## DREAM SKY ENGLISH CENTER

## UNITS $21+22+23$

## UNIT 21: WHEN'S CHILDREN'S DAY?

(BÀl 21: KHI NÀO ĐẾN NGÀY QUỐC TÊ THIẾU NHI?)
I. NEW WORDS (TỪ MỚI)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| Tet | Tết Nguyên Đán |
| New Year | Năm mới |
| Children's Day | Tết thiếu nhi |
| Teachers' Day | Ngày nhà giáo |
| Christmas | Lễ giáng sinh |
| festival | Lễ hội |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Để hỏi xem một ngày lễ nào đó là gì
(?) What is + ngày lễ?
(+) It's + ...
Ví dụ: $\quad$ A: What is Tet? (Ngày Tết là gi?)
B: It's a big festival in Viet Nam. (Đó là một ngày lễ lớn ở Việt Nam.)
2. Hỏi xem một ngày lễ nào đó diễn ra khi nào
(?) When is + festival?
(+) It's on the + ngày + of + tháng.
(+) It's in + tháng.
Ví dụ: A: When is Teachers' Day? (Khi nào đến ngày Nhà Giáo?)
B: It is on the twentieth of November. (Vào ngày 20 tháng 11.)
Hoặc B: It's in November. (Vào tháng 11.)
III. EXERCISES - PAGE 19 (BÀl TẬP SÁCH BÕ TRỢ TRANG 19)
(1) Look and circle the best answer. / Nhìn và khoanh tròn đáp án đúng. 1. A 2. B 3. A
(2) Write. / Viết
3. December.
4. the $20^{\text {th }}$ of November
5. the first of June.
6. flowers
7. make banh chung.
8. watch the firework displays
(3) Read and tick $\checkmark T$ (true) or $F$ (false). / Đọc và tích $\checkmark T$ (đúng) hoặc F (sai)
9. T
10. F
11. F
12. T
13. T

## UNIT 22: FESTIVAL ACTIVITIES

(BÀl 22: CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘ।
I. NEW WORDS (TƯّ MỚI)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| make banh chung | gói bánh chưng |
| get lucky money | nhận tiền lì xì |
| decorate the house | trang trí nhà cửa |
| buy flowers | mua hoa |
| watch firework displays | xem pháo hoa |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Để kể vể các hoạt động ai đó làm vào ngày Tết
(+) Chủ ngữ + động từ/ cụm động từ + at Tet.
Ví dụ 1: I make banh chung at Tet. (Tôi gói bánh chưng vào dịp Tết.)
Ví dụ 2: He watches firework displays at Tet. (Anh ấy xem pháo hoa vào dịp Tết.)
2. Để nói về các hoạt động ai đó không làm vào ngày Tết
(?) Chủ ngữ + don't / doesn't + động từ/ cụm động từ + at Tet.
Ví dụ 1: I don't buy flowers at Tet. (Tôi không mua hoa vào dịp Tết.)
Ví dụ 2: He doesn't watch firework displays at Tet.
(Anh ấy không xem pháo hoa vào dịp Tết.)
3. Hỏi xem ai đó làm gì vào dịp Tết
(?) What do / does + chủ ngữ + do at Tet?
(+) Chủ ngữ + động từ/ cụm động từ.
Ví dụ 1: $\quad$ : What do you do at Tet? (Bạn làm gì vào dịp Tết?)
B: I decorate the house. (Tôi trang trí nhà cửa.)
Ví dụ 2: A: What does he do at Tet? (Anh ấy làm gì vào dịp Tết?)
B: He makes banh chung. (Anh ấy gói bánh chưng.)
III. EXERCISES - PAGE 22 (BÀI TẬP SÁCH BỖ TRỢ TRANG 22)
(1) Look at the pictures and the letters. Write the words. / Nhin các tranh và các chữ cái. Viết các từ.
4. Children's Day
5. Christmas
6. New Year
7. Teachers' Day
(2) Read and circle the correct answers. / Đọc và khoanh tròn các đáp án đúng.
8. C
9. A
(3) Find and correct the mistakes. / Tim và sửa các lỗi sai.
10. C -> Children's Day
11. $B->$ on
12. B -> flowers
(4) Match. / Nối
13. E
14. D
15. A
16. C
17. B

## UNIT 23: LET'S GO TO THE BOOKSHOP! <br> (BÀl 23: CHÚNG TA HÃY CÙNG ĐI ĐẾN HIỆU SÁCH NÀO!) <br> I. NEW WORDS (TỪ MỚl)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| bakery | tiệm bánh |
| pharmacy | hiệu thuốc |
| restaurant | nhà hàng |
| supermarket | siêu thị |
| sweet shop | cửa hàng kẹo |
| cinema | rạp chiếu phim |


| swimming pool | bể bơi |
| :--- | :--- |
| sweets | kẹo |
| chocolate | sô - cô - la |
| medicine | thuốc |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Đề xuất đi đâu và làm gì cùng ai đó
(+) Let's go to the + địa điểm. I want some + ...
Ví du: $\quad L e t ' s ~ g o ~ t o ~ t h e ~ s w e e t ~ s h o p . ~ I ~ w a n t ~ s o m e ~ s w e e t s . ~$
(Chúng ta hãy cùng đi đến cửa hàng kẹo nào. Tôi muốn mua một ít kẹo.)
2. Hỏi xem lý do tại sao ai đó lại muốn đến một địa điểm nào đó
(?) Why do / does + chủ ngữ + want to go to the + địa điểm?
(+) Because + chủ ngữ + want(s) + ...
Ví dụ: $\quad$ : Why does he want to go to the sweet shop?
(Tại sao anh ấy muốn đi đến cửa hàng kẹo?)
B: Because he wants some chocolate.
(Bởi vì anh ấy muốn một chút sô-cô-la.)

## III. EXERCISES -PAGE 24 (BÀI TẬP SÁCH BÕ TRỢ TRANG 24)

(1) Look and write the answers. / Nhìn và viết các câu trả lời.

1. go to the bookshop/go to the bakery
2. want some books/ want some bread
3. go to the supermarket/go to the bakery
4. want to buy some candies/ want to buy some drinks
(2) Look at the picture and choose the best answers. / Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.
5. $C$
6. $B$
7. $A$
(3) Read and complete. / Đọc và hoàn thành đoạn văn sau.
8. want
9. bookshop
10. Because
11. Let'
12. No
