## DREAM SKY ENGLISH CENTER



## UNIT 10 - MY FOOD <br> BÀl 10 - ĐỔ ĂN CỦA TỚ

A - NEW WORDS (TỪ VỰNG)

| banana | quả chuối |
| :--- | :--- |
| biscuit | bánh quy |
| carrot | cà rốt |
| orange | quả cam |
| sandwich | bánh mì kẹp |
| sweet | kẹo |
| tomato | cà chua |
| good | ngoan |
| not good | chưa ngoan |

## B - STRUCTURES (CẤU TRÚC)

Giới thiệu về món ăn mình thích:
I like + đồ ăn.
Giới thiêu về món ăn mình không thích:
I don't like + đồ ăn.
Ví dụ:

I like bananas.

I don't like sweets.

C - PHONETICS (NGỮ ÂM)

| Letters <br> Chữ cái | Sounds <br> Âm | Words <br> Từ | Meanings <br> Nghĩa của từ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| XX | /x/ | box <br> fox | cái hộp <br> con cáo |
| Yy | /y/ | yo-yo <br> yogurt | cái yo-yo <br> sữa chua |
| ZZ | /z/ | zebra <br> zero | ngựa vằn <br> số 0 |

D - PRACTICE (LUYệN TẬP)

- Class Book pages 58-63 (Sách học sinh trang 58-63)
- CD tracks 69-75 (Bài nghe 69-75)
- Activity Book pages 67-73 (Sách bài tập trang 67-73)
- Extra Practice pages 55-60 (Sách Tài liệu nâng cao trang 55-60)


## E - OTHER HOME STUDY ACTIVITIES (HOẠT ĐỘNG GỢI Ý Ở NHÀ)

Cha mẹ cùng con tìm các đồ ăn trong nhà và nói về đồ ăn đó.

## F - ACTIVITY BOOK KEY (ĐÁP ÁN SÁCH BÀI TẬP)

Lesson 1 - trang 67:
Bài 1: Tô màu. (Con tô màu đồ ăn theo số của màu đó. Con gọi tên đồ ăn trong tranh.)


$$
\text { Lesson } 2 \text { - trang 68: }
$$

Bài 1: Khoanh tròn và nói. (Con nhìn hình đồ ăn và khoanh tròn vào mặt © hoặc mặt $:$ theo sở thích. Con nói về đồ ăn theo sở thích của mình.)

$$
\text { Lesson } 3 \text { - trang 69: }
$$

Bài 1: Tô và viết. (Con tô và viết chữ $X$ và $x$.)
Bài 2: Tô và nói. Tô màu. (Con tô chữ cái $x$ trong từ box và fox. Sau đó con tô màu theo ý thích.)

Lesson 4 - Trang 70:
Bài 1: Nói và viết. (Con nói từ, rồi viết chữ cái bắt đầu của từ.)



Bài 2: Tô màu vào tranh đúng. (Con tô màu vào hình có chữ cái đầu lần lượt là i, q và u.)


Lesson 5 - Trang 71:
Bài 1: Tô và viết. (Con tô và viết chữ Y,y và $Z, Z$.)
Bài 2: Tô và nói. Tô màu. (Con tô chữ cái y trong từ yo-yo và $z$ trong từ zebra. Sau đó con tô màu theo ý thích.)

Lesson 6 - Trang 72:
Bài 1: Nhìn tranh, đếm hình và viết số.
$+3$



Bài 2: Viết số và đọc.

\[

\]

Bài 1: Nối các chữ theo thứ tự bảng chữ cái.


G - EXTRA PRACTICE BOOK KEY (ĐÁP ÁN SÁCH TÀI LIỆU NÂNG CAO)
Lesson 1 - trang 55:
Bài 1: Tô chữ và gọi tên hình.
Bài 2: Nhìn tranh và điền chữ cái còn thiếu.


Bài 3: Nhìn tranh và viết từ tiếp theo.


Bài 1: Tô chữ và gọi tên hình.
Bài 2: Đọc và khoanh tròn từ đúng.

1. biscuits
2. oranges
3. carrot
4. sweets

Bài 3: Nhìn tranh và vẽ.


Lesson 3 - trang 57:
Bài 1: Tìm và tô màu từ "box" và "fox".



Bài 2: Đánh dấu $\checkmark$ nếu câu tả tranh đúng hoặc $\times$ nếu sai.

1. $\checkmark$
2. $x$
3. $\checkmark$
4. $\times$

Bài 3: Tô chữ và gọi tên hình.
Lesson 4 - trang 58:
Bài 1: Tìm và khoanh tròn từ mô tả tranh.

1. ghdaskandwichdeo
2. ddsweetgndkspdg
3. hazdhffhebiscuildo

Bài 2: Nhìn tranh và đọc. Đánh dấu $\checkmark$ vào câu mô tả tranh đúng.

1. I like bananas.
2. I don't like tomatoes.
3. I don't like oranges.
4. I like carrots.

Lesson 5 - trang 59:
Bài 1: Từ mô tả tranh chứa chữ cái nào? Tô màu chữ cái đó.
1.

2.

3.

3
4.


Bài 2: Tô chữ và gọi tên hình.

$$
\text { Lesson } 6 \text { - trang 60: }
$$

Bài 1: Khoanh tròn từ và viết câu.


