**WRITING PART 1**

**Part 1: You want to join a writing club. Fill in the form. Use 1 – 5 words.**

Bạn muốn tham gia một câu lạc bộ và trả lời 5 câu hỏi từ một thành viên. Phần mềm không cho phép viết quá 30 từ.

**Một số hoạt động cá nhân thường làm:**

|  |  |
| --- | --- |
| Listen to music and read books  Play football/ tennis/table tennis baseball/basketball/volleyball  Walk/ go jogging  Play chess  Watch films  Visit Hanoi/ Ho Chi Minh city/ Danang  Pay a visit to Hanoi  Play computer games/ play games  Travel (Noun-Verb)  Shop (Noun-Verb)  Go shopping  Study English/ Chinese/ Japanese/Vietnamese | Nghe nhạc và đọc sách  Chơi bóng đá/quần vợt/bóng chày/bóng rổ/bóng chuyền  Đi bộ/chạy bộ  Chơi cờ  Xem phim  Thăm Hà Nội/ Thành phố Hồ Chí Minh/ Đà Nẵng  Chơi games máy tính/ chơi games  Du lịch  Đi mua sắm  Học tiếng Anh/TQ/Nhật |

**1. What’s the weather like today?**

Thời tiết hôm nay như thế nào?

**2. Full name?/ What is your full name?**

Tên đầy đủ của bạn là gì?

**3. How are you?**

Bạn khỏe không?

**4. How many people are there in your family?**

Gia đình bạn có bao nhiêu người?

**5. Where are you from? Where do you come from?**

Bạn đến từ đâu?

**6. Where do you live? Where are you living now?**

Bạn đang sống ở đâu?

**7. A place you would like to visit in your country**?

Một nơi bạn muốn đến thăm ở đất nước của bạn?

**8. Where do you like to go in the summer?**

Bạn thích đi đâu vào mùa hè?

**9. What do you do?/ what are you?/ what is your job/ career/profession/ occupation?**

Bạn làm nghề gì?

**10. Which job would you like to do in the future?**

Bạn muốn làm công việc gì trong tương lai?

**11. Why do you learn English?**

Tại sao bạn lại học tiếng Anh?

**12. First language? What is your first language?**

Ngôn ngữ đầu tiên của bạn là gì?

**13. What is your first school?**

Trường học đầu tiên của bạn là gì?

**14. How do you go to school?**

Bạn đến trường bằng phương tiện gì?

**15. How do you get to work?**

Bạn đi làm bằng phương tiện gì?

**16. What did you do yesterday/last night/last week?**

Bạn đã làm gì ngày hôm qua/đêm qua/tuần trước?

**17. What do you like to do** **every morning/ in the afternoon/ in the evening?**

Bạn thích làm gì vào mỗi buổi sáng/ buổi chiều/ buổi tối?

**18. How do you relax?**

Bạn thư giãn bằng cách nào?

**19. What do you do in the free time? / What do you usually/often do in your free time?**

Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh?

**20. What do you usually do on weekends?**

Bạn thường làm gì vào cuối tuần?

**21. Who do you usually/often go to the movies/theatres/films with?**

Bạn thường đi xem phim với ai?

**22. When do you usually watch TV?**

Bạn thường xem TV vào lúc nào?

**23. What kinds/types of movies/films do you like?**

Bạn thích thể loại phim nào?

**24. What is your favorite film?**

Bộ phim yêu thích của bạn là gì?

**25. What is your favorite animal?**

Con vật yêu thích của bạn là gì?

**26.** **What’s your favorite hobby?**

Sở thích của bạn là gì?

**27. What’s your favorite food?**

Món ăn yêu thích của bạn là gì?

**28. What is your favorite season/time of the year?**

Mùa/thời gian yêu thích của bạn trong năm là gì?

**29. What is your favorite sport?**

Môn thể thao yêu thích của bạn là gì?

**30. What is your favorite color?**

Màu sắc yêu thích của bạn là gì?

**31. What are you wearing today?**

Hôm nay bạn mặc gì?