**WRITING PART 3**

**COLLEGE CLUB**

1. **Hi! Welcome to the college club. What course are you doing/attending/taking and why did you choose it?**

(*Xin chào! Chào mừng đến với câu lạc bộ đại học. Bạn đang học/tham gia/tham gia khóa học nào và tại sao bạn chọn khóa học đó?)*

1. **Welcome! How do you feel about the college so far?**

*(Chào mừng! Bạn cảm thấy thế nào về CLB trường đại học cho đến nay?)*

1. **Did you hear that the college sports club has closed? What do you think about this?**

*(Bạn có nghe nói rằng câu lạc bộ thể thao của trường đã đóng cửa không? Bạn nghĩ gì về điều này?)*

**ENGLISH CLUB**

**1: I usually spend 6 hours a day studying English. How do you learn English?**

*Tôi thường dành 6 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh. Bạn học tiếng Anh như thế nào?*

**2: English is a popular language in the world. What are your thoughts /opinions on this idea?**

*Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Bạn nghĩ gì/ý kiến ​​gì về ý tưởng này?*

**3: When do you usually use English?**

*Bạn thường sử dụng tiếng Anh khi nào?*

**4:** **Hi! I heard that you attended a club meeting this afternoon. How do you feel about the meeting?**

*Xin chào! Tôi nghe nói bạn đã tham dự một buổi họp câu lạc bộ vào chiều nay. Bạn cảm thấy thế nào về buổi họp?*

**5:** **We have weekly meetings on Saturday afternoons. What topic are you expecting us to talk about?**

*Chúng tôi có các buổi họp hàng tuần vào các buổi chiều thứ Bảy. Bạn mong đợi chúng ta sẽ nói về chủ đề gì?*

**6:** **We are thinking of holding some English games next week. Can you suggest some?**

*Chúng tôi đang nghĩ đến việc tổ chức một số trò chơi tiếng Anh vào tuần tới. Bạn có thể gợi ý một số trò chơi không?*

**HEALTH CLUB**

**1: Hi! Welcome to the club. How did you hear about the club?**

*Xin chào! Chào mừng đến với câu lạc bộ. Bạn biết đến câu lạc bộ như thế nào?*

**2: Hi! What do you hope to achieve by joining the club?**

*Xin chào! Bạn hy vọng đạt được điều gì khi tham gia câu lạc bộ?*

**3: What do you think of the health club facilities? Should we change anything?**

*Bạn nghĩ gì về các tiện nghi của câu lạc bộ sức khỏe? Chúng ta có nên thay đổi điều gì không?*

**LANGUAGE CLUB**

**1: Why did you choose this course?**

*Tại sao bạn chọn khóa học này?*

**2: How have you found the course so far? What’s been difficult?**

*Bạn thấy khóa học này thế nào cho đến nay? Có gì khó không?*

**3: What are you hoping to do when you finish the course?**

*Bạn hy vọng sẽ làm gì khi hoàn thành khóa học?*

**4: I used to learn French and found it very interesting. Tell me about a memory you have of a foreign language.**

*Tôi đã từng học tiếng Pháp và thấy nó rất thú vị. Hãy kể cho tôi nghe về một kỷ niệm của bạn về một ngôn ngữ nước ngoài.*

**5: I am very forgetful. Can you give me some tips on how to remember new words?**

*Tôi rất hay quên. Bạn có thể cho tôi một số mẹo về cách nhớ từ mới không?*

**6: Some people learn English through videos and reading books. However, there are also many private classes and teachers. What do you think is the most effective way to learn?**

*Một số người học tiếng Anh thông qua video và đọc sách. Tuy nhiên, cũng có nhiều lớp học riêng và giáo viên. Bạn nghĩ cách học nào là hiệu quả nhất?*

**SCIENCE CLUB**

**1: Why do you decide to join our science Club? How often can you go to the club?**

*Tại sao bạn quyết định tham gia Câu lạc bộ khoa học của chúng tôi? Bạn có thể đến câu lạc bộ thường xuyên như thế nào?*

**2: In the past, you learnt/learned about science at school. Do you remember something about science?**

*Trước đây, bạn đã học/đã học về khoa học ở trường. Bạn có nhớ điều gì về khoa học không?*

**3: Who is your favourite inventor or scientist? Why?**

*Nhà phát minh hoặc nhà khoa học yêu thích của bạn là ai? Tại sao?*

**4: Do you prefer** **watching science programmes or reading science books?**

*Bạn thích xem chương trình khoa học hay đọc sách khoa học hơn?*

**5: Technology is negatively affecting our lives. What do you think?**

*Công nghệ đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta. Bạn nghĩ sao?*

