**KHỐI 3 ( TUẦN 23 )**

**UNIT 9: ( Cont )**

***LESSON 2: WORDS***

**I.Hướng dẫn cho sách Students book + Workbook ( Trang 61 )**

|  |  |
| --- | --- |
| **STUDENT BOOK** | **WORKBOOK** |
| **\*Câu hỏi:**  1.What are you wearing ?  Bạn đang mặc gì?  I’m wearing a blue skirt.  Tôi thì đang mặc một cái váy xanh dương.  2.What’s he/ she wearing ?  Anh ấy/ Cô ấy đang mặc gì ?  He/ She is wearing black pants.  Anh ấy/ Cô ấy thì đang mặc quần đen.   1. Nghe và đọc lại câu chuyện ở Lesson 1 2. Nghe và nói lặp lại những câu hỏi. 3. NHìn vào tranh hỏi và trả lời câu hỏi về trang phục của những nhân vật ở từng tranh. 4. Nhìn lại những bức tranh ở bài tập 3 và điền vào chỗ trống.   **Ví dụ:**  1.He’s wearing blue jeans.  2.She’s wearing a black skirt. | 1.Nhìn vào tranh, sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh, sau đó trả lời câu hỏi vừa sắp xếp.  2.Chỉ vào tranh và nói hoạt động của từng người.  **Ví dụ:**  They’re dancing.  She’s singing. |

**II.Làm bài tập trong sách Workbook ( trang 61 ) và copy từ vựng 3 cột, 3 dòng.**

**\*Qúy phụ huynh cho các bé nghe trên Youtube: Family and Friends special edition grade 3 + Unit 9.**

***LESSON 3: SONG***

**I.Hướng dẫn cho sách Students book + Workbook ( Trang 62 )**

|  |  |
| --- | --- |
| **STUDENT BOOK** | **WORKBOOK** |
| **\*Câu hỏi giờ có phút :**  **What time is it ?**  **It’s + giờ + phút**    Ví dụ:  What time is it ?  It’s two fifteen. ( 2 giờ 15 phút )   1. Nghe, chỉ vào tranh và lặp lại thời gian 2. Nghe và hát. | 1.Nối từ của hai cột lại với nhau.  2.Nhìn vào tranh và tô đen đáp án đúng. |

**II.Làm bài tập trong sách Workbook ( trang 62 ) và copy từ vựng 3 cột, 3 dòng.**

**\*Qúy phụ huynh cho các bé nghe trên Youtube: Family and Friends special edition grade 3 + Unit 9.**

***LESSON 4: PHONICS***

**I.Hướng dẫn cho sách Students book + Workbook ( Trang 63 )**

|  |  |
| --- | --- |
| **STUDENT BOOK** | **WORKBOOK** |
| **\*WORDS:**  1.rope: dây thừng  2.stone: hòn đá  3.bone: xương  4.home: nhà   1. Nghe, chỉ vào tranh và lặp lại từ. 2. Nghe và hát theo nhịp điệu. 3. Khoanh tròn âm “o\_ e” 4. Điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành từ. | 1.Sắp xếp lại chữ cái.  2.Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống.  3.Đọc, khoanh tròn từ chứa âm “u\_ e”  Và gạch chân từ chứa âm “u”  4.Viết từ vào đúng khung.  **Ví dụ:**  Âm “u\_ e” : tube  Âm “u” : bug |

**II.Làm bài tập trong sách Workbook ( trang 63 ) và copy từ vựng 3 cột, 3 dòng.**

**\*Qúy phụ huynh cho các bé nghe trên Youtube: Family and Friends special edition grade 3 + Unit 9.**