**GIÁO ÁN MÔN TIẾNG PHÁP**

*Du 26 janvier 2021*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Pronomciation**  **Vocabulaire** | **Compréhension**  **Orale**  **(nghe)** | **Production**  **Ecrite**  **(viết)** | **Expression**  **Orale**  **(đọc)** | **Production**  **Orale**  **(nói)** | **Grammaire** |
| Mardi, 26/01 | - |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | | Thứ 7 sẽ kiểm tra 20 động từ trong 129 động từ và những động từ nhóm 2  Tập nghe trên tv5  Ôn lại ngữ pháp về phần động từ đã học | | | | |
| Samedi,30/01 |  | Học 1 bài nghe |  |  |  | Học bài đầu tiên trong cuốn 350 bài tập sơ cấp |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | | * Tự đọc những động từ chia * Học nghe * Hướng dẫn làm bài tập 350 sơ cấp đầu tiên | | | | |
| Mardi, 02/02 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | | * Tiếp tục * Tự đọc những động từ chia * Học nghe   Hướng dẫn làm bài tập 350 sơ cấp đầu tiên | | | | |
| Samedi,06/02 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 16/02 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,20/02 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 23/02 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,27/02 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 02/03 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,06/03 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 16/03 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,20/03 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 23/03 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,27/03 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 30/03 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,03/04 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 13/04 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,17/04 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 20/04 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,24/04 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 27/04 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,01/05 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 11/05 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,15/05 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 18/05 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,22/05 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Mardi, 25/05 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |
| Samedi,29/05 |  |  |  |  |  |  |
| ***Nhận xét và ghi chú sau buổi học*** | |  | | | | |