**Tuần học: 34 (từ ngày 08/05 - 12/05)**

**PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC**

**LỚP 3, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH WONDERFUL WORLD**

**UNIT 11: MY DAY - LESSON 1A+1B**

**(BÀI 11: MỘT NGÀY CỦA TÔI - BÀI 1A+1B)**

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

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

*● To practice pronouncing /aɪ/ and /j/ (thực hành phát âm /aɪ/ và /j/)*

*● To identify some activities (xác định một số hoạt động)*

*● To ask and answer questions about what someone does on certain days (hỏi đáp về những gì ai đó làm vào những ngày nhất định)*

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

|  |  |
| --- | --- |
| * Monday: Thứ Hai
* Tuesday: Thứ Ba
* Wednesday: Thứ Tư
* Thursday: Thứ Năm
* Friday: Thứ Sáu
* Saturday: Thứ Bảy
* Sunday: Chủ nhật
 | * go to the park/ cinema/ supermarket/ swimming pool: đi công viên/ rạp chiếu phim/ siêu thị/ hồ bơi
* go to school: đi học.
 |

1. **Structures** *(Cấu trúc câu)*

● What do you/ they do on Mondays? *(Bạn/họ làm gì vào thứ Hai?)*

- I/ We/ They go to school on Mondays. (Tôi/ Chúng tôi/ Họ đi học vào thứ Hai.)

● What does he/ she do on Sundays? *(Anh ấy / cô ấy làm gì vào Chủ nhật?)*

- He/ She goes to the supermarket on Sundays. (Anh ấy / Cô ấy đi siêu thị vào Chủ nhật.)

● Do you go to the park on Mondays? *(Bạn có đi công viên vào thứ Hai không?)*

- Yes, I do. / No, I don’t. *(Vâng, có ạ./ Không.)*

● Does he/ she go to the park on Mondays?

*(Anh ấy/cô ấy có đi công viên vào thứ Hai không?)*

- Yes, he/ she does. *(Vâng, có ạ.)*

- No, he/ she doesn’t. *(Không.)*

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*