**Tuần học: 04 (từ ngày 25/09 - 29/09)**

**PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG BÀI HỌC**

**LỚP 4, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH UPGRADE 4**

**UNIT 2: HE ENJOYED THE PARTY YESTERDAY.**

**(ACTIVITY 03 + 04 + 05 + 06)**

**- - -**

**(BÀI 2: ANH ẤY ĐÃ RẤT THÍCH BỮA TIỆC NGÀY HÔM QUA !**

**HOẠT ĐỘNG 03 + 04 + 05 + 06)**

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

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

*● To review talking about finished actions in the past using regular verbs.*

*(Ôn tập nói về các hoạt động đã hoàn tất trong quá khứ sử dụng các động từ có quy tắc.)*

*● To do the tasks 03, 04, 05 and 06 (làm bài tập 03, 04, 05 và 06)*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Review** (ôn tập)   * walked: đã đi bộ * studied: đã học * chased: đã đuổi theo | * cooked: đã nấu * stayed: đã ở * wanted: muốn (ước muốn trong quá khứ) |

1. **Structures** *(Cấu trúc câu)*

● **Review** *(ôn tập):*

He worked in the factory yesterday.

*(Anh ấy đã làm việc ở nhà máy ngày hôm qua.)*

He didn't work in the factory yesterday.

*(Anh ấy đã không làm việc ở nhà máy ngày hôm qua.)*

Did he work in the factory yesterday?

*(Anh ấy đã làm việc ở nhà máy ngày hôm qua phải không?)*

- Yes, he did. *(Vâng, đúng vậy.)*

- No, he didn't. *(Không, không phải.)*

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 con chưa hoàn thiện trong tài liệu bổ trợ.

*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*