**FASHION CLUB**

**1: Some people like to buy clothes to try on themselves. Some prefer to buy online. Which way do you like and why?**

*Một số người thích mua quần áo để tự thử. Một số người thích mua trực tuyến. Bạn thích cách nào và tại sao?*

**2: Why did you decide to join the club?**

*Tại sao bạn quyết định tham gia câu lạc bộ?*

**3: Why do people like fashion?**

*Tại sao mọi người thích thời trang?*

**WRITING  CLUB**

**1: I usually write at the coffee shop. What about you?**

*Tôi thường viết ở quán cà phê. Còn bạn thì sao?*

**2. Do you prefer handwriting or typing?**

*Bạn thích viết tay hay đánh máy?*

**3: There are many people who like to write, but only a few people become writers. What do you think is a successful writer?**

*Có rất nhiều người thích viết, nhưng chỉ một số ít người trở thành nhà văn. Bạn nghĩ thế nào là một nhà văn thành công?*

**CINEMA CLUB**

**1:** **I like to sit near the screen when I go to the cinema. I never drink or eat anything during the film. What about you?**

*Tôi thích ngồi gần màn hình khi đi xem phim. Tôi không bao giờ uống hay ăn bất cứ thứ gì trong khi xem phim. Còn bạn thì sao?*

**2:** **I don’t like watching old back-and-white. They are boring. I prefer modern films. which do you prefer, and why?**

*Tôi không thích xem phim cũ. Chúng rất nhàm chán. Tôi thích phim hiện đại. Bạn thích phim nào hơn và tại sao?*

**3:** **Some people say we don’t need cinemas anymore. We can watch everything on TV or online at home. What do you think about this?**

*Một số người nói rằng chúng ta không cần đến rạp chiếu phim nữa. Chúng ta có thể xem mọi thứ trên TV hoặc trực tuyến tại nhà. Bạn nghĩ gì về điều này?*

**MUSEUM CLUB**

**1: Tell the museum you visited when you were a child**

*Kể về bảo tàng bạn đã đến thăm khi còn nhỏ*

**2: What do you prefer: sports museums and history museums?**

*Bạn thích bảo tàng thể thao hay bảo tàng lịch sử?*

**3: A lot of museums use technology screens and videos in their exhibitions. Why are they so successful?**

*Nhiều bảo tàng sử dụng màn hình công nghệ và video trong các cuộc triển lãm của họ. Tại sao chúng lại thành công như vậy?*

**4: Please talk about the first time you visited a museum.**

*Hãy kể về lần đầu tiên bạn đến thăm một bảo tàng.*

**5: Nowadays, many museums use technology to create online exhibitions. Do you think that will be successful?**

*Ngày nay, nhiều bảo tàng sử dụng công nghệ để tạo ra các cuộc triển lãm trực tuyến. Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ thành công không?*

**BEAUTIFUL HOMES CLUB**

**1: I have a bad relationship with my neighbors because they often make noise. Tell me how is your relationship with your neighbors? Tell me how to deal with this situation.**

*Tôi có mối quan hệ không tốt với hàng xóm vì họ thường gây ồn ào. Hãy cho tôi biết mối quan hệ của bạn với hàng xóm như thế nào? Hãy cho tôi biết cách giải quyết tình huống này*

**2: Do you prefer living in old buildings or modern buildings? Why?**

*Bạn thích sống trong những tòa nhà cũ hay những tòa nhà hiện đại? Tại sao?*

**3: The house should be designed in a way that is good for the environment. Do you agree?**

*Ngôi nhà nên được thiết kế theo cách có lợi cho môi trường. Bạn có đồng ý không?*

**BOOK CLUB**

**1: Hi! Welcome to the club. When and where do you like reading books?**

*Xin chào! Chào mừng đến với câu lạc bộ. Bạn thích đọc sách khi nào và ở đâu?*

**2: Hi! I would like to give my friend a book. What would you suggest for me to buy?**

*Xin chào! Tôi muốn tặng bạn tôi một cuốn sách. Bạn gợi ý tôi nên mua loại nào?*

**3: Can online books replace traditional books? What do you think about that?**

*Sách trực tuyến có thể thay thế sách truyền thống không? Bạn nghĩ sao về điều đó?*

