**NỘI DUNG ÔN TẬP – DẠNG THỨC – LỊCH THI CUỐI NĂM**

**MÔN TIẾNG ANH DYNED**

**NĂM HỌC 2020 – 2021**

**\* Lưu ý**: *Giáo viên tham gia dạy Tiếng Anh DynEd cho học sinh kiểm tra, chấm điểm và hoàn thành bảng điểm vào tuần 34 của năm học (****trước ngày 17/5/2021****). Sau đó công ty sẽ in bảng điểm, đóng dấu và chuyển 2 bản báo cáo kết quả học tập của học sinh tới Ban Giám Hiệu nhà trường* ***trước ngày 25/5/2021****.*

**LỚP 1**

1. **NỘI DUNG ÔN TẬP**

Các từ vựng và cấu trúc thuộc các chủ đề sau:

* ***Các động từ chỉ hoạt động***: swim, sing, run
* ***Các số từ 1 đến 10***: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
* ***Các từ chỉ thức ăn***: banana, cookie, sandwich
* ***Các từ chỉ đồ chơi:*** car, teddy bear, ball
* ***Các từ chỉ các phòng trong nhà:*** living room, kitchen, bedroom
* ***Bảng chữ cái từ E đến M*** (bao gồm từ minh hoạ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E: elephant | H: hop | J: jump, juice | L: love, leaf |
| F: food | I: ink, insect | K: kick, kite | M: mouse, mouth |
| G: girl |  |  |  |

* ***Các cấu trúc câu đơn giản với mỗi chủ đề:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unit 6: I can sing | Unit 8: I want a cookie | Unit 10: This is my bedroom |
| Unit 7: How old are you? | Unit 9: I have a car |  |

1. **CÁC DẠNG BÀI THI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * ***Part 1: Listening:*** * Listen and tick * Listen and circle | * ***Part 2: Reading and writing:*** * Read and match * Look, read and circle * Look and tick the box * Find the missing letters | * ***Part 3: Speaking:*** * Trả lời câu hỏi vể tuổi của bản thân. * Nhìn tranh và đọc 5 từ chỉ 5 bức tranh * Nhìn và đọc 3 mẫu câu đã học. |

* **Lịch thi: tuần 32-33**

**LỚP 2**

1. **NỘI DUNG ÔN TẬP**

* Các từ vựng và bài đọc theo các chữ cái sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **Letter U**: up, umbrella, ugly, under  **Letter V**: van, vase, violet, violin  **Letter W**: well, watch, window, watermelon | **Letter X**: ox, box, taxi, six  **Letter Y**: yellow, yacht, yo-yo, yogurt  **Letter Z**: zip, zebra, zoo, zero |

* Các bài đọc đi kèm từng Unit:

|  |  |
| --- | --- |
| **Unit 8: Uu:** It is up in an umbrella!  It is ugly!  It is ugly and it is up in an umbrella!  Can you see?  **Unit 9: Vv:** This is my pretty van  This is my pretty vase  This is my pretty violet  There is a pretty violet in my pretty vase in my pretty van!  **Unit 10: Ww:** Where is the well?  Can you see the well?  Where is the watch?  Can you see the watch?  Where is the window?  Can you see the window? | **Unit 11: Xx:**  Look! The ox is in a box!  Stop the ox, please!  Look! The ox in a box is in a taxi!  Stop the taxi, please!  **Unit 12: Yy:**  I have a yo-yo  It is yellow  I have a yacht  It is yellow, too!  I like my yellow yo-yo and my yellow yacht  **Unit 13:** **Zz:**  This is a zoo  This is a zebra in the zoo  Look at the funny zebra with a zip in the zoo. |

1. **CÁC DẠNG BÀI THI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Part 1: Listening:***   * Listen and tick * Listen and write | ***Part 2: Reading and writing***   * Look and match * Look and tick the box * Match the picture with the word   Fill the missing words | ***Part 3: Speaking:***   * Trả lời câu hỏi cơ bản về bản thân. * Học sinh nhìn hình đọc từ. * Học sinh bốc thăm đọc bài đọc bất kì của các Unit. |

* **Lịch thi: tuần 32-33**

**LỚP 3**

1. **Nội dung ôn tập:**

Các từ vựng và cấu trúc câu thuộc các chủ đề sau:

* Đồ dùng học tập.
* Các loại hoa quả, trái cây.
* Trang phục.
* Các phòng thuộc ngôi nhà.
* Các thành viên trong gia đình.

1. **Dạng bài Kiểm tra:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \* **Part 1: Listening**:   * Listen and number. * Listen and write. * Listen and match. | **\* Part 2: Reading and writing**   * Read and circle the odd one out. * Read and write * Reorder the words to make sentences. | **\* Part 3: Speaking**.  Phần 1: Một số câu hỏi về bản thân.  Phần 2: Chủ đề:  - Kể về một thành viên trong gia đình.  - Kể về một trang phục yêu thích. |

* **Lịch thi: tuần 32**

**LỚP 4**

1. **Nội dung ôn tập:**

Các từ vựng và cấu trúc câu thuộc các chủ đề sau:

* Các động từ chỉ khả năng.
* Các tháng trong năm.
* Trang phục.
* Món ăn, đồ uống (câu mời)
* Tên nước – Tên quốc tịch.
* Những môn học.

1. **Dạng bài Kiểm tra:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\* Part 1: Listening:**   * Listen and tick. * Listen and write. | **\* Part 2: Reading and writing.**   * Read and match * Read and complete. * Reorder the words to make sentences. | **\* Part 3: Speaking.**  Phần 1: Một số câu hỏi về bản thân.  Phần 2: Chủ đề:  - Kể về món ăn/ đồ uống yêu thích.  - Kể về thời gian rảnh rỗi. |

* **Lịch thi: tuần 32**

**LỚP 5**

1. **Nội dung ôn tập:**

Các từ vựng và cấu trúc câu thuộc các chủ đề sau:

1. Các hoạt động vào thời gian rảnh rỗi.
2. Các mùa trong năm.
3. Số đếm – Số thứ tự.
4. Món ăn, đồ uống (câu mời)
5. Tên nước – Tên quốc tịch.
6. Những địa điểm vui chơi, giải trí.
7. **Dạng bài Kiểm tra:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\* Part 1: Listening**:   * Listen and number. * Listen and write. | **\* Part 2: Reading and writing**   * Circle the right sentences * Odd one out. * Read and complete. * Reorder the words to make sentences. | **\* Part 3: Speaking**.  Phần 1: Một số câu hỏi về bản thân.  Phần 2: Chủ đề:  - Đồ ăn/ đồ uống yêu thích.  - Kể về một nơi bạn muốn đến thăm. |

* **Lịch thi: tuần 32**