. Some ink has been spilt on the carpet.

10. She has been shown how to do it.

**3. Fill in each blank with who, which or that.**(Điền vào mỗi chỗ trống với who, which hoặc that.)

1. A clock is an instrument \_\_\_\_\_ tells you the time.

2. A fridge is a machine \_\_\_\_\_ is used for keeping food fresh.

3. April 1st is the day \_\_\_\_\_ is called April Fool's Day in the West.

4. A nurse is a person \_\_\_\_\_\_ looks after patients.

5. A teacher is a person \_\_\_\_ gives lesons to students.

6. A blind person is the one \_\_\_\_\_ cannot see anything.

7. The man \_\_\_\_\_\_ you visited last month is a famous scientist.

8. Please think of a word \_\_\_\_\_\_ comes from a foreign language into Vietnamese.

9. There are the pictures \_\_\_\_\_\_ my son drew when she was very young.

10. Can you help me find the man \_\_\_\_\_\_ saved the girl?

#### ****Guide to answer****

1. which/that

2. which/that

3. which/that

4. who

5. who

6. that/ who

7. that/who

8. which/that

9. which/that

10. who