**NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 10 – LỚP 5**

(11/11/2024 – 15/11/2024)

**CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ TIẾNG ANH VỚI GVNN**

Các bậc PHHS và các con học sinh thân mến,

Các bậc PHHS vui lòng xem bảng dưới đây để cập nhật nội dung học tập của các con trong tuần nhé!

**UNIT 3: I PREFER GOING TO THE PYRAMID**

**Tài liệu:** **Upgrade 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiết**  **(Period)** | **Nội dung bài học**  **(Content of the unit)** | **Trang sách**  **(Page)** |
| 19 | **Review** *(Ôn tập):*  **I. Vocabulary** *(Từ vựng):*  **historic site** *(di tích lịch sử)***, art gallery** *(phòng trưng bày nghệ thuật)***, festival** *(lễ hội)***, theme park** *(công viên giải trí)*, **aquarium** *(thủy cung)*, **concert** *(buổi hòa nhạc)*, **railway** *(đường sắt)*, **sports centre** *(trung tâm thể thao)*  **beach** *(bãi biển)*, **cave** *(hang động)*, **desert** *(sa mạc),* **island** *(hòn đảo)*  **II. Structures** *(Cấu trúc câu):*  **Present perfect simple tense** *(Thì hiện tại hoàn thành)*  **I have been to the aquarium.** *(Tôi đã đến thủy cung.)*  **I have not been to the aquarium**. *(Tôi chưa đến thủy cung.)*  **Have you ever been to an aquarium?** *(Bạn đã đến thủy cung chưa?)*  - **Yes, I have. / No, I have not.** *(Có, tôi đã đến rồi/ Chưa, tôi chưa đến)*  **Project: Make a poster: Draw a picture of a famous place in your country.**  *(Dự án: Làm poster: Vẽ một bức tranh về một địa danh nổi tiếng ở đất nước bạn)* |  |
| 20 | **Unit 3: I prefer going to the pyramid. (Activity 07+08)**  **Review** *(Ôn tập):*  **I. Vocabulary** *(Từ vựng):*  **beach** *(bãi biển)*, **cave** *(hang động)*, **desert** *(sa mạc),* **island** *(hòn đảo),* **coach** *(xe khách đường dài)*, **train** *(tàu hỏa)*, **motorbike** *(xe máy)*, **boat** *(thuyền)*  **II. Structures** *(Cấu trúc câu):*  **Making suggestions** *(Đưa ra gợi ý):*  **Which place do you prefer, a cave or an island?** *(Bạn thích hang động hay hòn đảo hơn?)*  **- I prefer a cave. I prefer exploring a cave**. *(Tớ thích hang động hơn. Tớ thích khám phá hang động)* | **Trang 22-23** |

**\* Ghi chú:**

* *Các con học thuộc từ vựng.*
* *Luyện nói từ vựng và cấu trúc.*
* *Khuyến khích các con viết từ mới mỗi từ 2 dòng ở nhà.*
* *PHHS vui học cùng con tại  website:*[***ebook.binhminh.com.vn***](http://ebook.binhminh.com.vn/)*; Username: hsupgrade5; Password: upgrade@2024*
* **Link hướng dẫn chi tiết khai thác và sử dụng phần mềm hiệu quả tại nhà trên Web và app ebook:**

<https://drive.google.com/file/d/1f03YPxoPjzKdnEQb2oYuridh2pAb1NVv/view?usp=drive_link>

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quý Phụ huynh trong việc đồng hành cùng con vui học!