**LỚP 3 – BÀI 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** |
| **Type 1: Chose the correct answer** | |
|  | **Open your books at page 8.**  A. tranh học sinh mở sách trang 8  B. tranh học sinh giơ tay  Answer: A |
|  | **Write down the answers in your notebooks**  A. tranh học sinh nói chuyện  B. tranh học sinh viết chữ “Yes” vào vở  Answer: B |
|  | **May I come in?**  A. tranh học sinh đang ngồi trong lớp và giơ tay  B. tranh học sinh xin vào lớp  **Answer: B** |
|  | **May I come in?**  A. tranh học sinh đang ngồi trong lớp và giơ tay  B. tranh học sinh xin vào lớp  **Answer: B** |
|  | **Lower your hands, please.**  A. tranh học sinh đang viết bài  B. tranh học sinh đang giơ tay và chuẩn bị hạ tay xuống.  **Answer: A** |
|  | **Don’t discuss the answers.**  A. tranh học sinh đang trao đổi bài, nhưng có dấu chéo xuất hiện.  B. tranh học sinh đang viết bài  **Answer: A** |
| **Type 2: Listen and tick True or False** | |
|  | **May I come in?**  Script:  Nam: May I come in?  Mr Van: Yes, please.  Answer: True |
|  | **Lower your hands, please.**  Script:  Mr Van: Open your books at page 10.  Vài: “Hello”  Mr Van: Raise your hands, please.  Linh: Hello.  Mr Van: Thank you, Linh.  Answer: False |
|  | **Write down the answers in your notebooks.**  Script:  Mr Van: Lower your hands, please.  Các bạn học sinh hạ tay xuống.  Thầy chỉ vào chữ Hello, và hỏi các bạn học sinh:  Mr Van: Does the man say “Hello”?  Học sinh: Yes.  Mr Van: Good. We can say “Hello” or “Hi”.  Thầy viết lên bảng chữ “Hello” và “Hi”.  Write down the answers in your notebooks.  Thầy chỉ tay lên bảng và các bạn viết chữ “Hello” và “Hi” vào vở.  Answer: True |
|  | **Don’t discuss the answers.**  Script:  Mr Van: Copy the words in your notebooks.  Các bạn học sinh đang viết bài thì bạn Linh giơ tay lên:  Linh: May I go out, Mr Van?  Mr Van: Yes, please.  Answer: False |
| **Type 3: Look and choose the best answer** | |
|  | Tranh giở sách ra và giơ ngón tay chỉ số 6  A. Open your books at page 6.  B. Open your books at page 9.  Answer: A |
|  | Tranh học sinh giơ tay  A. Raise your hands, please.  B. Lower your hands, please.  Answer: A |
|  | Tranh học sinh hạ tay xuống  A. Raise your hands, please.  B. Lower your hands, please.  Answer: B |
|  | Tranh học sinh viết vở  A. Open your books at page 6.  B. Write down the answers in your notebooks.  Answer: B |
|  | Tranh đóng quyển sách  A. Open your books at page 10.  B. Close your books.  Answer: B |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |