* Book: picture book, historical books, …..
* Sport: soccer, basket ball, volley ball, yoga, …….
* Movie: romantic, historical, cartoon, action…..
* TV program: music shows, films, cartoons…..
* Clothes: jeans, trousers, shirt, t-shirt, ….
* Weather: winter, summer, spring, fall, ….

· **What is your preferred method/means of transportation? Why?**  
(Phương tiện di chuyển yêu thích của bạn là gì? Tại sao?)  
**It is a motorbike.** Because it is faster, more convenient, and cheaper.  
(Đó là xe máy. Vì nó nhanh hơn, tiện lợi hơn, và rẻ hơn.)

· · **Which do you prefer to go to HCMC? By train or plane?**  
(Bạn thích đi đến TP.HCM bằng tàu hỏa hay máy bay hơn?)  
**I prefer going by plane** because it is faster.  
(Tôi thích đi bằng máy bay hơn vì nó nhanh hơn.)

· · **What type/kinds of music do you like? Why?**  
(Bạn thích loại nhạc nào? Tại sao?)  
**I like pop music** because it is energetic and fun.  
(Tôi thích nhạc pop vì nó sôi động và vui vẻ.)

· · **How long does it** take **you to get to your job/school/university?**  
(Mất bao lâu để bạn đến chỗ làm/trường học?)  
**It takes about 10 minutes.**  
(Mất khoảng 10 phút.)

· · **How often do you watch movies?**  
(Bạn xem phim bao lâu một lần?)  
**I watch movies once a week.**  
(Tôi xem phim một lần mỗi tuần.)

· · How long have you been interested in movies?  
(Bạn đã thích xem phim bao lâu rồi?)  
**I have been interested in movies for 5 years.**  
(Tôi đã thích xem phim được 5 năm rồi.)

· · **Where do you usually go on vacation? What is your favorite place to go on vacation?**  
(Bạn thường đi nghỉ ở đâu? Nơi yêu thích của bạn để đi nghỉ là gì?)  
**I often go to the beach** because it has fresh air, good food, and friendly residents.  
(Tôi thường đi biển vì có không khí trong lành, đồ ăn ngon, và cư dân thân thiện.)

· · **What is the most amazing site/place you’ve ever seen?**  
(Nơi tuyệt vời nhất bạn từng thấy là gì?)  
**It is Halong Bay.**  
(Đó là Vịnh Hạ Long.)

· · **How often do you listen to music?**  
(Bạn nghe nhạc bao lâu một lần?)  
**I listen to music every day.**  
(Tôi nghe nhạc mỗi ngày.)

· · **When do you usually listen to music?**  
(Bạn thường nghe nhạc khi nào?)  
**I often listen to music when I have free time.**  
(Tôi thường nghe nhạc khi có thời gian rảnh.)

· · **What** kind **of music do you usually enjoy listening to?**  
(Bạn thường thích nghe loại nhạc nào?)  
**I enjoy listening to pop music.**  
(Tôi thích nghe nhạc pop.)

· · **How often do you watch TV?**  
(Bạn xem TV bao lâu một lần?)  
**I watch TV twice a week.**  
(Tôi xem TV hai lần mỗi tuần.)

· · **What is your favorite program on TV?**  
(Chương trình yêu thích của bạn trên TV là gì?)  
**My favorite program is music shows.**  
(Chương trình yêu thích của tôi là các chương trình âm nhạc.)

· · **Do you watch TV more or less than in the** past**? Why?**  
(Bạn xem TV nhiều hay ít hơn so với trước đây? Tại sao?)  
**I watch TV less than in the past** because I have more jobs to do.  
(Tôi xem TV ít hơn so với trước đây vì tôi có nhiều việc phải làm hơn.)

· · **What** kind **of sports do you like? Why do you enjoy this type of exercise?**  
(Bạn thích loại thể thao nào? Tại sao bạn thích loại hoạt động thể chất này?)  
**I like** soccer because it is fun and keeps me fit.  
(Tôi thích bóng đá vì nó vui và giữ cho tôi khỏe mạnh.)

· · **How often do you do exercise?**  
(Bạn tập thể dục bao lâu một lần?)  
**I do exercise three times a week.**  
(Tôi tập thể dục ba lần mỗi tuần.)

· · **When and where do you do exercise?**  
(Bạn tập thể dục khi nào và ở đâu?)  
**I do exercise in the evening at the gym.**  
(Tôi tập thể dục vào buổi tối ở phòng gym.)

· · **How many members are there in your family? Who are they?**  
(Gia đình bạn có bao nhiêu thành viên? Họ là ai?)  
**There are 5 members in my family.** My parents, sister, brother, and me.  
(Gia đình tôi có 5 thành viên. Bố mẹ tôi, chị gái, anh trai và tôi.)

