**Tiếng Anh 6 UNIT 5 – AROUND TOWN - TUẦN 13, 14, 15**

**Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ nói được những quần áo trong cửa hàng**

**Học sinh ghi vào vở:**

**Tuesday, December 29th, 2021**

**UNIT 5 – AROUND TOWN**

**\* Lesson 1 – p.38**

**Học sinh ghi từ mới vào:**

**\* Newwords:**

1. jeans (n): quần jeans
2. sweater (n): áo len
3. customer (n): khách hàng
4. sale assistant (n): nhân viên bán hàng
5. changing room (n): phòng thay đồ
6. T-shirt (n): áo sơ mi
7. size (n): kích cỡ
8. medium (adj): vừa, trung bình
9. large (adj): lớn
10. extra large (adj): cực lớn
11. others (pron): những cái khác

**\* Các câu hỏi đáp trong cửa hàng:**

Can I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Do you need any help? Bạn có cần giúp gì không?

Do you have this **in medium** / **in a medium size ?** Bạn có cái này cỡ vừa không?

Học sinh điền các từ mới trên vào đúng cột; clothes (quần áo), size, others

Học sinh nghĩ thêm từ về 3 cột trên và thêm vào, sau đó đặt câu theo mẫu:

I have a red sweater. (Tôi có một cái áo len màu đỏ)

Học sinh thế từ áo len màu đỏ thành những quần áo khác.

Học sinh nghe phần “ Listening” trang 38, sau đó trả lời câu hỏi: “ Do they buy any clothes? và làm bài tập b/38 khoanh tròn True (đúng), False (sai) cho các câu được cho.

Homework: Học sinh học từ mới và các câu hỏi đáp trong cửa hàng, làm bài tập Newwords / 26 sách workbook và gửi đáp án về cho giáo viên.

**Tiếng Anh 6 UNIT 5 – AROUND TOWN - TUẦN 13, 14, 15**

**Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ có khả năng sử dụng các đại từ chỉ định**

**Học sinh ghi vào vở:**

**Tuesday, December 28th, 2021**

**UNIT 5 – AROUND TOWN**

**\* Lesson 1 – p.39**

**Học sinh ghi từ mới vào:**

**\* Newwords:**

1. this (pron): đây, này

2. these (pron): những cái này

3. that (pron): đó, kia

4. those (pron): những cái kia

5. it (pron): nó

6. them (pron): họ, chúng nó

\* **Hỏi giá tiền:**

How much is ***this T- shirt?*** / ***is it?*** – It’s 20dollars.

How much are ***those shoes?*** / ***are they?*** – They’re 40 dollars.

\* Object Pronouns “ it”, “ them ” đứng sau động từ trong câu, “ it” thay thế cho danh từ số ít, “ them” thay thế cho danh từ số nhiều.

Học sinh làm bài tập b/39. Khoanh tròn đáp án đúng cho các câu, lưu ý cách dùng của các từ *this, that, these, those, it, they*

Học sinh làm tiếp bài tập c/ 39, điền các từ ***this, that, these, those, it, they*** vào chỗ trống trong bài đàm thoại

Học sinh làm bài tập Grammar và Writing / 27 sách workbook và gửi đáp án về cho giáo viên.

Tiếng Anh 6 UNIT 5 – AROUND TOWN - TUẦN 13, 14, 15

**Sau khi hoàn thành bài học, học sinh phải chú ý sự thay đổi âm thanh của các từ được gạch chân trong câu hỏi ở phần pronunciation / 40**

**Học sinh ghi vào vở:**

**Wednesday, December 29th, 2021**

**UNIT 5 – AROUND TOWN**

**\* Lesson 1 – p.40**

Học sinh nghe và để ý cách phát âm cụm từ: “ Do you have…..”

Học sinh thực hành bài đàm thoại ở phần “ Practice” / 40, khi thay thế danh từ mới vào bài đàm thoại, phải chú ý là danh từ số ít hay số nhiều để dùng từ it, they, them cho phù hợp.

