THÁNG 6

* Tháng 6 : học về lễ Noel
* Little fox: mẹ tự cho con học, không cần theo lộ trình, mà học theo khả năng và thời gian thu xếp được. Nên đi tầm 5 bài 1 tuần hoặc nhanh hơn, ôn đi ôn lại
* Các BÉ TỪ 6T TRỞ LÊN: vẫn tập trung học go go cho tới level 3 thì có thể kèm thêm fox nếu thích. FED: học 6 video đầu là chính, các video sau nếu con không thích thì không ép
* Loa: chép thêm, không cần xóa tháng 1,2,3,4,5 nhưng lưu ý ghi lại số thứ tự cho dễ tìm. Chép little fox: nên phân ra theo tuần

Ví dụ: tuần 1 fox: bài từ 1 đến 6. Tuần 2 fox từ 7 đến 10

* Link hướng dẫn chép loa: <https://youtu.be/ktOfkyIrB68>
* Phần worksheet: tặng các bé làm chơi, không nhất thiết phải làm được vì nhiều bé chưa biết viết và đọc
* Activity: + Christmas cound down: cho bé tô màu vô, ngày 1/11 cho bé tô mỗi ngày 1 số để đếm ngược tới ngày Noel

+ Christmas Bingo: cắt các hình vuông ở tờ thứ 2, bật mp3 bài Learn Christmas Vocabulary lên, bé nghe và nhặt các hình dán vào rồi treo hoặc dán lên bảng, lên tường

Tuần 1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ | Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | Chủ Nhật |
| NỘi DUNG HỌC | 1.Learn Christmas Vocabulary  2. Learn Christmas Verbs  -Little fox | 3.What do you want to do for Christmas  1.Learn Christmas Vocabulary  -Little fox | 1.Learn Christmas Verb  3. what do you want to do for Christmas | 4.Christmas Pet  5. I have a bad cold  -Little fox | 6.Let’s make cookies for Santa Claus  4. Christmas Pet  -Little fox | -Little fox | -Ôn lại cả tuần, rải flashcard ra cho bé chọn khi nghe mp3  -Little fox: mở sách ra đọc đuổi theo sách các bài đã học hoặc nhìn hình nói |
| HOẠT ĐỘNG (Activity) | -Buid a snowman craft | -Christmas Basket | -Christmas memory game | -Ornament craft | -Christmas Countdown Activity | -Christmas present activity  -Christmas memery game | -Christmas tree puppet  -Dancing with Santa |
| NGHE LOA | CHÉP ĐỦ VÀ NGHE BÀI TUẦN 1, nghe bất cứ khi nào rảnh, trừ lúc ngủ. Bận quá thì chép cả, cho nghe trong tháng là được | | | | | | |

Tuần 2:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ | Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | Chủ Nhật |
| NỘi DUNG HỌC | 7. His name is Santa Claus  5. I have a bad cold  -Little fox | 4.Christmas pet  5. What do you want for Christmas  -Little fox | 2. Christmas Verb  6. Let’s make cookies for santa Claus  -Little fox | 9. Counting Snowflakes  10. Christmas Tree, Reindeer, Bell  -Little fox | 11. Christmas Tree, Reindeer Bell- Teacher’s Video  -Little fox | -Little fox | -Ôn lại cả tuần, rải flashcard ra cho bé chọn khi nghe mp3  -Little fox: mở sách ra đọc đuổi theo sách các bài đã học hoặc nhìn hình nói |
| HOẠT ĐỘNG | -Dancing Santa Craft | -Decorate the ornament | -Decorate the stocking | -Decorate the wreath | -Elf cut out | -Five reindeer  -Santa dice Christamas game | -Funny tree |
| NGHE LOA | CHÉP ĐỦ VÀ NGHE BÀI TUẦN 2, nghe bất cứ khi nào rảnh, trừ lúc ngủ. Bận quá thì chép cả, cho nghe trong tháng là được | | | | | | |

