**PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 (phiếu 7)**

**I. Vocabulary (Từ vựng)**

|  |  |
| --- | --- |
| Maths: môn ToánVietnamese: môn Tiếng ViệtScience: Khoa họcMusic: Âm nhạcEnglish: Tiếng Anh | IT: Tin họcArt: Mĩ thuậtPE: Thể dụcHistory: Lịch sửGeography: Địa lý |

**II. Sentence (Mẫu câu)**

***1. Khi muốn hỏi hôm nay bạn có những môn học gì ta hỏi như thế nào?***

What subjects do you have today?

What + subjects + do + you + have + today?

Cách trả lời: I + have+ tên các môn học

Ví dụ: What subjects do you have today?

 I have Maths, Vietnamese, English and PE

Từ ví dụ trên em hãy lấy thêm 5 ví dụ.

***2. Khi muốn hỏi khi nào bạn có (môn học) ta dùng câu hỏi gì?***

When do you have English/ Science….?

When+ do + you + have + English/ Science….?

Câu trả lời: I + have + English/ Science…. on + ngày trong tuần

Ví dụ: When do you have English?

 I have it on Mondays, Tuesday s and Thursday .

Từ ví dụ trên em hãy lấy thêm 5 ví dụ.

**III- Bài tập**

**1. Read and match**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Maths | 1-  | a. Khoa học |
| 2. Vietnamese | 2-  | b.Tiếng Anh |
| 3. Science | 3- | c. Tin học |
| 4. English | 4- | d. Địa lý |
| 5. PE | 5- | e. Lịch sử |
| 6. IT | 6- | f. Toán |
| 7. Geography | 7- | g. Tiếng Việt |
| 8. History | 8- | h. Thể dục |

**2. Read and complete**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fridays | on | do | what | English |

Nam: Do you have (1) ………….. today?

Hoa: Yes, I (2)………...

Nam: (3)…………days you have it?

Hoa: I have it (4) ………Mondays, and Thursdays. What about you?

Nam: Oh, I have English on Tuesdays, Wednesdays and (5)………………

**3. Fill in your time table**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Monday** | **Tuesday** | **Wednesday** | **Thursday** | **Friday** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4. Put the words in order. Then read aloud.**

1. do/ when/ Science/ have/ you/ ?/ …………………………………………………….

2. it/ Mondays/ have/ I/ and Thursdays/ on / …………………………………………..

3. subjects/ you/ have/ today/ do/ what/?/ ……………………………………………..

4. have/ I/ Maths, Vietnamese/ Science/ and/ ………………………………………….

**5. Write about your friends and his/ her school subjects**

|  |
| --- |
| My friend is………………..He/ She studied at…………………… .Primary School. He/ she goes to school from Monday to…………………….At school, he/ she has Maths, ................................................................................................and…………….. He/ she has English on………………………………………………………………….His/ her favorite subject is……………………………………………………………… |

**ĐÁP ÁN CHO BÀI TẬP**

**1. Read and match**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Maths | 1- f | a. Khoa học |
| 2. Vietnamese | 2- g | b.Tiếng Anh |
| 3. Science | 3- a | c. Tin học |
| 4. English | 4- b | d. Địa lý |
| 5. PE | 5- h | e. Lịch sử |
| 6. IT | 6- c | f. Toán |
| 7. Geography | 7- d | g. Tiếng Việt |
| 8. History | 8- e | h. Thể dục |

**2. Read and complete**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fridays | on | do | what | English |

Nam: Do you have (1) **English** today?

Hoa: Yes, I (2) **do**

Nam: (3) **What** days you have it?

Hoa: I have it (4) **on** Mondays, and Thursdays. What about you?

Nam: Oh, I have English on Tuesdays, Wednesdays and (5) **Fridays**

**3. Fill in your time table ( Tự điền tên các môn học bằng Tiếng Anh theo thời khóa biểu của mình)**

**4. Put the words in order. Then read aloud.**

1. When do you have Science?

2. I have it on Mondays and Thursdays.

3. What subjects do you have today?

4. I have Maths, Vietnamese and Science.

**6. Write about you ( tự điền thông tin của bạn mình để tạo thành đoạn văn)**