Học sinh thực hành phần Speaking / 40, giả sử một bạn đang bán hàng ở cửa hàng, một bạn đóng vai người mua các món hàng trong tranh dựa vào bài đàm thoại mẫu phần “ Practice” / 40.

**Tiếng Anh 6 UNIT 5 – AROUND TOWN - TUẦN 13, 14, 15**

**Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ nói được tên các loại thức ăn, thức uống và cách gọi món ăn ở nhà hàng.**

**Học sinh ghi vào vở:**

**Tuesday, January 4th, 2021**

**UNIT 5 – AROUND TOWN**

**\* Lesson 2 – p.41,42**

**Học sinh ghi từ mới vào:**

**\* Newwords:**

1. Menu (n): thực đơn
2. Order (v): đặt hàng, gọi món
3. Pasta (n): mì ống
4. Desert (n): món tráng miệng
5. Check (n): ngân phiếu
6. Change (n): tiền thối lại
7. Tip (n): tiền bo, lời khuyên
8. Restaurant (n): nhà hàng
9. Curry (n): bột cà ri
10. Fries (n): khoai tây chiên
11. Cheesecake (n): bánh kem
12. Cupcake (n): bánh cupcake
13. Ometet (n): trứng ốp la

Học sinh điền các từ trong khung vào đúng tranh (phần Newwords / 41)

Học sinh trả lời hai câu hỏi ở phần Ask and Answer / 41.

Học sinh đọc bài đàm thoại ở phần Reading / 41, sau đó trả lời câu hỏi:

Do they enjoy their meal?

Học sinh đọc bài đàm thoại lần nữa và tích vào những món hai bạn Ben và Jane đã gọi.

Học sinh phân biệt cách dùng “a,an, some, any”

**\* Cách dùng “a,an, some, any”**

**+ A = An: một**

. a + phụ âm

. an + nguyên âm (u, e, o, a, i)

**+ Some = Any: một ít, một vài**

**.** Some dùng trong câu khẳng định hoặc câu mời

. Any dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi

Học sinh làm bài tập b/42: điền a, an, some, any vào trong câu, lưu ý cách dùng ở trên.

Học sinh quan sát tranh xem Nick và Alice gọi món gì sau đó điền từ vào bài đàm thoại.

**Tiếng Anh 6 UNIT 5 – AROUND TOWN - TUẦN 13, 14, 15**

**Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ nhận ra được sự thay đổi âm thanh trong cách nói và nghe.**

**Học sinh ghi vào vở:**

**Tuesday, January 4th, 2021**

**UNIT 5 – AROUND TOWN**

**\* Lesson 2 – p.43**

Học sinh nghe các câu ở phần Pronunciation / 43 và nhận ra sự khác nhau khi đọc các câu đấy.

Học sinh nhớ lại tên các thức ăn và thức uống trong tranh ở phần Practice / 43, sau đó trả lời 3 câu hỏi

Học sinh đóng vai khách hàng và phục vụ ở tại nhà hàng và gọi món. Học sinh có thể dựa vào bài đàm thoại ở phần Reading trang 41 để làm bài.

Học sinh làm bài tập Newwords, Grammar, Writing / 29 sách workbook và gửi đáp án về cho giáo viên.

**Tiếng Anh 6 UNIT 5 – AROUND TOWN - TUẦN 13, 14, 15**

**Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ có khả năng nói về các món ăn khắp thế giới.**

**Học sinh ghi vào vở:**

**Wednesday, January 5th, 2021**

**UNIT 5 – AROUND TOWN**

**\* Lesson 3 – p.44**

**Học sinh ghi từ mới vào:**

**\* Newwords:**

1. Fish sauce (n): nước mắm
2. Pork (n): thịt heo
3. Beef (n): thịt bò
4. Seafood (n): hải sản
5. Lamb (n): thịt cừu
6. Herb (n): rau thơm
7. Grill (v): nướng
8. Fry (v): chiên

Học sinh điền từ vào đúng tranh, sau đó luyện nói câu: I like **grilled beef** bằng cách thế các từ trên vào.