Tuần 3:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ | Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | Chủ Nhật |
| NỘI DUNG HỌC | 9. Jolly Old  10. Christmas Tree, Reindeer Bell-Chrismas Song for kids  -Little fox | 13.Let’s decorate the Christmas tree  14. Ring the Bell-Christmas Song for kids | 2. Learn Christmas Verb  1. Learn Christmas Vocabulary | 3. what do you want for Christmas  6. Let’s make cookies for Santa | 15. Ring the Bell teacher Videos  16. Rudolph’s Nose | -Little fox | Ôn lại cả tuần,và tuần trước, rải flashcard ra cho bé chọn khi nghe mp3  -Little fox: mở sách ra đọc đuổi theo sách các bài đã học hoặc nhìn hình nói |
| Activity | -Gingerbread man | -icicle decoration | -in the winter mini book | Let’s decorate the Christmas tree | -Letter to Santa activity | -Silly Santa game  -three chistmastree | -Snowman activity |
| NGHE LOA | CHÉP ĐỦ VÀ NGHE BÀI TUẦN 3, nghe bất cứ khi nào rảnh, trừ lúc ngủ. Bận quá thì chép cả, cho nghe trong tháng là được | | | | | | |

Tuần 4:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ | Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | Chủ Nhật |
| NỘi DUNG HỌC | 17. Silly Santa  18. Silly Santa Teacher video  -Little fox | 13.Lets decorate the Christmas Tree  17.Silly Santa  -Little fox | 9.Counting snowflake  3.What do you want for Christmas  -Little fox | 1.Learn Christmas Vocabulary  2.Learn Christmas Verbs  -Little fox | 20. Up on the house top  21. Fiver reindeer  -Little fox | 22. The Snowman Song  23. We wish you a Merry Christmas  -Little fox | -Ôn lại cả tuần,và tuần trước, rải flashcard ra cho bé chọn khi nghe mp3  -Little fox: mở sách ra đọc đuổi theo sách các bài đã học hoặc nhìn hình nói |
| HOẠT ĐỘNG | -On Christmas mini book | Reindeer Christmas Craft for kids | -Ring the Bell | -Santa Can you bring me a pet | -Santa peppet craft | -Santa Beard Christmas Craft | -Snow globe |
| NGHE LOA | Nghe loa toàn bộ | | | | | | |

Cách phối flashcard và video:

|  |  |
| --- | --- |
| Video | Flashcard |
| 1. Learn Christmas Vocabulary | **24 flashcards:**Santa, reindeer, snowman, elf, angel, bell, Christmas tree, wreath, holly, ornament, candle, snowflake, star, candy cane, icicles, milk and cookies, present, Christmas cake, The North Pole, sled, stocking, ribbon, Santa’s Workshop, hot chocolate |
| 1. What do you want for Christmas | **16 flashcards:** dog, ball, bat, doll, rocket, kite, train, bike, game, cd, dress, TV, shoes, hat, book, cat. |
| 1. Christmas Pet | **6 flashcards:** moose, snake, mouse, dog, cat, bird. |
| 1. I have a bad cold | **5 flashcards:** sneeze, cough, shiver, take some medicine, sleep. |
| 1. Let’s make cookies for Santa | **Flashcards:** flour, eggs, sugar, chocolate chips, roll them in a ball, put them on a cooking plate, put them in the oven, wait, cookies. |
| 1. Learn Christmas Verb | **Flashcards:** decorate the Christmas tree, snowball fight, build a snowman, drink hot chocolate, eat a candy cane, make cookies, ride a sleigh, wrap a present, hang a stocking, write a letter to Santa, light a candle, catch snowflakes. |
| 1. His name is Santa Clause Song flashcard | **6 flashcards:** “He has a red hat,” “He has a pink nose,” “He has a white beard,” “He has lots of presents,” “He has a big belly,” “His name is Santa Claus.” |