**LESSON 1**

**MY HOME**

**PHẦN 2: THỰC HÀNH**

A. PHÁT ÂM

Chọn một từ có phần phát âm gạch chân khác

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a. lives | b. plays | c. works | d. studies |
| 2. | a. dances | b. makes | c. asks | d. stops |
| 3. | a. wishes | b. passes | c. kisses | d. rubs |
| 4. | a. cooks | b. tells | c. reads | d. goes |
| 5. | a. thanks | b. writes | c. washes | d. walks |

B. NGỮ PHÁP

Thêm is, are, a, an, some, any vào để việt câu hoàn chỉnh, làm theo mẫu sau

Ex:

There/ pencil/ in/ the/ box. -> There is a pencil in the box

There/ bananas/ in/ the fridge. -> There are some bananas in the fridge.

1. There/ book/ on/ the table.

🡪

2. There/ shoes/ under/ the chair.

🡪

3. There/ not/ TV/ in/ his room.

🡪

4. There/ not/ pens/ on/ my desk.

🡪

5. There/ boy/ behind/ that tree.

🡪

6. There/ girls/ in front of/ the house.

🡪

7. There/ not/ telephone/ in her office.

🡪

8. There/ not/ chairs/ downstairs.

🡪

9. There/ bike/ in front of/ the/ house.

🡪

10. There/ apples/ in/ the grass.

🡪

11. There/ zebra/ in/ the grass.

🡪

12. There/ baby lions/ near/ their parents.

🡪

13. There/ bird/ next to/ the tree.

🡪

14. There/ water/ in/ the lake/ near/ the elephants.

🡪

15. There/ grass/ under/ the tree.

🡪

C. TỪ VỰNG

Nhìn hình và điền tên đồ vật

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Hình | Đáp án |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

**PHẦN III: TEST YOURSELF**

TEST A

A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a. develops | b. cars | c. meets | d. books |
| 2. | a. waks | b. kisses | c. dances | d. boxes |
| 3. | a. laughs | b. months | c. washes | d. works |
| 4. | a. dies | b. roses | c. dishes | d. rouges |
| 5. | a. asks | b. makes | c. stops | d. windows |
| 6. | a. watches | b. thanks | c. changes | d. passes |
| 7. | a. finishes | b. pubs | c. buildings | d. birds |
| 8. | a. catches | b. wishes | c. plays | d. uses |
| 9. | a. lives | b. cooks | c. breathes | d. rooms |
| 10. | a. means | b. things | c. practices | d. fills |

B. NGỮ PHÁP

Bài 1: Điền is/are vào chỗ trống

1. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ many animals at the zoo.
2. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a snake near the window.
3. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a zebra on the grass.
4. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lions at the zoo, too.
5. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ many baby lions near their parents.
6. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a bird on the tree.
7. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ many monkeys in the trees.
8. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ an elephant in the zoo.
9. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ some water in the lake near the elephants.
10. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ birds in the zoo.
11. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ many people visiting the animals today.
12. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ many children, too.
13. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a gorilla in the tree.
14. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ some grass under the tree.
15. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bananas in the tree with the gorilla.

Bài 2: Viết câu dựa theo từ cho sẵn.

1. There/ some birds/ near/ gorilla.

🡪

1. There/ a piece of rock/ near/ tree.

🡪

1. There/ some sharks/ in/ aquarium.

🡪

1. There/ an ell/ in/ aquarium, too.

🡪

1. There/ much water/ for fish.

🡪

1. There/ some animals/ see/ at the zoo.

🡪

1. There/ a book/ on/ table.

🡪

1. There/ some shoes/ under/ chair.

🡪

1. There/ not/ a TV/ room.

🡪

1. There/ not/ any pens/ on/ desk.

🡪

1. There/ a boy/ behind/ tree.

🡪

1. There/ some girls/ in front of/ house.

🡪

1. There/ not/ a telephone/ in/ office.

🡪

1. There/ not/ any chairs/ downstairs.

🡪

1. There/ some apples/ in/ fridge.

🡪

TEST B

A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a. laughs | b. sits | c. wears | d. gets |
| 2. | a. spends | b. hates | c. invites | d. wants |
| 3. | a. reads | b. goes | c. smokes | d. runs |
| 4. | a. jumps | b. looks | c. needs | d. wraps |
| 5. | a. paints | b. agrees | c. lies | d. comes |
| 6. | a. relaxes | b. misses | c. tries | d. manages |
| 7. | a. begs | b. writes | c. loves | d. sails |
| 8. | a. calls | b. buzzes | c. notices | d. closes |
| 9. | a. climbs | b. rains | c. rings | d. knocks |
| 10. | a. does | b. hopes | c. rubs | d. tells |

B. NGỮ PHÁP

Bài 1: Điền is/are vào chỗ trống.

1. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ five pens in the box.
2. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a car in the garage.
3. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ some books on the table.
4. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a telephone in the bedroom.
5. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ two tables in the kitchen.
6. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ many birds in that tree.
7. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a magazine on the floor.
8. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ four chairs in the room.
9. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ seven days in a week.
10. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a drink in the fridge.
11. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a cup on my desk.
12. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ three pencils on my desk.
13. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ten English books on my desk.
14. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ an exercise book on my desk.
15. There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ two rubbres on my desk.

Bài 2: Dịch sang Tiếng Anh.

1. Có một cái máy tính cầm tay ở trên bàn của mình.

🡪

1. Có một cuốn lịch trên bàn của mình.

🡪

1. Có năm cuốn vợ trên bàn của mình.

🡪

1. Có một cái ghế phía trước bàn của mình.

🡪

1. Có hai cái bàn trong văn phòng của mình.

🡪

1. Có một cái điện thoại bàn trên bàn của mình

🡪

1. Có hai cái máy tính trong văn phòng của mình.

🡪

1. Có một bạn gái xinh xắn trong lớp mình.

🡪

1. Không còn lại chiếc bánh nào trên bàn.

🡪

1. Có một cái ô tô lớn phía trước nhà để xe.

🡪

1. Có rất nhiều học sinh trong lớp học.

🡪

1. Không có cuốn sách nào trên bàn của mình.

🡪

1. Có một cái bút chì trên sàn nhà.

🡪

1. Có một còn dao trong bếp.

🡪

1. Không còn lại quả trứng nào trong tủ lạnh.

🡪