**4: I often read books in the evening. When and where do you read books?**

*Tôi thường đọc sách vào buổi tối. Bạn đọc sách khi nào và ở đâu?*

**5: what types of books do you read and why?**

*Bạn đọc những loại sách nào và tại sao?*

**6: My friend is too busy to read books. People don't have time to read books. Do you think people should read books in the future? Give your opinion**

*Bạn tôi quá bận rộn để đọc sách. Mọi người không có thời gian để đọc sách. Bạn nghĩ mọi người có nên đọc sách trong tương lai không? Hãy cho biết ý kiến ​​của bạn.*

**MOVIE CLUB**

**1: Hi! When and where do you usually watch movies?**

*Xin chào! Bạn thường xem phim khi nào và ở đâu?*

**2: I want to make movies for young children. Give me some suggestions.**

*Tôi muốn làm phim cho trẻ nhỏ. Hãy cho tôi một số gợi ý.*

**3: How do you think technology will affect the way we watch movies in the future?**

*Bạn nghĩ công nghệ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta xem phim trong tương lai?*

**FILM CLUB**

**1: Hi. Welcome to the club. How often do you watch films?**

*Xin chào. Chào mừng đến với câu lạc bộ. Bạn xem phim thường xuyên như thế nào?*

**2: Hi. Can you remember the first film you watched? What was it like?**

*Xin chào. Bạn có nhớ bộ phim đầu tiên bạn xem không? Nó như thế nào?*

**3: What would you like to learn from the film club?**

*Bạn muốn học được điều gì từ câu lạc bộ phim?*

**COMMUNITY CLUB**

**1: My friend wants to go to the hair salon, but her car isn't working. Can you suggest some ways for her to get there?**

*Bạn tôi muốn đến tiệm làm tóc, nhưng xe của cô ấy không hoạt động. Bạn có thể gợi ý một số cách để cô ấy đến đó không?*

**2: Volunteering provides great learning opportunities and helps others a lot. Do you agree with this?**

*Hoạt động tình nguyện mang lại nhiều cơ hội học tập tuyệt vời và giúp ích cho người khác rất nhiều. Bạn có đồng ý với điều này không?*

**3: Do you agree with the view that volunteering is a form of learning, especially for young people? Why?**

*Bạn có đồng ý với quan điểm cho rằng hoạt động tình nguyện là một hình thức học tập, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi không? Tại sao?*

**BUSINESS CLUB**

**1: I plan to open a clothing store. What do you think?**

*Tôi định mở một cửa hàng quần áo. Bạn nghĩ sao?*

**2: How to open a coffee shop?**

*Làm thế nào để mở một quán cà phê?*

**3: What are the skills of a successful business?**

*Những kỹ năng của một doanh nghiệp thành công là gì?*

**MUSIC CLUB**

**1: Hi! How often do you listen to music?**

*Xin chào! Bạn thường nghe nhạc bao lâu một lần?*

**2: I plan to give my son music lessons but he doesn't like it. What should I do?**

*Tôi định cho con trai học nhạc nhưng cháu không thích. Tôi phải làm sao?*

**3: Do you agree that music is important in culture**

*Bạn có đồng ý rằng âm nhạc rất quan trọng trong văn hóa không*

**4: What kind/type of music do you like?**

*Bạn thích thể loại nhạc nào?*

**5: I like listening to music but I cannot sing. What about you?**

*Tôi thích nghe nhạc nhưng không biết hát. Còn bạn thì sao?*

**6: There are songs that make me relaxed and there are songs that make me sad. What about you?**

*Có những bài hát khiến tôi thư giãn và có những bài hát khiến tôi buồn. Còn bạn thì sao?*

**7: Playing loud music annoys people around you, what do you think?**

*Bật nhạc lớn làm phiền những người xung quanh, bạn nghĩ sao?*

**8: I want to learn how to play music and I want to find a good teacher. Can you give me some advice?**

*Tôi muốn học chơi nhạc và muốn tìm một giáo viên giỏi. Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên không?*

**9: Our club's concert is cancelled/ delayed/postponed... what do you think?**

*Buổi hòa nhạc của câu lạc bộ chúng tôi bị hủy/hoãn/hoãn lại... bạn nghĩ sao?*

**TECHNOLOGY CLUB**

**1: Do you often watch movies on your laptop or go to the theatre? Please give your opinion.**

*Bạn có thường xuyên xem phim trên máy tính xách tay hoặc đi xem phim không? Hãy cho biết ý kiến ​​của bạn*