· · **Who do you love best? And why?**  
(Bạn yêu ai nhất? Tại sao?)  
**I love my mom best** because she always takes care of me.  
(Tôi yêu mẹ tôi nhất vì bà luôn chăm sóc tôi.)

· · **How many meals do you eat per day, and which are they?**  
(Bạn ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày và đó là những bữa nào?)  
**There are 3 meals: breakfast, lunch, and dinner.**  
(Có 3 bữa: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.)

· · **Do you prefer to eat out or at home? Why?**  
(Bạn thích ăn ngoài hay ở nhà hơn? Tại sao?)  
**I prefer to eat out** because it is more convenient, faster, and more delicious.  
(Tôi thích ăn ngoài hơn vì nó tiện lợi hơn, nhanh hơn và ngon hơn.)

· · **What do you like to eat/drink? What is your favorite food/drink? Why?**  
(Bạn thích ăn/uống gì? Đồ ăn/thức uống yêu thích của bạn là gì? Tại sao?)  
**I like to eat pizza** because it is tasty.  
(Tôi thích ăn pizza vì nó ngon.)

· · **Describe your favorite restaurant. What’s your favorite restaurant? Why?**  
(Mô tả nhà hàng yêu thích của bạn. Nhà hàng yêu thích của bạn là gì? Tại sao?)  
**I like "Pizza Hut"** because it is cheap, clean, and has fresh food.  
(Tôi thích "Pizza Hut" vì nó rẻ, sạch và có đồ ăn tươi ngon.)

· · **How often do you eat at this restaurant?**  
(Bạn ăn ở nhà hàng này bao lâu một lần?)  
**I eat there once a month.**  
(Tôi ăn ở đó mỗi tháng một lần.)

· · **What do you think about the service at this restaurant?**  
(Bạn nghĩ gì về dịch vụ tại nhà hàng này?)  
**The service is excellent.**  
(Dịch vụ ở đây rất tuyệt vời.)

· · **What is your favorite subject? Why?**  
(Môn học yêu thích của bạn là gì? Tại sao?)  
**I like English** because it helps me communicate with people around the world.  
(Tôi thích tiếng Anh vì nó giúp tôi giao tiếp với mọi người trên thế giới.)

· · **What is your favorite season? Why?**  
(Mùa yêu thích của bạn là gì? Tại sao?)  
**I like summer** because I can go to the beach and swim.  
(Tôi thích mùa hè vì tôi có thể đi biển và bơi lội.)

· · **What clothes do you want to wear in the summer?**  
(Bạn muốn mặc đồ gì vào mùa hè?)  
**I want to wear t-shirts and shorts** because they are comfortable.  
(Tôi muốn mặc áo phông và quần short vì chúng thoải mái.)

· · **What** kind **of person do you want to make friends with?**  
(Bạn muốn kết bạn với người như thế nào?)  
**I like to make friends with friendly and happy people.**  
(Tôi muốn kết bạn với những người thân thiện và vui vẻ.)

· · **What are your favorite** leisure **activities?**  
(Hoạt động giải trí yêu thích của bạn là gì?)  
**I like reading and playing soccer** when I have free time.  
(Tôi thích đọc sách và chơi bóng đá khi có thời gian rảnh.)

· · **What would you want to do when you graduate from this university?**  
(Bạn muốn làm gì khi tốt nghiệp đại học này?)  
**I want to become a teacher.**  
(Tôi muốn trở thành giáo viên.)

· · **What kind of job do you choose?**  
(Bạn chọn công việc gì?)  
**I choose to be a teacher.**  
(Tôi chọn làm giáo viên.)

· · **What do you like to do during holidays?**  
(Bạn thích làm gì vào kỳ nghỉ?)  
**I like playing with my friends and going to the park.**  
(Tôi thích chơi với bạn bè và đi công viên.)

· · **Where did you go for your last holiday?**  
(Kỳ nghỉ gần nhất bạn đã đi đâu?)  
**I went to my grandma’s house in the countryside.**  
(Tôi đã đến nhà bà tôi ở vùng quê.)

· · **What’s your favorite holiday** memory**?**  
(Ký ức kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?)  
**My favorite holiday memory is when I built a** sandcastle **with my dad.**

· **Who do you like to go on holiday with?**  
(Bạn thích đi nghỉ cùng ai?)  
**I like to go on holiday with my family and friends.**  
(Tôi thích đi nghỉ cùng gia đình và bạn bè.)

