Dịch câu

1.I always eat breakfast after seven.

--Tôi luôn luôn ăn buổi ăn sang sau 7.

2. We don’t eat lunch at home.

--Chúng tôi không ăn buổi ăn trưa ở trong nhà.

3. My mother usually gets up early.

--Mẹ của tôi thường thường bắt đầu lên sớm.

4. What do you usually eat at lunch.

--Bạn thường thường ăn buổi ăn trưa lúc mấy giờ.

5. I don’t eat breakfast at home.

--Tôi không ăn buổi ăn sang ở trong nhà.

6. She has eat breakfast bread and milk.

--Cô ấy ăn buổi ăn sang bánh mỳ và sữa

7. Does he speak English.

--Cô ấy nói tiếng anh.

8. What time do you go to school.

Bạn đi học mấy giờ.

9. My mother something does house work in the evening.

--Mẹ của tôi thỉnh thoảng làm việc nhà vào buổi tối

10. How much is a cellphone.

Bao nhiêu một cái điện thoại.

Dịch câu

My day First(Ngày đầu tiên của tôi), I wake up. Then, I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike.(Tôi không đi xe đạp) I do not ride the bus.(Tôi không đi xe bus).I like to go to school(Tôi thích đi học). It rains(Nó mưa). I do not like rain(Tôi không thích mưa). I eat lunch(Tôi ăn buổi trưa). I eat a sandwich and an apple. I play outside(Tôi chơi bên ngoài). I like to play(tôi thích chơi). I read a book(Tôi đọc một cuốn sách). I like to read books(Tôi thích đọc sách). I walk home(Tôi đi bộ về nhà ). I do not like walking home(Tôi không thích đi bộ về nhà). My mother cooks soup for dinner(mẹ của tôi nấu súp cho buổi trưa). The soup is hot.(súp thì nóng) Then, I go to bed(Tôi đi ngủ). I do not like to go bed(Tôi không thích đi ngủ).