Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REVIEW – GRADE 5**

**\*\*\*Unit 1. They’re from Australia.**

1. **Vocabularies :**

* **Family:** grandpa, grandma, mom, dad, uncle, aunt, brother, sister, cousin.
* **Moths of the year:** January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
* **Numbers:**

**+** one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

**+** eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.

+ twenty – one, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, one thousand, one million, one billion.

* **Countries:** Vietnam, Korea, Mexico, Australia, China, The U.S.A, England, America, Brazil, Thailand.
* **Seasons**: spring, summer, fall (autumn), winter, dry season, rainy season.
* **Others:** brush, spoon, snake, people, flag.

1. **Grammar:**

* **Comparative (So sánh hơn)**: *ER + THAN*

**Ex**: The giraffe is taller than the zebra.

**Lưu ý**: \* Thêm ER sau các tính từ trong so sánh hơn. Tuy nhiên có 1 vài trường hợp cần nhớ: big => bigger ,

\* good/well => better,

bad => worse.

little => less

much / many => more

* **The simple past tense (**Thìquá khứ đơn**) đối với động từ tobe**: TOBE: was / were

+ I, He, She, It, name, danh từ số ít + was

+ You, We, They, names, danh từ số nhiều + were

**Ex**: I **was** 10 years old last year.

They **were** at home yesterday.

+ I, He, She, It, name, danh từ số ít + was + NOT

+ You, We, They, names, danh từ số nhiều + were + NOT

**Ex.** He **was not** sad last night.

The children **were not** wet yesterday.

+ **Các từ đi kèm trong thì quá khứ đơn**: last night, yesterday, last week, last month, last year, ago.

* **Hỏi tháng trong năm:** What month is it ? It’s March.
* **Thực hiện các phép tính với số đếm**: add (+), minus (-), multiplied by(x), divided by(:)

Ex: ten + fifty = sixty.

One hundred : two = fifty.

* **Hỏi người khác từ đâu đến:**

+ Where are you from ? I’m from Vietnam.

+ Where is he from ? He’s from Korea.

+ Where are they from ? They’re from Thailand.

+ **Note**: where is Nga’s friend from ? She is from England. / Nga’s friend from England.

* **Câu hỏi Yes/ No**:

+ Are you from the U.S.A ? Yes, I am.

No, I am not.

+ Is Leo from Australia ? Yes, he is.

No, he is not.

+ Are they from Japan ? Yes, they are.

No, they are not.

* **Greeting**: A: (It’s) nice to meet you.

B: (It’s) nice to meet you, too.

* **Hỏi tuổi**:

+ How old are you ? I’m ……….. year**s** old.

+ How old is she ? She’s ……….. year**s** old.

+ How old are they ? They’re ……….. year**s** old.

* **Hỏi mùa yêu thích**:

What’s your favorite season ? My favorite season is summer.

* **Hỏi sinh nhật:**

When’s your birthday ? My birthday is in February.

* **Possessive case (sở hữu cách) ‘s**

**Leo’s sister:** chị gái của Leo.

**Hoa’s book:** sách của Hoa.

**\*\*\*Unit 2. My weekend.**

1. **Vocabularies :**

* **Verb phrases:** read comics, do gymnastics, play chess, fish, play volleyball, take photos, play basketball, play football / soccer, play badminton, play table-tennis, cook, play the guitar, play the piano, visit family, shop.
* **Others:** face, space, rope, stone, kite, bike, cube, together, at the weekend.

1. **Grammar:**

* 2 động từ cạnh nhau thì động từ thứ 2 phải thêm ING, hoặc là phải đi với TO. Động từ **LIKE**

Ex: I like swimming. / I like to swim.

+ I, You, We, They, names, danh từ số nhiều + like + V-ING.

+ He, She, It, name, danh từ số ít + like**s +** V – ING.

* **Câu phủ định có NOT:**

**+** I, You, We, They, names, danh từ số nhiều + DO NOT + like + V-ING.

**+**  He, She, It, name, danh từ số ít + DOES NOT + like **+** V – ING.

* **Câu hỏi Yes / No:**

+ Do You, We, They, names, danh từ số nhiều + like + V-ING ?

+ Does He, She, It, name, danh từ số ít + like **+** V – ING ?