**2: I used to work on a laptop, and it stopped, and I lost all my notes. Tell me about a bad time with your computer.**

*Tôi từng làm việc trên máy tính xách tay, và nó dừng lại, và tôi đã mất hết ghi chú. Hãy kể cho tôi nghe về một khoảng thời gian tồi tệ với máy tính của bạn.*

**3: Technological improvements have made our lives easier. What do you think?**

*Những cải tiến về công nghệ đã giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Bạn nghĩ sao?*

**WALKING CLUB**

**1: I usually go for a walk. Do you like to walk or not?**

*Tôi thường đi bộ. Bạn có thích đi bộ không?*

**2: I like to walk but when it rains, I get wet. Tell me about a time you had a bad experience while walking.**

*Tôi thích đi bộ nhưng khi trời mưa, tôi bị ướt. Hãy kể cho tôi nghe về một lần bạn có trải nghiệm tồi tệ khi đi bộ.*

**3: Walking is the best form of exercise. What do you think when many people walk and know it's good for health?**

*Đi bộ là hình thức tập thể dục tốt nhất. Bạn nghĩ sao khi nhiều người đi bộ và biết rằng đi bộ tốt cho sức khỏe?*

**OUTDOOR CLUB**

**1: Hi! Welcome to the club. Tell me about the outdoor activities in the bad weather.**

*Xin chào! Chào mừng đến với câu lạc bộ. Hãy kể cho tôi nghe về các hoạt động ngoài trời trong thời tiết xấu.*

**2: Hi! Please give your ideas and advice for hiking.**

*Xin chào! Hãy cho tôi biết ý tưởng và lời khuyên của bạn về việc đi bộ đường dài.*

**3: What are the most popular outdoor activities in your country?**

*Các hoạt động ngoài trời phổ biến nhất ở quốc gia của bạn là gì?*

**TRAVEL CLUB**

**1: Tell me about a time you had a trip in bad weather.**

*Hãy kể cho tôi nghe về một lần bạn đi du lịch trong thời tiết xấu.*

**2: Traveling a long distance by some means of transportation is not good for the environment? Do you agree?**

*Đi du lịch đường dài bằng một số phương tiện giao thông không tốt cho môi trường? Bạn có đồng ý không?*

**3: What are the most interesting places to visit in your country?**

*Những địa điểm tham quan thú vị nhất ở quốc gia của bạn là gì?*

**4: What is the most exciting journey you’ve been** *on?*

*Chuyến đi thú vị nhất mà bạn từng tham gia là gì?*

**5: Can you remember the first time you went on a journey by yourself? What was it like?**

*Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn tự mình đi du lịch không? Nó như thế nào?*

**6: Describe your recent vacation**

*Mô tả kỳ nghỉ gần đây của bạn*

**7: Tell a vacation you like most**

*Kể về một kỳ nghỉ mà bạn thích nhất*

**8: Some people like taking photos when they have a vacation. What is your opinion?**

*Một số người thích chụp ảnh khi họ đi nghỉ. Bạn nghĩ sao?*

**COMPUTER CLUB**

**1: My grandmother doesn’t know how to use the computer. Your solutions?**

*Bà tôi không biết sử dụng máy tính. Giải pháp của bạn là gì?*

**2: The last time you used your computer. Your purpose?**

*Lần cuối cùng bạn sử dụng máy tính là khi nào. Mục đích của bạn là gì?*

**3: Nowadays people use computers a lot. This is not good. Your opinion?**

*Ngày nay mọi người sử dụng máy tính rất nhiều. Điều này không tốt. Ý kiến ​​của bạn là gì?*

**SPORT CLUB**

**1: When was the last time you played sports?**

*Lần cuối cùng bạn chơi thể thao là khi nào?*

**2: I usually play sports with my friends and watch sports programs. What about you?**

*Tôi thường chơi thể thao với bạn bè và xem các chương trình thể thao. Còn bạn thì sao?*

**3: I like playing sports with my friends but my brother likes playing sports alone. What do you think about this issue?**

*Tôi thích chơi thể thao với bạn bè nhưng anh trai tôi thích chơi thể thao một mình. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?*

**FOOD CLUB**

**1: Tell me the last time you had a good meal.**

*Hãy kể cho tôi nghe lần cuối cùng gần đây bạn ăn một bữa ngon.*

**2: I want to visit your country. Do you have any suggestions for me on what delicious food to eat?**

*Tôi muốn đến thăm đất nước của bạn. Bạn có gợi ý nào cho tôi về những món ăn ngon nên ăn không?*

