## DREAM SKY ENGLISH CENTER



## UNIT 18: THIS IS MY HOUSE. BÀl 18: ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TỚ.

## I. NEW WORDS (TỪ MỚl)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| Living room | Phòng khách |
| Kitchen | Nhà bếp |
| Bathroom | Phòng tắm |
| Bedroom | Phòng ngủ |
| Dining room | Phòng ăn |
| Garden | Vườn |
| Pond | Ao |
| Yard | Sân |
| Tree | Cây |
| Gate | Cổng |
| Fence | Hàng rào |
| Over there | Đằng kia |

II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Có cái gì.

- There's a ...

Ví dụ: There's a living room. (Có một phòng khách.)
2. Nó rất đẹp.

- It's very nice.

3. Hỏi và trả lời xem có một cái gì đó không.

- Is there a ...?
$\Rightarrow$ Yes, there is. / No, there isn't.
Ví dụ: A: Is there a gate? (Có một cái cổng phải không?)
B: Yes, there is. / No, there isn't. (Đúng, có. / Không, không có.)


## III. EXERCISES - PAGE 12 (BÀI TẬP SÁCH BÔ TRƠ' TRANG 12)

Bài 1: Look and write. Then say. / Nhìn tranh và viết. Rồi nói.
b. th
c. ch
d. ch
e. th
f. th

Bài 2: Match the sentences. / Nối câu.

1. d
2. e
3. $a$
4. $b$
5. c

Bài 3: Look, read and write. / Nhin tranh, đọc và viết.

1. years
2. house
3. four
4. is
5. living room
6. kitchen

## UNIT 19: WHERE'S MY BOOK? BÀl 19: SÁCH CỦA TỚ Ở ĐÂU?

I. NEW WORDS (TỪ MỚl)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| Poster | Áp phích |
| Bed | Giường |
| Chair | Ghế |
| Picture | Bức tranh |
| Coat | Áo khoác |
| Ball | Quả bóng |
| Where | Ớ đâu |
| Near | Gần |
| Under | Dưới |
| Behind | Đằng sau |
| On | Trên |
| In | Bên trong |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

Hỏi và trả lời cái gì đó ở đâu.

- Where's the ...?
$\Rightarrow$ It's here / there.
Ví dụ: A: Where's the ball? (Quả bóng ở đâu?)
B: It's here. / It's there. (Nó ở đây. / Nó ở kia.)
- Where are the ...?
$\Rightarrow$ They're ...
Ví dụ: A: Where are the pictures? (Những bức tranh ở đâu?)
$B$ : They're on the wall. (Chúng ở trên tường.)


## III. EXERCISES - PAGE 14 (BÀI TÂP SÁCH BÔ TRƠ' TRANG 14)

Bài 1: Look at the picture and answer: It's here / there. / Nhin tranh và trả lời: Nó ở đây / kia.
Where's the car?
It's here.

Bài 2: Fill in the blanks with "in, on, under". / Điền vào chỗ trống với "trong, trên, dưới".

1. on
2. in
3. on
4. under

Bài 3: Look, read and write. / Nhin tranh, đọc và viết.

1. is
2. picture
3. next to
4. on
5. in
6. next to
7. on
8. on

Bài 4: Underline and correct the mistakes. / Gạch chân và chữa lỗi sai.

1. The book are on the table.
$\Rightarrow$ is
Hoặc The book are on the table.
$\Rightarrow$ books
2. The dog is bihind the TV.
$\Rightarrow$ behind
3. Joe and Kate is in the classroom.
$\Rightarrow$ are

## UNIT 20: ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM? <br> BÀl 20: CÓ TẤM ÁP PHÍCH NÀO TRONG PHÒNG KHÔNG?

I. NEW WORDS (TỪ MỚl)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| Map | Bản đố |
| Sofa | Ghế sô pha |
| Wardrobe | Tủ quần áo |
| Fan | Cái quạt |
| Cupboard | Tủ đựng chén |
| Door | Cửa ra vào |
| Mirror | Cái gương |
| Window | Cửa sổ |
| Cup | Tách, chén |
| Count | Đếm |
| How many ...? | Sốlượng bao nhiêu? |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Hỏi và trả lời trong phòng có cái gì.

- Are there any ... in the room?
$\Rightarrow$ Yes, there are. / No, there aren't.
Ví dụ: A: Are there any mirrors in the room? (Trong phòng có cái gương nào không?)
B: Yes, there are. / No, there aren't. (Có. / Không, không có.)

2. Hỏi và trả lời câu hỏi có bao nhiêu cái gì.

- How many ... are there?
$\Rightarrow$ There are ...
Ví dụ: A: How many cups are there? (Có bao nhiêu cái chén?)
B: There are five cups. (Có 5 cái chén.)


## III. EXERCISES - PAGE 16 (BÀI TÂP SÁCH BÔ TRƠ' TRANG 16)

Bài 1: Circle the correct answers. / Khoanh tròn câu trả lời đúng.

1. C
2. C
3. $a$
4. $a$
5. c

Bài 2: Look and read. Then write $T$ (true) or $F$ (false). / Nhìn tranh và đọc. Viết $T$ (đúng) hoặc F (sai).
2. T
3. T
4. F
5. T

Bài 3: Reorder the words. / Sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1. There are three chairs in my room.
2. Are there any cups?
3. Yes, there are.
4. How many students are there?
5. Is there a fan in the bedroom?
