**Tuần học: 04**

**REVIEW WORKSHEET – GRADE 6**

**Unit 2: My house (Period 4A)**

 *(Phiếu tổng hợp kiến thức lớp 6 – Sách Tiếng Anh 6)*

*Bài 2: Ngôi nhà của tôi (Tiết 4A)*

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

1. **Lesson objectives** *(Mục tiêu bài học)*
* *To identify some rooms and some more furniture in a house (Giúp HS xác định được một số căn phòng và them một số đồ đạc nữa trong nhà).*
* *To review preposition of place and there is / isn’t / are / aren’t to describe a house (Ôn lại các giới từ chỉ nơi chốn và sử dụng cấu trúc there is /isn’t/ are /aren’t để mô tả ngôi nhà).*
* *To describe furniture in a house (Mô tả được về các đồ đạc trong nhà).*
1. **Lesson content** *(Nội dung bài học)*

 **1.** **Vocabulary** (Từ vựng):

* Rice cooker: Nồi cơm điện
* Fridge: Tủ lạnh
* Microwave: Lò vi sóng
* Sink: Chậu rửa
* Washing machine: Máy giặt

**2. Grammar:** (Ngữ pháp).

* Possessive case
* There is / isn’t / are / aren’t: Các cấu trúc “Có cái gì/ai/những cái gì/ những ai …” mang tính chất giới thiệu
* Prepositions of place: in, on, between, opposite, near, next to, in front of, behind, …. Các giới từ chỉ nơi chốn: Trong, trên, ở giữa, đối diện, gần, kế bên, ở đằng/phía trước, ở sau, …