## DREAM SKY ENGLISH CENTER



## UNIT 5 - MY COLOURS <br> BÀl 5 - MÀU SẮC CỦA TỚ

A - NEW WORDS (TỪ VỰNG)

| circle | hình tròn |
| :--- | :--- |
| square | hình vuông |
| rectangle | hình chữ nhật |
| triangle | hình tam giác |
| blue | màu xanh da trời |
| green | màu xanh lá cây |
| orange | màu cam |
| red | màu đỏ |
| yellow | màu vàng |

## B - STRUCTURES (CẤU TRÚC)

Nói về màu sắc của các đồ vật: $I t^{\prime}$ + màu sắc.
Nói về hình dạng của các đồ vột: It's a + hình dạng.
Ví dụ:


It's green. It's a triangle.

It's blue. It's a circle.

C - PHONETICS (NGỮ ÂM)

| Letters <br> Chữ cái | Sounds <br> Âm | Words <br> Từ | Meanings <br> Nghĩa của từ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $\mathbf{I ~ i}$ | /I/ | iguana <br> insect | con cự đà <br> côn trùng |
| $\mathrm{J} \mathbf{j}$ | /d3/ | Jig <br> jump | bạn Jig <br> nhảy |
| K K | /k/ | kick <br> kite | đá (bằng chân) <br> cái diều |

D - NUMBERS (CON SỐ)

| six | số 6 |
| :--- | :--- |
| seven | số 7 |

Ví dụ:

six triangles
seven circles

## E - PRACTICE (LUYỆN TẬP)

- Class Book pages 28-33 (Sách học sinh trang 28-33)
- CD tracks 33-39 (Bài nghe 33-39)
- Activity Book pages 32-38 (Sách bài tập trang 32-38)


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

Cha mẹ cùng con đi xung quanh nhà̀, đếm đồ vật và miêu tả hình dạng, màu sắc của chúng.

G - ACTIVITY BOOK KEY (ĐÁP ÁN SÁCH BÀI TẬP)
Lesson 1 - trang 32:
Bài 1: Tô màu.


Lesson 2 - Trang 33:
Bài 1: Vẽ và nói. (Con tô theo viền kẻ và gọi tên các hình.)

rectangle

circle

triangle

square

Bài 2: Tô màu. (Con đọc từ chỉ màu và tô hình tương ứng.)

## Lesson 3 - Trang 34

Bài 1: Tô và viết. (Con tô và viết chữ $I$ và i.)
Bài 2: Tô và nói. Tô màu. (Con tô chữ cái i ở hình con cự đà và con côn trùng, rồi đọc từ. Sau đó con tô màu theo ý thích.)

## Lesson 4 - Trang 35

Bài 1: Đếm và khoanh tròn.


Bài 2: Tô và viết. (Con tô và viết số 6 và 7 ).

Lesson 5 - Trang 36
Bài 1: Tô và viết. (Con tô và viết chữ $J, j, K, k$.)
Bài 2: Tô và nói. Tô màu. (Con tô chữ cái $\mathrm{J}, \mathrm{j}, \mathrm{k}$ rồi đọc từ. Sau đó con tô màu theo y thích.)

## Lesson 6 - Trang 37

Bài 1: Nối và tô màu.


Bài 2: Nhìn tranh và nói từ. Khoanh tròn chữ cái bắt đầu của từ.

Jig

Baz

Adam

## Unit 5 Review - Trang 38

Bài 1: Nhìn tranh và nói từ. Tô chữ cái bắt đầu của từ.

1. Jig
2. iguana
3. kite
4. jump

Bài 2: Đếm và viết số.


