**NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 – KHỐI 1**

*Chương trình học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học*

*sử dụng bài giảng số của iSMART*

*Năm học 2019-2020*

1. **Môn tiếng Anh Toán**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài học** | **Nội dung ôn tập** | |
| **Trọng tâm kiến thức** | **Từ vựng, cấu trúc** |
| Unit 1: Basic shapes  *(Bài 1: Hình cơ bản)* | - 3 hình cơ bản: hình tròn, hình tam giác, hình vuông;  - Nhận biết các vật có hình tròn, hình tam giác, hình vuông trong thực tế;  - So sánh kích thước các vật khác nhau (lớn hơn/bé hơn); | * *Square* * *Triangle* * *Circle* * *bigger/ smaller*   *- It’s a …..*  *- ...is bigger/smaller than…* |
| Unit 2: Numbers within ten  *(Bài 2: Số trong phạm vi 10)* | - Các số từ 0-10, cách đọc và nhận biết các số.  - Đếm số lượng vật và trả lời câu hỏi *“How many”* (“Có bao nhiêu…?”). | * *Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.*   *- What number is it?*  *It is….*  *- How many…are there? There are......* |

1. **Môn tiếng Anh Khoa học**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài học** | **Nội dung ôn tập** | |
| **Trọng tâm kiến thức** | **Từ vựng, cấu trúc** |
| Unit 1: My body  *(Bài 1: Cơ thể)* | - Các bộ phận khác nhau thuộc về đầu: đầu, tóc, miệng;  - Các bộ phận khác nhau trên khuôn mặt: mắt, tai, mũi, lưỡi;  - Một số bộ phận khác trên cơ thể: bàn tay, cánh tay, chân, bàn chân, cổ;  - 5 giác quan và các cơ quan cảm giác (mắt-nhìn, tai-nghe, mũi-ngửi, lưỡi-nếm, da-cảm nhận);  - Các giai đoạn phát triển của trẻ từ sơ sinh đến thanh thiếu niên, ứng với mỗi độ tuổi nhất định vào từng giai đoạn: trẻ sơ sinh (0-1 tuổi), trẻ mới biết đi (1-3 tuổi), trẻ em (4-10 tuổi), thanh thiếu niên (11-18 tuổi); | * *Body, head, hair, mouth.* * *Eye, ear, nose, tongue.* * *Hand, arm, leg, foot, neck.* * *See, hear, smell, taste, touch.* * *Infant (0-1 year old),* * *Toddler (1-3 years old),* * *Child (4-10 years old),* * *Teenager (11-18 years old);* * *This is my…* * *I have…* * *I use…to…* |

***Phòng Chuyên môn iSMART***