Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc

**Activity 1: Choose words from the box to complete the sentences (Chú ý thì hiện tại tiếp diễn phải chia động từ).**

| read hold take be in is being use fill out stand at a book so’s cell phone some papersa picture a copier a map an art gallery a public phone she a woman the woman a manlook at the women be seated each other side by side |
| --- |

**Listen to the recording, complete the sentences and choose the correct answers.**

Chú ý:

(1) Khi nhìn bức hình hình dung các từ vựng sẽ có trong mô tả bức ảnh đó.

(2) Viết thành câu trước

(3) Chỉ nghe 02 lần và chọn đáp án đúng



A.

B.

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A.

B.



Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc

A.

B.



A.

B.

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A.

B.

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc

**Activity 2: Rearrange the order to make a complete sentences. Then listen and choose the correct answers. **

A. Is watering/a man/the plants

B. The tree/there are/on all/leaves/of

C. The hose/putting/away/he is

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A. Are walking/some people/on the path

B. Riding/uphill/they are/their bicycles

C. Bicycles/along/are parked/the path

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A. Being placed/on the table/are/vegetables

B. Shopping cart/the food/her/in/is

C. She/shopping/some produce/for/is

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A. They are/down/the elevator/taking

B. Going down/the escalator/they are

C. The steps/they are/down/walking

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A. The man/the vehicle/is getting/out of

B. The man/the car/beside/is standing

C. The man/his car/is parking

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A. In a line/they are/moving

B. Sitting/they/on/are/the ground

C. They are/over the wall/climbing

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A. Moving down/a truck/the street/is

B. The street/with/is filled/cars

C. Some people/in the street/are

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc



A. The front/is being/a house/of/painted

B. A man/the roof/on/is working

C. The roof/to/the ladder/goes up

**Tìm nghĩa tiếng Việt của các từ sau đây:**

| roof |  |
| --- | --- |
| ladder |  |
| the front |  |
| to paint |  |
| truck |  |
| to move down |  |
| to move up |  |
| be filled with |  |
| to move in | a line |

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc

| the ground |  |
| --- | --- |
| to climb |  |
| the wall |  |
| vehicle |  |
| to stand |  |
| to park |  |
| to get on |  |
| to get out of |  |
| to board a train |  |
| elavator |  |
| the lift |  |
| escalator |  |
| the steps |  |
| to ascend |  |
| to descend |  |
| to place |  |
| shopping cart |  |
| produce (n.) |  |
| the path |  |

Anhngumrtoan.com 990 TOEIC (2 lần) IELTS 7.5 Zalo: 0947 22 66 39 CAMBRIDGECELTAThạc sỹ Quản trị Marketing - Đại học Nam Columbia - Mỹ

Cử nhân Quản trị Marketing - Đại học Northumbria - Anh Quốc

| uphill |  |
| --- | --- |
| to ride |  |
| to water |  |
| plants |  |
| leave |  |
| hose |  |
| log |  |
| to saw |  |
| to accommodate |  |
| log |  |
| the woods |  |
| forest |  |