Tuesday, May 12th, 2021

**Unit 12: Let’s open this present first!**

**Lesson 3, 4**

**New words: ordinal numbers (số thứ tự)**

* First (1st): thứ nhất
* Second (2nd) : thứ hai
* Third (3rd): thứ ba
* Fourth (4th): thứ tư
* Fifth (5th): thứ năm
* Sixth (6th): thứ sáu
* Seventh (7th): thứ bảy
* Eighth (8th): thứ tám

**Phonics and spelling**

**Ur**

* Hurt: đau
* Thursday: thứ năm
* Nurse: y tá
* Curtain: cái rèm cửa

**Ir**

* Circle: hình tròn
* Girl: con gái
* Shirt: áo sơ mi
* Bird: con chim

**Homework**

Viết bài vào vở, copy mỗi từ 3 dòng

Làm workbook