**NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 6 – LỚP 5**

(14/10/2024 – 19/10/2024)

**CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ TIẾNG ANH VỚI GVNN**

Các bậc PHHS và các con học sinh thân mến,

Các bậc PHHS vui lòng xem bảng dưới đây để cập nhật nội dung học tập của các con trong tuần nhé!

**UNIT 2: HAVE YOU EVER BEEN TO AN AQUARIUM?**

**Tài liệu học tập:** **Upgrade 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiết**  **(Period)** | **Nội dung bài học**  **(Content of the unit)** | **Trang tài liệu**  **(Page)** |
| 11 | **Unit 2: Have you ever been to an aquarium? (Activity 05+06)**  **I. Vocabulary (***Từ vựng***):**  **historic site** *(di tích lịch sử)****,* art gallery** *(phòng trưng bày nghệ thuật)****,* festival** *(lễ hội)****,* theme park** *(công viên giải trí),* **aquarium** *(thủy cung),* **concert** *(buổi hòa nhạc),* **railway** *(đường sắt),* **sports *centre*** *(trung tâm thể thao)*  **II. Structure *(****Cấu trúc câu****):***  **Review** *(Ôn tập):*  **Present perfect simple tense** *(Thì hiện tại hoàn thành)*  **I have been to the aquarium.** *(Tôi đã từng đến thủy cung.)*  **I have not been to the aquarium**. *(Tôi chưa từng đến thủy cung.)*  **Have you ever been to an aquarium?** *(Bạn đã đến thủy cung chưa?)*  - **Yes, I have. / No, I have not.** *(Có, tôi đã đến rồi/ Chưa, tôi chưa đến)*  **He/She has been to the aquarium**. *(Anh ấy/Cô ấy đã đến thủy cung.)*  **He/She has not been to the aquarium.** *(Anh ấy/Cô ấy chưa đến thủy cung.)*  **Has he/She been to the aquarium*?*** *(Anh ấy/Cô ấy đã đến thủy cung chưa?)*  - **Yes, he/she has. / No, he/she has not**. *(Có, anh ấy/cô ấy đã đến./ Chưa, anh ấy/cô ấy chưa đến.)* | **Trang 15,16** |
| 12 | **Review (Ôn tập)**  **I. Vocabulary (***Từ vựng***):**  **buy** *(mua*)**, climb** *(leo trèo)****,* give** *(cho/tặng),* **build** *(xây dựng),* **laugh** *(cười)****,* sunbathe** *(tắm nắng)****,* invite** *(mời),* **enjoy** (*thích/tận hưởng)*  **II. Structure *(****Cấu trúc câu****):***  **Past simple tense** *(Thì quá khứ đơn)*  **I enjoyed the party.** *(Tôi đã thưởng thức/tận hưởng bữa tiệc)*  **I didn’t enjoy the party.** *(Tôi đã không thưởng thức/tận hưởng bữa tiệc)*  **Did you enjoy the party?** *(Bạn có thưởng thức/tận hưởng bữa tiệc không?)*  **-Yes, I did. / No, I didn’t*.*** *(Tôi có/ Tôi không)*  **Project 1: Do a class survey: You are an interviewer. Walk around the room and ask three classmates about their activities in the past.**  *(Dự án 1: Khảo sát lớp học: Bạn là người phỏng vấn. Hãy đi quanh phòng học và phỏng vấn ba bạn cùng lớp về các hoạt động họ đã làm trong quá khứ.)* |  |

***\* Ghi chú:***

* Các con học thuộc từ vựng.
* Luyện nói từ vựng và cấu trúc.
* Khuyến khích các con viết từ mới mỗi từ 2 dòng ở nhà.
* PHHS vui học cùng con tại  website:[***ebook.binhminh.com.vn***](about:blank); Username: hsupgrade5; Password: upgrade@2024

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quý Phụ huynh trong việc đồng hành cùng con vui học!