**Phụ lục III**

**MẪU PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8**

*(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)*

**PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA**

**Môn: Tiếng Anh Lớp: 8**

Họ và tên: **Lại Thị Liên Giang**

Đơn vị công tác: Trường THCS San Thàng -TP Lai Châu

**1. Tên sách: Global success (**Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân, NXB Giáo dục Việt Nam)

**Nội dung góp ý**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên bài** | **Trang/dòng** | **Nội dung hiện tại** | **Đề nghị chỉnh sửa** | **Lý do đề xuất** |
| Unit 3 | 31 | Ngữ pháp về câu đơn | Bỏ câu đơn. Bổ sung thêm câu ghép với trạng từ chỉ thời. | Câu đơn học sinh đã được học trong chương trình lớp 7. |
| Unit 4 | 43 | Ngữ pháp về: Yes/No and Wh-question | Bỏ các loại câu về Yes/No và Wh-questions.  Thay bằng thì hiện tại hoàn thành. | Các câu hỏi: Yes/No; Wh-questions có nhiều trong các bài học.  Thì hiện tại hoàn thành cần được dạy từ lớp 8 để học sinh nắm được cách sử dụng. |
| Unit 5 | 53, 54 | Nên thu gọn: a, an, the | Thêm dạng: V + to V | Chưa có bài cụ thể với V + to V và một số động từ quen thuộc như: want, need, decide, begin… |
| Unit 8 | 87 | Trạng từ tần suất | Bỏ phần trạng từ tần suất  Bổ sung câu bị động của thì quá khứ đơn. | Câu bị động thì quá khứ đơn hay dùng nhưng chưa đưa vào bài học |
| Unit 10 | 109 | Đại từ sở hữu. | Bỏ nội dung về đại từ sở hữu.  Bổ sung câu bị động của thì tương lai đơn và động từ khuyết thiếu | Đại từ sở hữu học sinh đã được học ở sách lớp 7 |

**2. Tên sách: Friend Plus (**Tổng chủ biên: Trần Cao Ngọc Bội, NXB Giáo dục Việt Nam)

**Nội dung góp ý**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên bài** | **Trang/dòng** | **Nội dung hiện tại** | **Đề nghị chỉnh sửa** | **Lý do đề xuất** |
| Unit 3: Adventure | 35 | Bài tập 7, 8 | Bỏ bài tập viết lại câu ở thì hiện tại hoàn thành.  Bổ sung thì quá khứ đơn và ngược lại. | Đã sử dụng ở bài tập 3, 5 |
| Unit 4: Material world | 48 | Bài tập 8 | Thay bằng bài tập Relative clause | Chưa có bài ôn của Relative clause |
| Unit 6: Learn | 68 | Bài tập 10 | Thay bằng bài tập dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh | Các bài tập sắp xếp đã học ở chương trình lớp 7 |
| Unit 8: On screen | 84 | Bài tập 10 | Thêm dạng: love + V-ing; love + to V. | like = love được sử dụng như nhau |

**3. Tên sách:** “Bloggers - Smart” Chủ biên soạn: Lê Hoàng Dũng - NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

**Nội dung góp ý**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bài | Trang/dòng | Nội dung hiện tại | Đề nghị chỉnh sửa | Lý do đề xuất |
|  |  |  |  |  |
| Grammar Unit 1 | 20,21 | Nội dung các phần ngữ pháp nhiều, kiến thức nặng. | Cần đi sâu kiến thức trọng tâm.  Nên chia thành 2 tiết để dạy. | Nội dung bài dài không đảm bảo thời gian dạy hết trên lớp |
| Unit 5 | Trang 70 | 1 số hình ảnh minh họa chưa được sắc nét: moutain, rainforest, waterfall | Hình ảnh đưa ra cần sắc nét hơn | hình ảnh minh họa chưa được, sắc nét |

**Người góp ý**

**Lại Thị Liên Giang**