**UNIT 8: WHERE’S GRANDMA?**

Lesson: 3+4

**New words ( page 56)**

1. House(n): ngôi nhà
2. Apartment(n):căn hộ
3. Upstairs(n): tầng trên
4. Downstairs(n): tầng dưới

* Các em nghe đĩa CD2, track 90, nghe và đọc theo từ vựng trên. Sau đó viết copy 1 từ 2 hàng nhé.
* **Part 2+3, Listen and sing,** các em nghe đĩa CD2 track 91, nghe và tập hát theo bài hát nhé.

**Phonics: (page 57)**

**Digraphs** : *ch*

*Ch*  *ch*air *ch*ick



tea*ch*er

* Các em nghe đĩa track 92, tập phát âm “ *ch*” cho đúng.
* **Listen and chant + Read the chant and circle the ch sound**: các em nghe đĩa, track 93, sau đó tìm và khoanh tròn từ nào có chứa “*ch*”.
* **Look at the picture again and circle the correct sound.:** Các em quan sát tranh và chọn âm nào đúng khoanh tròn lại nhé.

**Lesson 5+6**

\*\*\* Reading(page 58)

**Read and Write:**

* các em nghe đĩa CD2, track 94, đọc lại bài và làm bài 3 trang 58. Đọc kĩ bài, chọn từ trong khung điền vào chỗ trống.

=> Keys:1. Apartment 3. Dining room

2. living room 4. Bedroom

\*\*\* Listening(page 59)

1. **Listen and number**.:

* Các em nghe đĩa CD2, lắng nghe và đánh số vào các loại phòng trong căn hộ.

\*\*\* Speaking

1. **Look at the** **picture again. Ask and answer.**

* Các em nhìn lên tranh trong bài tập 1. Đọc lại các từ trong khung. Hỏi và trả lời các loại phòng trong khung ở tầng nào trong căn hộ.

VD: Where’s the living room?

It’s downstairs.

**WORKBOOK**

**Lesson 3: Words( page 56)**

1. **Look at the picture. Fill in the correct circle**.

* Các em quan sát tranh, chọn đáp án đúng bằng cách làm đầy vòng tròn phía sau đáp án A,B, hoặc C.

1. **Listen and check (√ )the box.**

* Các em nghe đĩa CD2. Track 16 WB, đánh dấu √ vào đáp án đúng nhé.