**Hướng dẫn sử dụng các Tài liệu:**

* Một kì thi nói có 2 phần: **Topic và Trả lời câu hỏi**
* Copy các câu hỏi lên Google Dịch, bấm vào biểu tượng loa để nghe cách đọc câu hỏi và thử luyện tập trả lời
* Dưới đây là những phần gợi ý trả lời mẫu các em có thể tham khảo. (phục vụ cho phần thứ 2\_trả lời câu hỏi).

**TOPIC 1: TALK ABOUT A FAMILY MEMBER OR A CLASSMATE = friend**

**Further discussion questions for topic 1**

1. His/ Her personal information (name/ age/ job = occupation / hometown/ hobbies, marital status,…) (Thông tin cá nhân – tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán, sở thích, tình trạng hôn nhân)

* His/ her name is…
* She/ He is 18 (eighteen)/ 20 (twenty) years old
* She/ He is a student/ worker/ doctor/ teacher/ farmer.
* His/ Her hometown is Nghe An hoặc - He/ She is from Nghe An.
* She/He likes V-ing/ Noun (Eg. She like going shopping/ He likes football)
* She/He is single (độc thân)/ engaged (đính hôn)/ married (kết hôn)/ divorced (ly hôn)/ seperated (ly thân)

Today, I’ll talk about my friend.

Her name is Linh. She is 19 years old.

She is a student. Her hometown is Nghe An province.

She likes going shopping.

She has a boyfriend.

2. How do you describe her appearance? (Miêu tả ngoại hình của người ấy)

Ví dụ:

* **About her appearance**, she has a beautiful face, white skin, and long black hair. She is tall and thin.
* He looks so handsome with black hair, bright black eyes, and a straight nose
* He/She is + adj - ngoại hình

He’s short and chubby.

3. How do you describe his/ her personality? (Miêu tả tính cách của người ấy)

=> About her personality, she is friendly and kind.

Careful: Cẩn thận

Cheerful: Vui vẻ

Easy going: Dễ tính.

Friendly: Thân thiện.

Funny: Vui vẻ

Generous: Hào phóng

Hardworking: Chăm chỉ.

Kind: Tốt bụng.

Polite: Lịch sự.

Quiet: Ít nói

Smart = intelligent: Thông minh.

Sociable: Hòa đồng.

Soft: Dịu dàng

Talented: Tài năng, có tài.

Confident: Tự tin

Serious: Nghiêm túc.

Creative: Sáng tạo

Extroverted: hướng ngoại

Introverted: Hướng nội

Optimistic: Lạc quan

Wise: Thông thái uyên bác.

Clever: Khéo léo

Gentle: Nhẹ nhàng

Honest: trung thực

Loyal: Trung thành

Patient: Kiên nhẫn

Talkative: Hoạt ngôn.

Lazy: Lười biếng

Shy: Nhút nhát

Strict: Nghiêm khắc

Stubborn: Bướng bỉnh (as stubborn as a mule)

Selfish: Ích kỷ

Hot-tempered: Nóng tính

Cold: Lạnh lùng

4. What are his/her hobbies? (Sở thích của người ấy là gì) – Trùng ý 1 có thể bỏ qua

* He/she loves/ likes playing games in his/her free time.
* His/her hobby is/hobbies are listening to music, surfing the internet/Tiktok, and eating/drinking milk tea.

5. How are you and that person alike? (Em và người ấy giống nhau ở điểm nào - giống nhau ngoại hình ntnao/ giống nhau tính cách ntnao) <https://02.phf-site.com/2015/05/interview-how-are-you-alike-top-notch-1.html>

We love the same food, we listen to the same kind of music, we love the same movies.

* We have a lot in common such as hobbies and lifestyle (Chúng em giống nhau ở rất nhiều điểm như ngoại hình, sở thích và cách sống).
* The only thing that we have in common is ...... (Điểm duy nhất giống nhau của bọn em là..)

6. How are you and that person different? (Em và người đó khác nhau như thế nào? - Điểm khác nhau về ngoại hình, tính cách, sở thích....)

* We are difference that he + V(s/es) (likes playing football/ draws well..) but I don’t (Tuy nhiên bọn em có điểm khác nhau là bạn ý thì làm V, còn em thì không)

My mom likes traditional music, but I like pop/ rap/ R&B music.