· · **Do you like to go on holiday with your family or friends?**  
(Bạn thích đi nghỉ cùng gia đình hay bạn bè?)  
**I like to go on holiday with both my family and friends.**  
(Tôi thích đi nghỉ cùng cả gia đình và bạn bè.)

· · **What do you think about Da Nang City?**  
(Bạn nghĩ gì về thành phố Đà Nẵng?)  
**I think Da Nang is a beautiful city** with great beaches and friendly people.  
(Tôi nghĩ Đà Nẵng là một thành phố đẹp với những bãi biển tuyệt vời và con người thân thiện.)

· · **What are the** advantages **of living in a city?**  
(Lợi ích của việc sống ở thành phố là gì?)  
**The advantages include better job opportunities, more** entertainment **options, and better services.**  
(Lợi ích bao gồm nhiều cơ hội việc làm hơn, nhiều lựa chọn giải trí hơn và dịch vụ tốt hơn.)

· · **Do you want to live in a big city or countryside? Why?**  
(Bạn muốn sống ở thành phố lớn hay nông thôn? Tại sao?)  
**I want to live in a big city** because there are more opportunities and conveniences.  
(Tôi muốn sống ở thành phố lớn vì có nhiều cơ hội và tiện nghi hơn.)

· · **When’s your birthday? How do you celebrate your birthday?**  
(Sinh nhật của bạn là khi nào? Bạn tổ chức sinh nhật như thế nào?)  
**My birthday is on September 15th.** I usually celebrate with a party and invite [mời] x friends.  
(Sinh nhật của tôi vào ngày 15 tháng 9. Tôi thường tổ chức một bữa tiệc và mời bạn bè.)

· · **Do you often cook dinner for your family?**  
(Bạn có thường xuyên nấu bữa tối cho gia đình không?)  
**Yes, I do.** I cook dinner for my family three times a week.  
(Có, tôi nấu bữa tối cho gia đình ba lần một tuần.)

· · **Do you like shopping? How often do you go shopping?**  
(Bạn có thích đi mua sắm không? Bạn đi mua sắm bao lâu một lần?)  
**Yes, I like shopping.** I go shopping once a month.  
(Có, tôi thích đi mua sắm. Tôi đi mua sắm một lần mỗi tháng.)

· · **Why do you learn English? Is English important to you?**  
(Tại sao bạn học tiếng Anh? Tiếng Anh có quan trọng với bạn không?)  
**I learn English** because it helps me in my career and in communicating with people worldwide.  
(Tôi học tiếng Anh vì nó giúp tôi trong công việc và giao tiếp với mọi người trên toàn thế giới.)

· · **How long have you learned English?**  
(Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu?)  
**I have learned English for 10 years.**  
(Tôi đã học tiếng Anh được 10 năm.)

· · **Would you prefer outdoor activities or indoor activities for your** leisure **time?**  
(Bạn thích hoạt động ngoài trời hay trong nhà hơn khi rảnh rỗi?)  
**I prefer outdoor activities** because they are more refreshing and enjoyable.  
(Tôi thích hoạt động ngoài trời hơn vì chúng thú vị và tươi mới hơn.)

· · **What’s your hobby? Do you spend money on your hobby?**  
(Sở thích của bạn là gì? Bạn có chi tiền cho sở thích của mình không?)  
**My hobby is reading.** Yes, I spend money on books.  
(Sở thích của tôi là đọc sách. Có, tôi chi tiền cho sách.)

· · **Do you prefer working in a group or working** alone**?**  
(Bạn thích làm việc nhóm hay làm việc một mình hơn?)  
**I prefer working in a group** because it allows for better idea sharing and collaboration.  
(Tôi thích làm việc nhóm hơn vì nó cho phép chia sẻ ý tưởng và hợp tác tốt hơn.)

· · **What do you do to reduce stress at work?**  
(Bạn làm gì để giảm căng thẳng trong công việc?)  
**I take short breaks and practice deep breathing exercises.**  
(Tôi nghỉ giải lao ngắn và thực hành các bài tập thở sâu.)

· · **What is the weather like in winter in Vietnam?**  
(Thời tiết mùa đông ở Việt Nam như thế nào?)  
**In winter, the weather in Vietnam is cool and dry,** with temperatures ranging from 15 to 20 degrees Celsius.  
(Vào mùa đông, thời tiết ở Việt Nam mát mẻ và khô ráo, với nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ C.)

· · **Which season of the year do you like best? Why?**  
(Mùa nào trong năm bạn thích nhất? Tại sao?)  
**I like summer best** because I enjoy the warm weather and going to the beach.  
(Tôi thích mùa hè nhất vì tôi thích thời tiết ấm áp và đi biển.)

·