Học sinh nghe phần Listening / 44, sau đó trả lời câu hỏi: Who is the speaker? Và làm bài tập điền từ b/ 44, sau đó nối mô tả vào đúng tranh.

Học sinh luyện mẫu câu ở phần Useful Language / 44

What’s Bún Bò Huế? It’s a noodle dish from Vietnam. (nó là một món bún đến từ Việt Nam)

What do people make it with? Noodles, beef and herbs.

(Người ta làm nó với cái gì?)

Học sinh làm bài tập Newwords / 30 sách workbook và gửi đáp án về cho giáo viên.

**Tiếng Anh 6 UNIT 5 – AROUND TOWN - TUẦN 13, 14, 15**

**Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ có khả năng đọc bài báo nói về thức ăn của Việt Nam và viết một đoạn văn nói về hai món ăn nổi tiếng.**

**Học sinh ghi vào vở:**

**Wednesday, January 5th, 2021**

**UNIT 5 – AROUND TOWN**

**\* Lesson 3 – p.45**

**Học sinh ghi từ mới vào:**

**\* Newwords:**

1. taste (n, v): nếm, có vị, sở thích
2. smell (n, v): mùi, ngửi
3. delicious (v) : ngon
4. dish (n): món ăn
5. popular (adj): phổ biến
6. soup (n): canh, xúp
7. wonderful (adj): tuyệt vời
8. another (pron): một cái khác
9. all over the world: khắp thế giới

Học sinh đọc đoạn văn và chọn tiêu đề đúng nói về đoạn văn a/ 45

Học sinh đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi ở bài tập b/ 45

Học sinh quan sát bảng phần speaking / 45, giả sử mình đang tham gia lễ hội quốc tế về các món ăn, hs hỏi nhau về các món ăn trong bảng.

Ex: A: What’s **Cơm Tấm**?

B: It’s a dish from **Vietnam**.

A: What do people make it with?

B: **Grilled pork, fried eggs and fish sauce.**

Học sinh chọn 2 món ăn mình thích, và viết về nó, dựa vào gợi ý ở phần Speaking / 45.

Ex: Bánh Mì Thịt is a dish from Vietnam. People make it with pork, ***chả***, herbs and sauce. People often eat it for breakfast. It’s very delicious. Another amazing dish is Bánh Tráng Trộn. It is a ricepaper with mango, beef, herbs and chili. Children like it very much. It tastes good.

Học sinh làm bài tập Reading / 31 sách workbook và gửi đáp án về cho giáo viên.

**Tiếng Anh 6 UNIT 5 – AROUND TOWN - TUẦN 13, 14, 15**

**Sau khi hoàn thành bài học, học sinh sẽ có khả năng ôn lại những ngôn ngữ được sử dụng trong cửa hàng quần áo và nhà hàng cũng như tên những món ăn khắp thế giới.**

**Học sinh ghi vào vở:**

**Wednesday, January 5th, 2021**

**UNIT 5 – AROUND TOWN**

**\* Review – p.94,95**

Học sinh nghe cuộc nói chuyện giữa Matt và Amy, sau đó chọn đáp án đúng A, B, C, D cho bài tập Listening / 94

Học sinh làm bài tập Reading / 94, đọc kỹ đoạn văn, và suy nghĩ một từ thích hợp cho chỗ trống.

Học sinh làm bài tập Vocabulary / 95, đọc các câu gợi ý và suy nghĩ một từ thích hợp cho chỗ trống trong câu có chữ cái cho sẵn.

Học sinh làm bài tập Grammar / 95, chọn một từ thích hợp điền vào chỗ trống, nhớ lại cách dùng từ a, an, some, any

Học sinh làm bài tập phát âm Pronunciation / 95: tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác từ còn lại, và tìm từ có trọng âm được phát âm khác với từ còn lại.

Học sinh làm xong gửi đáp án lại cho giáo viên