**\*\*\*Unit 3. My things.**

1. **Vocabularies :**

* **Things:** TV (television), DVD player, CD player, DVD player, camera, turn on, turn off.
* **Others:** school project, boring, watch, broken, car, park, shark, scarf, different, people, story, dragon, wear, jacket, after, before, national song, lesson, finish, vegetable, a break, sometimes, usually, backyard, need.
* **Verb phrases:** open the window, help me with my homework, turn on the TV, turn off the DVD player, close the door, put on your coat, get up, cook dinner, do my homework, play outside, go to bed.
* **Nouns:** poster, postcard, pin, shell, collection.

1. **Grammar:**

* **Tính từ sở hữu:** your: của bạn, my: của tôi, his: của anh ấy, her: của cô ấy.
* **Câu hỏi với CAN mang ý nghĩa permission hoặc request.**

Can I use your DVD player ? Yes, you can.

No, you can not.

Can you turn on the DVD player for me, please ? Yes, I can.

No, I can not.

* **Câu hỏi với HOW MANY**:

How many **shells** does he have ? He has ……….. **shells**.

* **Câu hỏi Yes / No:**

+ Do you have lots of pins ? Yes, I do.

No, I do not.

## + Does he have a collection ? Yes, he does.

No, he does not.

**\*\*\*Unit 4. We’re having fun at the beach.**

1. **Vocabularies :**

* **Beach:** sail, surf, kayak, windsurf, snorkel, waterski, polluted, clean, dirty, dangerous, safe, beautiful.
* **Verb phrases:** eat a sandwich, eat some ice cream, wear a hat, wear sunglasses, look at a bird, look at a fish.
* **Others:** ball, mall, wall, hall, perfect vacation, place, sand, dive, sea, seafood, restaurant, outside, inside, delicious, sand dune, friendly.

1. **Grammar:**

* **The simple present continuous tense. (Thì hiện tại tiếp diễn)**

+ **Khẳng định:** I am + V-ING

He / She / It / Name / danh từ số ít + is + V-ING

We / You / They / names / danh từ số nhiều + are + V – ING

+ **Phủ định**: I am + **NOT** + V-ING

He / She / It / Name / danh từ số ít + is + **NOT** + V-ING

We / You / They / names / danh từ số nhiều + are + **NOT** + V – ING

**+ Nghi vấn:**

**Is** + He / She / It / Name / danh từ số ít + V-ING ?

Are + We / You / They / names / danh từ số nhiều + V – ING ?

**Ex**: I am listening to music.

Amy is not reading book.

Are they cooking dinner ?

**Lưu ý**: nếu động từ tận cùng là E thì khi thêm ING, ta phải bỏ E rồi mới thêm ING. Ví dụ: take => taking.

**\*\*\*Unit 5. A funny monkey.**

1. **Vocabularies :**

* **Animals:** penguin, zebra, monkey, kangaroo, camel, lizard, crocodile, oyster.
* **Verb phrases / verbs**: wear a hat, write in notebook, eat a sandwich, take a photo, climb a tree, wake up, sleep, walk, fly, swim, run, jump.
* **Others**: coin, oil, soil, scared, free, busy, sorry, funny, kind, laugh, jungle, roar, fall, hear, chew, net, hole, kind.

1. **Grammar:**

* **Yes / No question:**

+ Are you reading comics ? Yes, I am .

No, I am not.

+ Is your father sleeping ? Yes, he is.

No, he is not.

+ Are they swimming in the pool ? Yes, they are .

No, they are not.

+ Is the monkey climbing ? Yes, it is.

No, it is not.

+ Are the tiger walking ? Yes, they are.

No, they are not.

**\*\*\*Unit 6. Jim’s day.**

1. **Vocabularies :**

* **Verb phrases:** have a shower, brush my teeth, get dressed, have breakfast, get up, catch the bus, walk to school, go to bed, start school, finish school.
* **Others**: cow, clown, flower, house, round, mouse (mice), first, then, next, finally, every day, mountain school, north, south, live, rice farm, far, near, hill, hour, minute, second, kilometer (kilometre), job, jackaroo, early, late, look after, sheep, want tobe (want to become), rainforest, wild animal, famous, lucky, frightened of, comfortable, flashlight.

1. **Grammar:**

* **The simple presente tense (Thì hiện tại đơn)**

+ **Khẳng định**: I, You, We, They, names, danh từ số nhiều + V.

He, She, It, name, danh từ số ít + V**s,es**.

+ **Phủ định**: I, You, We, They, names, danh từ số nhiều + **DO NOT** + V.

He, She, It, name, danh từ số ít + **DOES NOT** + V.

+ **Nghi vấn**: **Do** you, We, They, names, danh từ số nhiều + V ?