**3: Today, many people eat pizza. But it is not healthy and they should limit eating it. What is your opinion?**

*Ngày nay, nhiều người ăn pizza. Nhưng nó không lành mạnh và họ nên hạn chế ăn. Bạn nghĩ sao?*

**4: Nowadays, lots of people order pizza instead of cooking by themselves when they are busy, what about you? When you are busy, what do you usually eat?**

*Ngày nay, nhiều người gọi pizza thay vì tự nấu khi họ bận rộn, còn bạn thì sao? Khi bạn bận rộn, bạn thường ăn gì?*

**5: Is it important for children to participate in cooking courses at school?**

*Trẻ em có nên tham gia các khóa học nấu ăn ở trường không?*

**6: Fast food is so popular but it is not good for our health. What do you think?**

*Thức ăn nhanh rất phổ biến nhưng nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Bạn nghĩ sao?*

*Nếu tôi đến đất nước của bạn, tôi nên làm gì? Bạn có thể giới thiệu một số loại thực phẩm không?*

**7: If I go to your country, what should I do? Can you recommend some types of food?**

*Nếu tôi đến đất nước của bạn, tôi nên làm gì? Bạn có thể giới thiệu một số loại thực phẩm không?*

**8: Unhealthy food (thức ăn không lành mạnh) such as pizza and fast food is not good for our health. what do you think?**

*Thức ăn không lành mạnh (thức ăn không lành mạnh) như pizza và thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Bạn nghĩ sao?*

**9: Kelly had a truly amazing meal of her life; tell me about the most memorable meal of your life.**

*Kelly đã có một bữa ăn thực sự tuyệt vời trong đời; hãy kể cho tôi nghe về bữa ăn đáng nhớ nhất trong đời bạn.*

**10: Some people like to eat out with friends. Do you like eating out or eating at home?**

*Một số người thích ăn ngoài với bạn bè. Bạn thích ăn ngoài hay ăn ở nhà?*

**11: Nowadays, people in other countries have too many unhealthy food choices. Should there be a tax on fast food to improve this situation? Why?**

*Ngày nay, người dân ở các quốc gia khác có quá nhiều lựa chọn thực phẩm không lành mạnh. Có nên đánh thuế đồ ăn nhanh để cải thiện tình hình này không? Tại sao?*

**GARDEN CLUB**

**1: Hi! Describe your garden.**

*Xin chào! Hãy mô tả khu vườn của bạn.*

**2: Is gardening popular in your country?**

*Làm vườn có phổ biến ở đất nước bạn không?*

**3: What is your favorite season?**

*Mùa nào là mùa bạn thích nhất?*

**FITNESS CLUB**

**1: I often go jogging because it is good for my health. What about you?**

*Tôi thường chạy bộ vì nó tốt cho sức khỏe. Còn bạn thì sao?*

**2: Nowadays, technology makes people's lives easier, but it also makes them lazy and dislike exercise. Do you agree with this opinion?**

*Ngày nay, công nghệ giúp cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn, nhưng nó cũng khiến họ lười biếng và không thích tập thể dục. Bạn có đồng ý với ý kiến ​​này không?*

**3:** **I live in a tall building, I usually walk downstairs to exercise, how do you usually exercise?**

*Tôi sống trong một tòa nhà cao tầng, tôi thường đi bộ xuống cầu thang để tập thể dục, bạn thường tập thể dục như thế nào?*

**4:** **I usually get up early to run in the morning because I usually get tired in the evening. What about you?**

*Tôi thường dậy sớm để chạy bộ vào buổi sáng vì tôi thường mệt vào buổi tối. Còn bạn thì sao?*

**READING CLUB**

**1: I like reading sports magazines. Do you like it? Why?**

*Tôi thích đọc tạp chí thể thao. Bạn có thích không? Tại sao?*

**2: children nowadays prefer playing games to reading books. Do you think this is worrying, why?**

*Trẻ em ngày nay thích chơi trò chơi hơn là đọc sách. Bạn có nghĩ điều này đáng lo ngại không, tại sao?*

**3: I have a lot of books for my studies, but I can’t remember everything I read. Do you have any suggestions for me?**

*Tôi có rất nhiều sách để học, nhưng tôi không thể nhớ hết mọi thứ tôi đã đọc. Bạn có gợi ý nào cho tôi không?*

