**BÀI VIẾT THỦ NGHIỆM (UNIT 12, TIẾNG ANH 3)**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conversation 1 |  |  |

**Match the sentences and the pictures. Then listen and repeat.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tranh a, Act 1, lesson 1, |  | Wow! It’s big! |
|  | trang 12 |  | This is my house. |
|  |  |  |  |
| 2. | Tranh b, Act 1, lesson 1, trang 12 |  | There’s a garden over there. Come and see it. |
|  |  |  | It’s very nice! |

* Mục tiêu: Luyện tập làm quen với chức năng ngôn ngữ 1
* Nội dung: Lấy lại tranh a và b phần Act 1, lesson 1, trang 12 SGK để bên trái. Bong bóng chỉ lời nói của các nhân vật trong tranh để trống. Mỗi tranh lấy lại lời nói đi kèm mỗi nhân vật và để ở các ô bên phải.
* Thao tác: HS đưa lời nói trong các ô vào đúng bong bóng lời nói của các nhân vật trong tranh.
* Kĩ thuật IT: Mỗi lần thao tác tranh giữ nguyên, lời nói xáo trộn ngẫu nhiên (Lưu ý: chỉ xáo trộn các câu theo mỗi tranh). Sau khi làm và check xong HS có thể thao tác để (i) nghe lại từng câu hoặc (ii) nghe lại cả hội thoại.
* Kĩ thuật thao tác: Kéo thả. Bấm nghe.

Key: Tranh a và b phần Act 1, lesson 1, trang 12 SGK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

|  |
| --- |
| Conversation 2 |

**Match the sentences and the pictures. Then listen and repeat.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tranh a, Act 1, lesson 2, |  | This is the living room. |
|  | trang 14 |  | Yes, there is. Come and see it. |
|  |  |  | Wow! It’s nice. Is there a garden? |
|  |  |  |  |
| 2. | Tranh b, Act 1, lesson 2, |  | Is there a fence? |
|  | trang 14 |  | No, there isn’t. |

* Mục tiêu: Luyện tập làm quen với chức năng ngôn ngữ 2
* Nội dung: Lấy lại a và b phần Act 1, lesson 2, trang 14 SGK để bên trái. Bong bóng chỉ lời nói của các nhân vật trong tranh để trống. Mỗi tranh lấy lại lời nói đi kèm mỗi nhân vật và để trong các ô bên phải.
* Thao tác: HS đưa lời nói vào đúng bong bóng lời nói của các nhân vật trong tranh.
* Kĩ thuật IT: Mỗi lần thao tác tranh giữ nguyên, lời nói xáo trộn ngẫu nhiên (Lưu ý: chỉ xáo trộn các câu theo mỗi tranh). Sau khi làm và check xong HS có thể thao tác để (i) nghe lại từng câu hoặc (ii) nghe lại cả hội thoại.
* Kĩ thuật thao tác: Kéo thả. Bấm nghe.

Key: Tranh a và b phần Act 1 trang 14 SGK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vocabulary |  |  |

**Match the words and the pictures. Then listen and repeat.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phòng khách |  | Phòng bếp |  | Phòng ngủ |  | Phòng tắm |  | Phòng ăn |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vườn |  | Ao |  | Sân |  | Hàng rào |  | Cổng |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pond |  | gate |  | yard |  | fence |  | garden |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| living room |  | bedroom |  | kitchen |  | dining room |  | bathroom |

* Mục tiêu: Luyện từ vựng
* Nội dung: Cho 10 ô chỉ 10 tranh, dưới 10 tranh là 10 ô để trống. Dưới các từ và ô trống là 10 từ tương ứng với tranh.
* Thao tác: HS đưa từ vào ô trống chỉ tên các tranh.
* Kĩ thuật IT: Mỗi lần thao tác xáo trộn ngẫu nhiên cả tranh và từ. Sau khi làm và check xong, HS có thể thao tác để nghe lại từng từ.
* Kĩ thuật thao tác: Kéo thả. Bấm nghe.

Key:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phòng khách |  | Phòng bếp |  | Phòng ngủ |  | Phòng tắm |  | Phòng ăn |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| living room |  | kitchen |  | bedroom |  | bathroom |  | dining room |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vườn |  | Ao |  | Sân |  | Hàng rào |  | Cổng |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| garden |  | pond |  | yard |  | fence |  | gate |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Phonics |

Trang chính

**1. Listen and complete the words. Then listen and repeat.**

**2. Listen and complete the sentences. Then listen and repeat.**

**3. Listen and complete the dialogues. Then listen and repeat.**

Các trang phụ:

**Listen and complete the words. Then listen and repeat.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ch |  | kit |  | en |  | teac |  | er |  | ba |  | room |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| th |  |  | ank |  |  |  | ree |  |  |  | icken |  |

* Mục tiêu: Luyện âm đơn lẻ và âm trong từ
* Nội dung: Cho 2 âm (hiển thị bằng 2 con chữ ch và th) và 6 từ. Mỗi từ có một chỗ trống chứa một trong hai âm.
* Thao tác: HS nghe âm và đưa vào ô trống trong từ để hoàn thành từ chứa âm đó.
* Kĩ thuật IT: Mỗi lần thao tác xáo trộn ngẫu nhiên 2 âm và 6 từ (Lưu ý: không xáo trộng nội bộ từ). Sau khi làm và check xong, HS có thể thao tác để nghe lại từng từ.
* Kĩ thuật thao tác: Kéo thả. Bấm nghe.

Key: kitchen teacher bathroom thank three chicken

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

**Listen and complete the sentences. Then listen and repeat.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | The |  | ís large. | |
|  | |  |  |  | |
|  |  | | bathroom |  | kitchen |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | | Is there a |  | ? | |
|  | |  |  |  | |
|  |  | | chicken |  | Kitchen |

* Mục tiêu: Luyện từ chứa âm trong câu
* Nội dung: Cho 2 câu, mỗi câu có một chỗ trống (Lưu ý: lấy 2 câu trong ACT 2, lesson 3, trang 16, SGK). Cho hai từ cho sẵn trong 2 ô có thể điền vào chỗ trống trong câu.
* Thao tác: HS nghe câu, chọn một trong hai từ nghe được và đưa vào chỗ trống để hoàn thành câu.
* Kĩ thuật IT: Mỗi lần thao tác xáo trộn ngẫu nhiên 2 câu và các từ cho sẵn trong mỗi câu (Lưu ý: không xáo trộn từ trong mỗi câu). Sau khi làm và check xong, HS có thể có thao tác để nghe lại từng câu.
* Kĩ thuật thao tác: Kéo thả. Bấm nghe.

Key: Lấy trong Audio script trang 98, SGV

1.The bathroom is large. 2.Is there a kitchen?

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

**Listen and complete the dialogues. Then listen and repeat.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A: | Is there a fence? |  |  |
|  | B: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Yes, there is. |  | No, there isn’t. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | A: | Is there a gate? |  |  |
|  | B: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Yes, there is. |  | No, there isn’t. |

* Mục tiêu: Luyện ngữ điệu (trong câu hỏi và câu trả lời)
* Nội dung: Cho 2 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có một câu hỏi và một câu trả lời dạng chừa trống (hiển thị bằng ô trống). Cho hai ô chứa 2 câu trả lời có thể điền vào đoạn hội thoại.
* Thao tác: HS nghe hội thoại, chọn một trong hai câu trả lời nghe được và đưa vào chỗ trống để hoàn thành hội thoại.
* Kĩ thuật IT: Mỗi lần thao tác xáo trộn ngẫu nhiên 2 hội thoại và các câu trả lời cho sẵn (Lưu ý: không xáo trộn từ trong mỗi câu, không xáo trộn câu trả lời giữa hai hội thoại). Sau khi làm và check xong, HS có thể có thao tác để (i) nghe lại từng câu hoặc (ii) nghe lại cả hội thoại.
* Kĩ thuật thao tác: Kéo thả. Bấm nghe.

Key: Hội thoại 1 lấy trong tranh b, Act 1, lesson 2, trang 14, SGK, Hội thoại 2 lấy lại hột thoại 3, trong Audio script trang 97, SGV

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sentence pattern |  |  |

**Complete the sentences with the words on the right. Then listen and repeat.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | This | is | my |  | . | there |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | There |  | a | fence | . | house |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | The | living room | is |  | . | my |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | is |  | a | garden | ? | nice |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | This | is |  | bedroom | . | is |

* Mục tiêu: Luyện cấu trúc câu
* Nội dung: Cho 5 câu, mỗi câu có một chỗ trống. Bên phải cho 5 từ ứng với các câu đã được xáo trộn.
* Thao tác: HS chọn và đưa từ vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh.
* Kĩ thuật IT: Mỗi lần thao tác xáo trộn ngẫu nhiên các câu (không xáo trộn từ trong một câu) và từ cột phải. Sau khi làm và check xong, HS có thể thao tác để nghe lại từng câu.
* Kĩ thuật thao tác: Kéo thả. Bấm nghe.

