Lớp 5

Syllabus Semester 1/Đề cương học kỳ 1

09/07/13 Orientation, go over expectations and classroom rules

 Nội quy, xác định mong muốn và trách nhiệm

09/14/13 Get to know everyone. Vocabularies pages 1-17. Homework: page 18

 Giới thiệu nhau. Từ vựng trang 1-17. Bài về nhà: trang 18

09/21/13 Test ability. Vocab pages 19-36. Homework: pages 37-38

 Định khả năng. Từ vựng tr. 19-36. Bài về nhà: tr. 37-38

09/28/13 Order food. Vocab pages 39-56. Homework: pages 57-58

 Gọi đồ ăn. Từ vựng tr. 39-56. Bài về nhà: tr.57-58

10/05/13 Ask friend to go eat. Vocab pages 59-70. Homework: 71-72

 Rủ bạn đi ăn. Từ vựng 59-70. Bài về nhà: 71-72

10/12/13 Hủ tiếu. Vocab pages 73-84. Homework: 85-86

 Hủ Tiếu. Từ vựng tr 73-84. Bài về nhà: 85-86

10/19/13 Ask friend to go…Vocab 87-98. Homework: 99-100

 Rủ bạn đi…Từ vựng trang 87-98. Bài về nhà: 99-100

10/26/13 Numbers. Vocab pages 101-112. Homework: page 113-114

 Số. Từ vựng tr 101-112. Bài về nhà: trang 113-114

11/02/13 Going to the zoo. Vocab pages 115-126. Homework: 127-128

 Đi sở thú. Từ vựng trang 115-126. Bài về nhà: 127-128

11/09/13 Weather. Vocab pages 129-140. Homework: 141-142

 Thời tiết. Từ vựng trang 129-140. Bài về nhà: 141-142

11/16/13 Doctor’s office. Vocab 143-154. Homework: 155-156

 Văn phòng bác sĩ. Từ vựng trang 143-154. Bài về nhà: 155-156

11/23/13 Going to the beach. Vocab pg. 157-168. HW: pg 169-170

 Đi chơi biển. Từ vựng trang 157-168. BVN: 169-170

12/07/13 When. Vocab pg 171-183. HW: pg 182-184

 Khi nào. Từ vựng tr. 171-183. BVN: 182-184

12/14/13 Review and prepare for Tet celebration. Học ôn và chuẩn bị tết

12/21/13 Review and prepare for Tet celebration. Học ôn và chuẩn bị tết

01/11/14 Review and prepare for Tet celebration. Học ôn và chuẩn bị tết

01/18/14 Midterm exam. Thi học kỳ 1.