7. What do you and your friend/ your mother usually do together? (Em và người đó thường làm gì cùng nhau)

=> When we have free time, we usually + V (watch TV/listen to music/go shopping..)  together

We usually go out together/ go to the movies together

8. When you are in trouble, do you share with him/ her? Why? (Khi em gặp khó khăn em có chia sẻ với người đó không? Tại sao?)

When I'm in trouble, I always share with her and she does too, because we trust each other.

Whenever I’m in trouble, she is always by my side to lend a sympathetic ear.

9. What do you love most about him/ her? (Em yêu quý người đó vì điều gì?)

What I like most about her is her personality. She is kind and funny.

**TOPIC 2: TALK ABOUT YOUR FAVORITE ACTIVITY OF THE DAY**

**(EXCEPT LISTENING TO MUSIC)**

1. What are your activities in a day? (Các hoạt động trong ngày của bạn là gì?)
2. What time do you get up/ have breakfast/ cook? (Mấy giờ bạn thức dậy/ ăn sáng/ nấu ăn)

* I get up at 6 A.M
* I have breakfast at 7 A.M
* I go to school at 8 A.M
* I do cooking (cook lunch/ cook dinner) at 6 P.M
* I study at 8 P.M
* I go to bed at 11 P.M

1. What is your favorite activity? (Hoạt động yêu thích của bạn là gì?)

My favorite activity is playing football.

I love playing football/ cooking/ playing games/ spending time with my friends/ going camping/travelling/ going out with my friends the most.

Có thể sử dụng các cấu trúc trong Unit 4:

I quite like/ really like + Noun/ V-ing

I’m interested in playing football/ I’m keen on playing football

(be interested in/ be keen on something: hứng thứ/ thích cái gì đó)

1. Why do you like that activity? (Tại sao bạn thích hoạt động đó)

I like it because it helps me to release stress/ relax and keep fit.

Because it makes me happy.

Because it is good for my health.

1. How often do you do it? (Tần suất bạn làm hoạt động này?)

I often/ usually/ sometimes play football.

I play football three times a week/ twice a week/ once a week.

1. When do you usually do it? (Bạn làm khi nào?)

I do it when I have free time/ when I’m bored /all the time.

1. Where do you usually do it? (Ở đâu)

I play football at the stadium. (chơi ở sân vận động)

I play football near my house. (chơi ở gần nhà)

I cook at home.

1. Do you do it alone or do you do it with someone else? (Bạn làm một mình/ với người khác?)

I play football with my friends/classmates.

I read books alone.

**TOPIC 3: TALK ABOUT YOUR MUSICAL TASTES**

**Further discussion questions for topic 3**

1. Do you like music? (Bạn có thích âm nhạc)

Yes, I do / Yes, I like music

No, I don’t/ No, I don’t like music

1. How often do you listen to music? (Mức độ thường xuyên - trạng từ chỉ tần suất, once/twice/3 times a day/week/year/month - all day)
2. When do you usually listen to music? (Thường nghe vào khi nào)

After I go back home from school/ when I take a shower/ when I am happy/sad/stressed

I listen when I’m sad, when I’m happy, when I’m bored, when I’m relaxed… almost all the time.

1. Where do you usually listen to music? (Nghe nhạc ở chỗ nào)

I listen to music in my bedroom/bathroom/ living room

I listen to music anywhere

1. What is your favorite kind of music? (Thể loại âm nhạc yêu thích)

My favourite kind/type of music is R&B/ K-pop/ V-pop/ Classical music

1. Who is your favorite singer? Ai là ca sĩ yêu thích)

My favorite singer is (Son Tung MTP/ MONO/ Justin Bieber)

1. Why do you like him/ her? (Lý do tại sao thích người đó)

I like him/her because S + V (He/she sings very well and friendly to his/ her fans)

1. What is your favorite song? Why do you like that song? (Bài hát yêu thích - Lý do tại sao thích)

My favorite song is…. because it is catchy.

1. How do you listen to music? (Nghe bằng cách nào)

I listen to music on my mobile phone/ laptop.

1. What is/ are your favorite website(s) to listen to music? Website yêu thích mà chúng ta nghe nhạc

My favorite website to listen to music is Youtube/ Zing mp3/Spotify...

1. Why do you like that/those websites? (Lý do tại sao thích các website/app đó)

Because it is free/ easy to access, easy to use, and popular

1. Do you go to live concerts? Why? (Có đi buổi hoà nhạc trực tiếp hay không? - Lý do tại sao?)

I go to live concerts because I love the atmosphere there. I can see my idols in person.

