**GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH**

*From Jannuary 25th,2021*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Pronunciation**  **Vocabulary** | **Listening** | **Writing** | **Reading** | **Speaking** | **Grammar** |
| **Mon, 25/01** | - Hoàn thành phát âm  Giáo trình Ms Hoa  - Hướng dẫn học từ vựng  Trên website | - Hướng dẫn môn nghe  Trên youtube, esl-lab, a minute  - Giao bài nghe lần sau kiểm tra  <https://listenaminute.com/>  <https://www.esl-lab.com/easy/> | Học 60 bài luận trong sách bài luận |  | - Học thuộc những động từ bất quy tắc |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | | <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pupil?q=pupil>   * Lần tới dạy tiếp phát âm và từ vựng * Kiểm tra đọc từ vựng ở 3000 từ * 1 bài luận của 60 bài thuộc * Kiểm tra 1 bài nghe ở a minute * 1 cột thuộc những động từ bất quy tắc | | | | |
| **Thurs, 28/01** | - Kiểm tra từ vựng tuần trước |  |  |  |  | - Học về trạng từ  \* Ngu phap Tieng Anh Co Ban  den Nang cao - P.  \* English\_Grammar\_in\_Use  Intermediate 2019\_5th-Ed – Unit 100 – P.200 |
| **Thurs, 04/02** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Sun, 07/02** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 18/02** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 25/02** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 04/03** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Sun, 07/03** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 18/03** |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | |
| **Thurs, 25/03** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 01/04** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Sun, 04/04** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 15/04** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 22/04** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 29/04** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Sun, 02/05** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 13/05** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 20/05** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 27/05** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Sun, 30/05** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 10/06** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 17/06** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 17/06** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 24/06** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| **Thurs, 01/07** |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |