Date: ........................................................ **UNIT 16:**

Full name: ................................................ **LET’S GO TO THE BOOKSHOP**

Class: 4................

**I. VOCABULARY *(Từ vựng)***

|  |  |
| --- | --- |
| * buy: | mua |
| * together: | cùng nhau |
| * some: | một vài, một ít |
| * Good idea! / Great idea! | Ý kiến hay! |
| * busy: | bận |
| * hungry: | đói |
| * why: | tại sao |
| * because: | bởi vì |
| * animals: | động vật |
| * zoo: | sở thú |
| * bookshop: | cửa hang sách |
| * bakery: | cửa hàng bánh |
| * film: | phim |
| * cinema: | rạp chiếu phim |
| * medicine: | thuốc |
| * pharmacy: | hiệu thuốc |
| * market: | chợ |
| * supermarket: | siêu thị |
| * bakery: | cửa hàng bánh |
| * chocolate: | sô-cô-la |
| * sweet: | ngọt, kẹo |
| * sweet shop: | cửa hàng kẹo |
| * swimming pool: | bể bơi |
| * first: | đầu tiên, trước hết |
| * then: | tiếp theo |
| * after that: | sau đó |
| * finally: | cuối cùng |

**II. MODEL SENTENCES *(Mẫu câu)***

**1. Cách rủ ai đó cùng đi đâu với mình và cách diễn đạt mong muốn**

***\* Cách rủ ai đó cùng đi đâu với mình:***

***- Cách đưa ra lời rủ:***

**Let’s go to the *(địa điểm)*** *(Chúng ta hãy đi đến …………… )*

***- Cách đáp lại lời rủ:***

+ **Great idea! / Good idea!** (*Thật là một ý tưởng tuyệt vời.)* / ***OK*** *(Ừ, được.)/* …

***+* Sorry. I’m busy.** *(Xin lỗi. Mình bận rồi.)*

***+* Sorry. I can’t.** *(Tiếc quá. Mình không thể đi được.)*

***\* Cách nói ai đó muốn cái gì/ làm gì:***

|  |  |
| --- | --- |
| Ai đó muốn cái gì | Ai đó muốn làm gì |
| + I/ You/ We/ They/ My friends**/**………..  **want** ……………… **.**  *(Tôi/ Bạn/ Chúng tôi/ Họ/ Những người bạn của tôi/… muốn ………..)*  + He/ She/ My friend/ …………………..  **wants**…………….. **.**  *(Anh ấy/ Cô ấy/ Bạn của tôi/ …………….. muốn ………)*  ***Example:***  + I want some books.  *(Tôi muốn mấy quyển sách.)*  + He wants some sweets.  *(Anh ấy muốn mấy chiếc kẹo.)* | + I/ You/ We/ They/ My friends**/**………..  **want to**……………… **.**  *(Tôi/ Bạn/ Chúng tôi/ Họ/ Những người bạn của tôi/… muốn làm………..)*  + He/ She/ My friend/ ………………….. **wants to** ……….. **.**  *(Anh ấy/ Cô ấy/ Bạn của tôi/ …………….. muốn làm ………)*  ***Example:***  + I want to buy some books.  *(Tôi muốn mua mấy quyển sách.)*  + He wants to eat some sweets.  *(Anh ấy muốn ăn mấy chiếc kẹo.)* |

***Example:***

A: Let’s go to the bookshop. *(Chúng ta đi đến hiệu sách đi.)*

I want to buy some books. *(Tôi muốn mua mấy quyển sách.)*

B: Great idea. *(Ý kiến hay đấy.)*

C: Sorry. I can’t. *(Tiếc quá. Mình không thể đi được.)*

**2. Hỏi và trả lời lý do ai đó đi đến 1 địa điểm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Why do you want to go to the**  ***(địa điểm)* ?**  *(Tại sao bạn muốn tới …………………?)*  **Because I want to**………………….. …**.**  *(Bởi vì mình muốn …………………..)* | **Why does Mai/ she/ he/…. want to go to the *(địa điểm)* ?**  *(Tại sao Mai/ cô ấy/ anh ấy muốn tới ?)*  **Because she/ he wants to**…………… **.**  *(Bởi vì cô ấy/ anh ấy muốn ……………)* |

***Example:***

A: Why do you go to the bookshop? *(Tại sao bạn muốn tới hiệu sách?)*

B: Because I want to buy some books. *(Vì tớ muốn mua một vài quyển sách.)*

A: Why does Nam go to the cinema? *(Tại sao Nam muốn tới rạp chiếu phim?)*

B: Because he wants to see a film. *(Vì cậu ấy muốn xem phim.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Task : Do exercises in Unit 16 of English Workbook 4.**

*(Hoàn thành các bài tập của Unit 16 trong sách bài tập Tiếng Anh 4.)*