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

**PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC**

**LỚP 4, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH**

**REVIEW**

**(ÔN TẬP)**

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

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

*● To identify word stress (xác định trọng âm của từ.)*

*● To practice asking and answering questions about what animal someone wants to see (thực hành hỏi đáp về con vật mà ai đó muốn xem)*

*● To practice asking and answering questions about the reasons (thực hành hỏi đáp về lý do)*

*● To practice expressing animals that someone likes or dislikes (thực hành diễn đạt cách nói những loài vật mà ai đó thích hoặc không thích.)*

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

|  |  |
| --- | --- |
| * parrot: vẹt
* giraffe: hươu cao cổ
* panda: gấu trúc
* fox: cáo
* kangaroo: chuột túi
* crocodile: cá sấu
* tiger: hổ
* elephant: voi
* zebra: ngựa
* bear: gấu
* monkey: khỉ
 | * cute: đáng yêu
* lovely: đáng yêu
* scary: đáng sợ
* big: to lớn
* beautiful: xinh xắn
* fast: nhanh
* funny: vui nhộn
* dangerous: nguy hiểm
 |

1. **Structures** *(Cấu trúc câu)*

● What animal do you/ they want to see? *(Bạn / họ muốn xem con vật nào?)*

- I/ We/ They want to see elephants. *(Tôi/ Chúng tôi/ Họ muốn xem voi.)*

●What animal does he/ she want to see? *(Anh ấy / cô ấy muốn xem con vật nào?)*

- He/ She wants to see monkeys. *(Anh ấy / Cô ấy muốn nhìn thấy những con khỉ.)*

● I like monkeys because they’re funny.

*(Tôi thích những con khỉ vì chúng rất vui nhộn.)*

= My favourite animal is monkeys because they’re funny.

*(Con vật yêu thích của tôi là khỉ vì chúng vui nhộn.)*

● He/ She likes monkeys because they’re funny.

*(Anh ấy / Cô ấy thích khỉ vì chúng buồn cười.)*

= His/ Her favourite animal is monkeys because they’re funny.

*(Con vật yêu thích của anh ấy/cô ấy là khỉ vì chúng vui nhộn..)*

● I don’t like tigers because they’re dangerous.

*(Tôi không thích hổ vì chúng nguy hiểm.)*

● He/ She doesn’t like tigers because they’re dangerous.

*(Anh ấy / Cô ấy không thích hổ vì chúng nguy hiểm.)*

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 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*