*Meet/ see someone in person: gặp ai đó ngoài đời thực.*

------

I don’t go to live concerts because the tickets are expensive and I don’t have much money. If I had money, I would try.

-------

**TOPIC 4: TALK ABOUT YOUR FAVORITE RESTAURANT**

**Further discussion questions for topic 4**

1. What is the name of your favorite restaurant? (Tên của nhà hàng yêu thích)

The name of my favorite restaurant is (say the name of the restaurant you are going to talk about) KFC/ Lotteria/ Phan hot pot.

The name of the restaurant is “Bukhara” which is located in ........ (trả lời được cho câu hỏi 1,2)

1. What is the address/location? (Địa chỉ)

- It’s located in (in the centre place of the city I am currently living in)

- It's near my house, (at 36 Quang Trung street)

1. How far is it from your house to that restaurant? (Cách nhà em bao xa)

It is 5 km far from my house.

It is near my house, about 1 km far from my house.

1. How do you go there? (Phương tiện di chuyển đến đó)

It's really near my house so I often go there on foot

I go there by bus, motorbike, bike, on foot

1. What are there in the menu? (Có gì trong menu)

The menu has …. (ví dụ fried chicken, pizza, Coca-Cola.)

There are ….. in the menu

1. What is your favorite drink/food there? Đồ ăn, đồ uống yêu thích

My favourite drink/food there is….

1. How is the service? Staff? Price? Dịch vụ ở đó ra sao

The staffs are friendly/lovely/careful/ thoughtful/considerate - Nhân viên

The price is expensive/cheap/reasonable/? - Giá cả

1. How often do you go there? Mức độ thường xuyên khi đến đó

I go there once a week (1 lần 1 tuần)

I go there everyday…

1. Do you go there alone or with your friends? - Đi 1 mình hay đi với bạn

I usually go there alone

I usually go there with my friends

I usually go there with my family.

1. What do you love most about that place? (Em thích gì ở đó nhất?)

(the view/atmosphere/food/service…)

I love the food there the most. The food is delicious.

1. What do you dislike about that restaurant? (Có điều gì em không thích về nhà hàng đó không?)

The restaurant is crowded/fully booked so I have to wait sometimes.

Yes. I don’t like the price. It is quite expensive

Not at all, I’m totally satisfied.

**TOPIC 5: TALK ABOUT AN ELECTRONIC PRODUCT IN YOUR HOUSE**

**Further discussion questions for topic 5**

1. What is it? (Sản phẩm đó là sản phẩm gì)

It is my phone/ my laptop/ my camera..

2. How much is it? (Giá cả)

Giá - chọn số chẵn cho dễ 1 million, 2 million

It costs about 10 (ten) million.

3. What color is it? (Màu sắc)

It is **pink, red, black...**

4. What brand is it? (Hãng sản phẩm)

It is the product of Apple, Lenovo, Dell, Samsung, Xiaomi, Redmi....

It is an/a Apple, Lenovo, Dell, Samsung, Xiaomi, Redmi product.

It is designed by Apple, Lenovo, Dell, Samsung, Xiaomi, Redmi

5. How often do you use it? (Mức độ thường xuyên)

I use it everyday (Sử dụng hàng ngày)

6. Does it make your life easier or harder? (Sản phẩm đó có khiến cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn hay khó khăn hơn.)

Yes, it makes my life easier.

7. What do you use it for? (Công dụng)

I use it for + V-ing

I use it to + Verb

- study/studying

- do assignments/ doing assignments

- entertainment/ entertain: watch Youtube/Tiktok videos, play games, surf Facebook

- chat and talk with friends

- store personal data

8. Do you have any problems with it? (Sản phẩm đó có vấn đề nào không?)

My phone battery drains fast when in use.

It's heavy/ small.

It is up-to-date. / It's new, so it doesn't have any problems.

I have just bought it, so it doesn't have any problems.

It has some problems such as it's slow/ it has a broken screen

9. What do you dislike about that product? (Có điều gì mà chúng ta không thích gì về sản phẩm đó không?)

I don’t like the battery because it drains quickly

10. Do you want to upgrade it? (Muốn nâng cấp sản phẩm đó hay không?)

Yes, I do

No, I’m happy with my phone/ laptop