

**NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 33 – LỚP 5**

(29/04/2024 - 03/05/2024)

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

Các ba/mẹ và các con học sinh thân mến,

Các ba/mẹ vui lòng xem bảng dưới đây để theo dõi nội dung học tập tuần này của các con nhé !

**UNIT 18: WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW?**

**Tài liệu:** TÀI LIỆU BỔ TRỢ BME – KIDs – TIẾNG ANH 5

| **Tiết** | **Nội dung bài học** | **Tài liệu bổ trợ** |
| --- | --- | --- |
|  65 | **Vocabulary** *(Từ vựng*): **- weather** *(thời tiết)***, cold** *(lạnh)***, hot** *(nóng)***, cool** *(mát)***, warm** *(ấm)***, snow** *(tuyết)***, snowy** *(có tuyết)***, sun** *(mặt trời)***, sunny** *(có nắng)***, storm** *(bão)***, stormy** *(có bão)***, cloud** *(mây****)*, cloudy** *(có mây)***, wind** *(gió)***, windy** *(có gió)***, rain** *(mưa)***, rainy** *(có mưa)***- spring *(mùa xuân)*, summer *(mùa hè)*, autumn *(mùa thu)*, winter *(mùa đông)*****Structures** *(Cấu trúc câu):* **● What will the weather be like tomorrow?** *(Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?)***- It’ll be sunny and windy.** *(Trời sẽ nắng và có gió.)***● What’s spring like in your country?** *(Mùa xuân ở đất nước của bạn như thế nào?)***- It’s usually cold. There is much wind.** *(Thời tiết thường lạnh. Có nhiều gió.)***- It’s usually cold. There are flowers.** *(Thời tiết thường lạnh. Có những bông hoa.)* |  |
| 66 | **● Intonation** *(Âm điệu)***Vocabulary** *(Từ vựng***):** **- weather** *(thời tiết)***, cold** *(lạnh)***, hot** *(nóng)***, cool** *(mát)***, warm** *(ấm)***, snow** *(tuyết)***, snowy** *(có tuyết)***, sun** *(mặt trời)***, sunny** *(có nắng)***, storm** *(bão)***, stormy** *(có bão)***, cloud** *(mây)***, cloudy** *(có mây)***, wind** *(gió)***, windy** *(có gió)***, rain** *(mưa)***, rainy** *(có mưa)***- spring** *(mùa xuân)***, summer** *(mùa hè)***, autumn** *(mùa thu)***, winter** *(mùa đông)***Structures** *(Cấu trúc câu):* **● What will the weather be like tomorrow?** *(Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào ?)***- It’ll be sunny and windy.** *(Trời sẽ nắng và có gió.)***● What’s spring like in your country?** *(Mùa xuân ở đất nước của bạn như thế nào ?)***- It’s usually cold. There is much wind.** *(Thời tiết thường lạnh. Có nhiều gió.)***- It’s usually cold. There are flowers.** *(Thời tiết thường lạnh. Có những bông hoa.)***● What season do / does you / he ... like best?** *(Bạn/ anh ấy thích mùa nào nhất?)***- I / He ... like(s) autumn best. There is much wind in that season. I / He can fly a kite.***(Tôi/ Anh ấy... thích mùa thu nhất. Vào mùa ấy có nhiều gió. Tôi/ anh ấy có thể đi thả diều.)* |  |

***\* Ghi chú:***

* Các con học thuộc từ vựng.
* Luyện nói từ vựng và cấu trúc.
* Khuyến khích các con tự luyện viết mỗi từ 2 dòng.

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!