## UNIT 16: THIS IS MY FAMILY. BÀl 16: ĐÂY LÀ GIA ĐİNH TỚ.

## I. NEW WORDS (TỪ MỚI)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| Family | Gia đinh |
| Father | Bố |
| Mother | Mẹ |
| Grandmother | Bà |
| Grandfather | Ông |
| Brother | Anh, em trai |
| Sister | Chị, em gái |
| Photo | Bức ảnh |
| Man | Người đàn ông |
| Woman | Người phụ nữ |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Hỏi và trả lời câu hỏi "Kia là ai?"

- Who's that?
$\Rightarrow$ He's / She's my ...
Ví dụ: A: Who's that?
B: He's my brother.

2. Hỏi và trả lời về tuổi của ai đó.

- How old is your ..?
$\Rightarrow$ He's / She's ...
Ví dụ: A: How old is your sister?
B: She's eight (years old).
III. EXERCISES - PAGE 8 (BÀI TẬP SÁCH BÔ TRƠ' TRANG 8)

Bài 1: Look and read. Put a tick $\checkmark$ in the box. / Nhin tranh và đọc. Đánh dấu $\checkmark$ vào ô thích hợp.

1. Lina: Who's that?
Tim: He's my grandfather.

Bài 2: Look and write. / Nhin và viết.

1. family
2. father
3. mother
4. sister
5. brother

Bài 3: Find and circle these words: family, mother, sister, brother, man, woman. / Tim và khoanh tròn các từ: family, mother, sister, brother, man, woman.


## UNIT 17: OUR AGES <br> BÀl 17: TUÔI CỦA CHÚNG TA

## I. NEW WORDS (TỪ MỚl)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| Uncle | Bác trai, chú, cậu |
| Aunt | Bác gái, dì, mợ, thím, cô |
| Daughter | Con gái |
| Son | Con trai |
| Number | Số |
| One hundred | 100 |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Hỏi và trả lời về tuổi của ai đó.

- How old is your ...?
$\Rightarrow$ He's / She's ... years old.
Ví du: A: How old is your brother?
B: He's eleven years old.

2. Hỏi và trả lời xem có phải ai đó bao nhiêu tuổi.

- Is he / she ... years old?
$\Rightarrow$ Yes, $\ldots$ is. / No, $\ldots$ isn't.
Ví dụ: A: Is your uncle forty years old?
B: Yes, he is. / No, he isn't.
III. EXERCISES - PAGE 10 (BÀI TẬP SÁCH BỔ TRỢ TRANG 10)

Bài 1: Read and match. / Đọc và nối.
1-b 2-a 3-d 4-c
Bài 2: Underline and correct the mistakes. / Gạch chân và sửa lỗi sai.

1. Are this boy nine years old?
$\rightarrow$ Is
2. The woman is her father.
$\rightarrow$ man
Hoặc The woman is her father. $\quad \rightarrow$ mother
3. He is sixty year old.
4. How old is you?

Hoăc How old is you?
5. How old do they?
$\rightarrow$ years
$\rightarrow$ are
$\rightarrow$ he / she
$\rightarrow$ are

Bài 3: Look, read and write. / Nhìn tranh, đọc và viết.
$\begin{array}{lllll}\text { 1. family } & \text { 2. father } & \text { 3. mother } & \text { 4. brother } & 5 .\end{array}$
Bài 4: Write about your family. / Viết về gia đinh em.
Sample answers (Câu trả lời mẫu):

1. I'm ... years old.
2. He's ... years old.
3. She's ... years old.
4. She's / He's ... years old.