**HOME LIVING CLUB**

**1: You stay in the bedroom but have to share with your brother. How do you feel?**

*Bạn ở trong phòng ngủ nhưng phải chia sẻ với anh trai. Bạn cảm thấy thế nào?*

**2: It is better to live in the city than in the countryside. Do you agree? Why?**

*Sống ở thành phố tốt hơn ở nông thôn. Bạn có đồng ý không? Tại sao?*

**3: Nowadays, old buildings are demolished and replaced with modern buildings. I feel we should protect historic buildings. How do you think?**

*Ngày nay, các tòa nhà cũ bị phá bỏ và thay thế bằng các tòa nhà hiện đại. Tôi cảm thấy chúng ta nên bảo vệ các tòa nhà lịch sử. Bạn nghĩ sao?*

**ART CLUB**

**1: I kept a painting for a long time. Tell me a thing that you have had for a long time**.

*Tôi đã giữ một bức tranh trong một thời gian dài. Hãy kể cho tôi nghe một thứ mà bạn đã giữ trong một thời gian dài.*

**2: I would like to learn painting, but I have not still found the effective way. Should I take/attend a course at my local college? Please, give me some advice.**

*Tôi muốn học vẽ, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả. Tôi có nên tham gia/học một khóa học tại trường cao đẳng địa phương của mình không? Làm ơn, hãy cho tôi một số lời khuyên.*

**3:** **Street art – where people paint on the building – is becoming popular. However, some people criticize that it is bad. What is your opinion?**

*Nghệ thuật đường phố – nơi mọi người vẽ trên tòa nhà – đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, một số người chỉ trích rằng nó tệ. Ý kiến ​​của bạn thế nào?*

**DEBATE CLUB**

**1: Hi! Nowadays, there are many ways to update news. How do you keep up with world issues?**

*Xin chào! Ngày nay, có nhiều cách để cập nhật tin tức. Bạn theo kịp các vấn đề thế giới như thế nào?*

**2: I am going to join a debate in front of 50 people next week. How can I make a good impression?**

*Tôi sẽ tham gia một cuộc tranh luận trước 50 người vào tuần tới. Làm thế nào để tôi có thể tạo ấn tượng tốt?*

**3: Before making a decision about something, you should consider two sides of the problem. What do you think about that?**

*Trước khi đưa ra quyết định về một điều gì đó, bạn nên cân nhắc hai mặt của vấn đề. Bạn nghĩ gì về điều đó?*

**PHOTOGRAPHY CLUB**

**1: Hi! Welcome to the club. What is your favorite photo?**

*Xin chào! Chào mừng đến với câu lạc bộ. Bức ảnh yêu thích của bạn là gì?*

**2: Hi! What kind of photos do you like to take?**

*Xin chào! Bạn thích chụp loại ảnh nào?*

**3: Is it good to take pictures with the phone?**

*Chụp ảnh bằng điện thoại có tốt không?*

**4: Hi! Welcome to the club. How to have a beautiful picture?**

*Xin chào! Chào mừng đến với câu lạc bộ. Làm thế nào để có một bức ảnh đẹp?*

**5: I often save my photos as files on my computer or print them out. How do you save your photos?**

*Tôi thường lưu ảnh dưới dạng tệp trên máy tính hoặc in ra. Bạn lưu ảnh như thế nào?*

**6: What skills do you need to take good photos?**

*Bạn cần những kỹ năng nào để chụp ảnh đẹp?*

**SOCIAL CLUB**

**1: Where did you meet your friends for the first time and how did you become friends?**

*Bạn gặp bạn bè lần đầu tiên ở đâu và bạn đã trở thành bạn bè như thế nào?*

**2: I have just moved to the city and want to make some friends. Can you give me some advice?**

*Tôi vừa chuyển đến thành phố và muốn kết bạn. Bạn có thể cho tôi một số lời khuyên không?*

**3: It is much easier to make new friends these days because of computers and mobile phones. Do you agree? Why or why not?**

*Ngày nay, việc kết bạn mới dễ dàng hơn nhiều nhờ máy tính và điện thoại di động. Bạn có đồng ý không? Tại sao hoặc tại sao không?*

**4:** **What do you do when you go out with your friends?**

*Bạn làm gì khi đi chơi với bạn bè?*

**5: Is it easier for young people to have friends?**

*Người trẻ có dễ kết bạn hơn không?*

**TELEVISION CLUB**

**1: What do you like to do when you watch TV?**

*Bạn thích làm gì khi xem TV?*

**2: Do you like watching TV alone or with others?**

*Bạn thích xem TV một mình hay cùng người khác?*

**3: Is it good for children to watch TV programs too much?**

*Trẻ em xem chương trình TV quá nhiều có tốt không?*