**Does** he, She, It, name, danh từ số ít + V ?

**Lưu ý:** \* I,You, We, They, names, danh từ số nhiều + have

He, She, It, name, danh từ số ít + has

\* Thêm **ES** với các động từ tận cùng là **O, CH, S, X, SH, Z** và khi nó đi với **He, She, It, name, danh từ số ít**. Còn lại ta thêm S. Còn nếu đi với **I, You, We, They, names, danh từ số nhiều** thì động từ giữ nguyên.

**Ex**: I get up at five o’clock.

He gets up at five o’clock.

Hoa catches the bus at six thirty.

They catch the bus at six thirty.

* **Hỏi thời gian:**

+ What time do you go to school ? I go to school at six thirty.

+ What time does she go to school ? She goes to school at six thirty.

+ What time do they go to school ? They go to school at six thirty.

**\*\*\*Unit 7. Places to go.**

1. **Vocabularies :**

* **Places**: museum, café, library, playground, shopping mall, swimming pool, movie theater.
* **Adverbial of frequency**: often, usually, always, sometimes, never.
* **Prepositions**: in, on, at, from, to, for, with.
* **Others**: child (children), shield, field, belt, quilt, adult, concert, actor, actress, movie (film), singer, wonderful, difficult, easy, adventure.

1. **Grammar**:

* **Sử dụng trạng từ tần suất/ trạng từ chỉ mức độ thường xuyên trong câu**: often, usually, always, sometimes, never – thường *đặt trước động từ thường và sau động từ tobe*.

**Ex**: We ***sometimes* go** to the beach. (Chúng tôi thình thoảng có đi ra bãi biển.)

He **is *always*** on time. (Anh ấy luôn đúng giờ.)

* **Cách sử dụng giới từ: in, on, at.**
* **in** + tháng / năm / buổi / vị trí
* **on** + thứ ngày / ngày tháng năm / vị trí
* **at** + giờ / buổi.

**Ex**: in March , in 2020, in the morning / afternoon / evening.

On Saturday / on 1st March, 2020.

At one o’clock / at one thirty / at night / at noon / at midnight.

**\*\*\*Unit 8. I’d like a melon.**

1. **Vocabularies :**

* Food, drink and spices: noodles, cereal, meat, melon, cucumber, onion, lemon, sauce, mushroom, pastry, garlic, bean sprout, salt, sugar, pepper, chilli.
* Others: supermarket, market, need, pond, plant, tent, lamp, camp, pot, pan, dish, fold, roll, bowl.

1. **Grammar:**

* **Phân biệt Uncountable noun (danh từ không đếm được) và countable noun (danh từ đếm được).**

+ **Uncountable noun (danh từ không đếm được)**: không có hình thức số nhiều, không thêm S/ES và phải đo bằng đơn vị tính khác. **Ví dụ**: some bread (1 ít bánh mì), some cereal (1 ít ngũ cốc), a kilo of sugar (1 kg đường).

+ **Countable noun (danh từ đếm được)**: ta có thể đếm được bằng số lượng 1,2,3…. và ta phải thêm S/ES nếu nó là số nhiều. **Ví dụ**: one melon, two melons, three boxes, four sandwiches.

* **Hỏi bạn thích gì: dùng WOULD LIKE = ‘D LIKE**

What would you like ? I’d like some rice and chicken, please.

What would he like ? He’d like a bowl of soup, please.

Would you like some meat ? Yes, please.

No, thanks.

* **Cách đặt tính từ chỉ kích thước và màu sắc trong câu**: ***size + color + noun.***

**Ex:** I can see a *big, white bird.*

* **Dùng mạo từ** *a / an và some*

**+ Mạo từ “a” cho** danh từ đếm được và bắt đầu bằng phụ âm. Ví dụ: a table.

+ **Mạo từ “an” cho** danh từ đếm được và bắt đầu bằng nguyên âm (u, e, o, a, i) Ví dụ: an apple.

**+ Dùng “some” cho cả** danh từ không đếm được và đếm được. Ví dụ: some salad, some cakes.

**\*\*\*Unit 9. What’s the fastest animal in the world ?**

1. **Vocabularies :**

* **Nouns and Adj.:** lake, river, pond, sea, mountain, hill, waterfall, ocean, wide, large, deep, high, building, cave, bay, valley, world, island, desert.
* Others: transportation, quiz, cheetah, plane, rain, train, tray, case, race, record, type (kind), call, own, around the world, office, hotel.

