**Tuần học: 02 (từ ngày 11/09 - 15/09)**

**PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC**

**LỚP 3, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH UPGRADE 3**

**UNIT 1: HE USUALLY PLAYS BASKETBALL ON SUNDAY AFTERNOON**

**LESSON 1 + 2**

**- - -**

**(BÀI 1: ANH ẤY THƯỜNG CHƠI BÓNG RỔ VÀO CHIỀU CHỦ NHẬT**

*--------------------------------*

1. **Lesson objectives** *(Mục tiêu bài học)*

*• Simple tense (Thì hiện tại đơn)*

*• Students do the task 03, task 04 and task 05 at page 07 and page 08*

*(Học sinh thực hiện bài tập 03, 04 và 05 trang 07 và 08)*

1. **Lesson content** *(Nội dung bài học)*
2. **Vocabulary** ( Từ Vựng).

|  |  |
| --- | --- |
| * play basketball: chơi bóng rổ * play volleyball: chơi bóng chuyền * skate: trượt băng * do yoga: tập yoga * go for a walk: đi dạo * visit museum: thăm quan bảo tàng * afternoon: buổi chiều * morning: buổi sáng | * always: luôn luôn * usually: thường xuyên * often: thường * sometimes: thỉnh thoảng * never: không bao giờ |

1. **Structures** *(Cấu trúc câu)*

He/ She usually plays badminton on Saturday afternoon*.*

*(Anh ấy/ cô ấy thường chơi cầu lông vào chiều Thứ Bảy)*

1. **Homelink** (Dặn dò về nhà)
   * Các con học thuộc và luyện viết từ vựng.
   * Luyện nói từ vựng và cấu trúc
   * Luyện tập/ thực hành những bài tập còn lại con chưa hoàn thiện giáo viên dặn dò trên lớp (TLBT).

*Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quí vị PHHS trong việc đồng hành cùng con vui học*