Key: 1.house 2.is 3.nice 4.there 5.my

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG KĨ | THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

|  |
| --- |
| Competences |

**Match the questions and the answers. Then listen and repeat.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Is this your house? |  | That’s my sister. |
|  |  |  |  |
| 2. | Is there a garden? |  | Yes, it is. |
|  |  |  |  |
| 3. | What’s that? |  | She’s ten. |
|  |  |  |  |
| 2. | Who’s that? |  | Yes, there is. |
|  |  |  |  |
| 3. | How old is she? |  | That’s my house. |

* Mục tiêu: Luyện chức năng ngôn ngữ
* Nội dung: Cho 5 câu hỏi và 5 câu trả lời.
* Thao tác: HS chọn và ghép câu trả lời cho phù hợp với các câu hỏi (Lưu ý: thiết kế cuối ô chứa câu hỏi và đầu ô chứa câu trả lời hình có thể khớp lại với nhau).
* Kĩ thuật IT: Mỗi lần thao tác xáo trộn ngẫu nhiên các câu hỏi và câu trả lời (Lưu ý: không xáo trộng từ trong mỗi câu hỏi và câu trả lời). Sau khi làm và check xong, HS có thể thao tác để nghe lại (i) từng câu hoặc (ii) từng cặp câu hỏi và câu trả lời.
* Kĩ thuật thao tác: Lắp ghép. Bấm nghe.

Key:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Is this your house? |  | Yes, it is. |
|  |  |  |  |
| 2. | Is there a garden? |  | Yes, there is. |
|  |  |  |  |
| 3. | What’s that? |  | That’s my house. |
|  |  |  |  |
| 2. | Who’s that? |  | That’s my sister. |
|  |  |  |  |
| 3. | How old is she? |  | She’s ten. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

|  |
| --- |
| Song |

**The way I clean my house**

This is the way I clean my house,

Clean my house, clean my house.

This is the way I clean my house

So early in the morning.

This is the way I clean my room,

Clean my room, clean my room.

This is the way I clean my room

So early in the morning.

* Mục tiêu: Luyện hát
* Nội dung: Lấy lại lời bài hát trong Act 6, lesson 1, trang 13, SGK và nhạc trong đĩa kèm sách.
* Thao tác: HS nghe và hát theo (i) từng câu và (ii) toàn bộ bài hát. Khi hát các từ được nhắc tới được hiển thị trên màn hình (khác mầu hay in đậm hay highlight)
* Kĩ thuật IT: Kĩ thuật hát karaoke.
* Kĩ thuật thao tác: Bấm hát từng câu hoặc bấm hát cả bài.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |

|  |
| --- |
| Chant |

**Is there a garden?**

|  |  |
| --- | --- |
| Is there a garden behind the house? | Yes, there is. Yes, there is. |
| Is there a yard behind the house? | Yes, there is. Yes, there is. |
| Is there a gate behind the house? | No, there isn’t. No, there isn’t. |
| Is there a pond behind the house? | No, there isn’t. No, there isn’t. |

* Mục tiêu: Luyện ngâm thơ
* Nội dung: Lấy lại lời bài thơ trong Act 3, lesson 3, trang 16, SGK và nhịp trong đĩa kèm sách.
* Thao tác: HS nghe và học ngâm (i) từng câu và (ii) toàn bộ bài thơ. Khi ngâm thơ các từ được nhắc tới được hiển thị trên màn hình (khác mầu hay in đậm hay highlight)
* Kĩ thuật IT: Kĩ thuật hát karaoke.
* Kĩ thuật thao tác: Bấm từng câu hoặc bấm cả bài.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KHUNG | KĨ THUẬT | IT |  |  |  | Start |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Let’s check |  | Score |  | Well done |  | Try again |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back |  |  |  |  |  |  | Forword |