1. **Grammar:**

* **Superlative (So sánh nhất):**

+ Tính từ có 1 âm tiết, hoặc 2 âm tiết nhưng chữ cái cuối cùng của âm tiết thứ hai có kết thúc là –y, –le,–ow, –er, và –et được cho là tính từ ngắn. (ví dụ như clever, happy, easy)

**THE + ADJ-EST**

**Ex**: She is **the tallest** girl in my class.

**Lưu ý**: good / well => the best.

bad => the worst.

little => the least.

much / many => the most.

**\*\*\*Unit 10. In the park.**

1. **Vocabularies :**

* **Nouns:** path, grass, flower, garbage can (garbage bin / waste basket), tree, fountain, litter.
* **Verbs:** shout, chase, catch, meet, cross, pick keep.
* **Verb phrases:** ride your bike, put litter in the garbage can, walk on the grass, be quiet, walk your dog, wash your hands, eat here, throw away
* **Others:** dream, queen, jelly, if, fox.

1. **Grammar.**

* **Modal verb** (động từ khiếm khuyết): MUST (phải), MUSTN’T (không phải): mang nghĩa bắt buộc. *MUST / MUSTN’T + V – inf.*

**must not = mustn’t.**

Ex: I must go. (Tôi phải đi.)

You musn’t swim here. (Bạn không được bơi ở đây.)

**\*\*\*Unit 11. In the museum.**

1. **Vocabularies :**

* **Means of transportation**: bus, car, helicopter, motorcycle, plane, taxi, train, trolley, coach, underground, bicycle, ship, boat.
* **Prepositions**: along, in the middle of, at the top of, between…and, inside, outside.
* **Others**: night, light, sky, smile, shine, history, any, holiday, hometown, celebrate, travel, prepare, party, lucky money, give (gave), eat (ate), take (took).

1. **Grammar.**

* **The simple past tense (Thì quá khứ đơn)**

**a/ Tobe: was / were**

* (+) : I, He, She, It, name, danh từ số ít + was

You, We, They, names, danh từ số nhiều + were

* (-) : I, He, She, It, name, danh từ số ít + was + not

You, We, They, names, danh từ số nhiều + were + not

* (?) : Was + I, He, She, It, name, danh từ số ít ?

Were + You, We, They, names, danh từ số nhiều ?

**b/ Động từ thường (V2 / ed)** Có quy tắc thêm ED.

Bất quy tắc dùng cột 2 (V2)

* (+) : S + V2/ed.

**Ex**: I went to school yesterday.

* (-) : S + did + not + V.

**Ex**: She did not watch film last night.

* (?) : Did + S + V ?

**Ex**: Did they finish their work last week ?

**Lưu ý**: các từ đi kèm thì quá khứ đơn: ago, last night, last week, last month, last year, yesterday.

* **ANY** (bất kì): dùng cho phủ định có NOT và câu nghi vấn (?). Còn **some** (1 ít, 1 vài): dùng cho câu khẳng định.

**Ex:** I do**n’t** have **any** money. (Tôi không có đồng nào.)

She has **some** money. (Cô ấy có 1 ít tiền.)

* **Một vài động từ bất quy tắc và có quy tắc hay sử dụng.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Regular verbs (Ved) : có quy tắc*** | ***Irregular verb (V2) : bất quy tắc*** |
| *play => played* | *go => went* |
| *visit => visited* | *take => took* |
| *cook => cooked* | *have / has => had* |
| *stay => stayed* | *do / does => did* |
| *look => looked* | *run => ran* |
| *want => wanted* | *sing => sang* |
| *like => liked* | *drink => drank* |
| *stop => stopped* | *eat => ate* |
| *listen => listened* | *send => sent* |
| *travel => travelled* | *say => said* |
| *study => studied* |  |
| *learn => learned / learnt* |  |
| *start => started* |  |
| *dance => danced* |  |
| *watch => watched* |  |

* **Cách đọc khi có ED** :

**+ Đọc /t/ :** /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/ - ch , /ʃ/ - sh.

**+ Đọc / id/:** khi có tận cùng là /t/ và /d/. Ví dụ: needed, wanted.

+ **Đọc /d/** : còn lại

**\*\*\*Unit 12. A clever baby.**

1. **Vocabularies :**

* **Adj. :** young, ugly, handsome, beautiful, pretty, short, tall, shy, friendly, kind, humerous, cheerful, relaxed, worried, mean, generous, nice, lovely, bright, straight,
* Others: snow, elbow, coat, soap, nose, stone, apartment, wedding party, bride, groom, photo, when, still, have/has (had).

1. **Grammar:**

* **Sử dụng câu mệnh đề với WHEN.**

**Ex**: She didn’t have long hair **when** she was young.