**LỚP 3 – BÀI 03**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** |
| **Type 1: Chose the correct answer** | |
|  | Hình ảnh cái thước.   1. Eraser. 2. Ruler.   Answer: B |
|  | Hình ảnh cái bút chì   1. Pencil. 2. Pen.   Answer: A |
|  | Hình ảnh hộp bút   1. Pencil case. 2. Pencil sharpener.   Answer: A |
|  | Hình ảnh cái gọt bút chì   1. Notebook. 2. Pencil sharpener.   Answer: B |
|  | Hình ảnh quyển vở   1. Notebook 2. Board.   Answer: A |
| **Type 2: Choose the correct answer** | |
|  | Script: This is a chalk   1. Hình viên phấn 2. Hình khăn lau bảng 3. Hình cái thước   Answer: A |
|  | Script: That’s a bin   1. Hình cái bút chì 2. Hình giấy rác 3. Hình sọt rác   Answer: C |
|  | Script: This is a duster   1. Hình sọt rác 2. Hình cái khăn lau 3. Hình quyển vở   Answer: B |
|  | Script: What is this? – It’s rubbish   1. Tranh túi rác 2. Tranh cái khăn lau 3. Tranh viên phấn   Answer: A |
|  | Script:  Linh: Put it over there, please  Tom: Ok, Linh   1. Tranh chỉ tay gần 2. Tranh mũi tên chỉ xa 3. Tranh cái gọt bút chì   Answer: B |
|  | Script: What’s that, Hoa? – It’s a board   1. Tranh gọt bút chì 2. Tranh mũi tên chỉ xa 3. Tranh cái bảng   Answer: C |
|  | Script: What is this? – It’s a notebook.   1. Tranh viên phấn 2. Tranh quyển vở 3. Tranh cái sọt rác   Answer: B |
| **Type 3: Answer the question**  Tom đang cúi nhặt rác trên sàn. Max cũng nhặt giúp rác trên sàn. Nhìn thấy khăn lau Max tưởng là rác. Nhặt bỏ vào sọt rác.  Tom đang tìm khăn để lau bảng.  - Tom: Can you see the duster, Max?  - Max: Duster? No, What colour is it?  - Tom: It’s black.  - Max: Oh!  (Max bay lại thùng rác lấy ra.)  - Tom: What’s that, Max?  - Max: It’s a duster.  - Tom: Oh, no… Put it here, Max.  (Tom chỉ tay lên bàn giáo viên.)  - Max: Yes. Put it there, Tom. Catch it.  (Max ném cái khăn qua cho Tom. Tom chụp lấy của cái khăn)  - Tom: Thank you, Max.  - Max: You’re welcome. Put the pencil here. Put the ruler there.  (Max ngân nga vừa hát “Put the pencil here. Put the ruler there.” vừa dọn xếp mọi thứ trên bàn)  (Tom vừa lau bảng vừa khen Max)  - Tom: Good job, Max. Put it there. | |
|  | The classroom is dirty.   1. True 2. False   Answer: A. |
|  | Put the bin over there.   1. True 2. False   Answer: B. |
|  | Put the rubbish over here   1. True 2. False   Answer: A. |
|  | The duster is black   1. True 2. False   Answer: A. |
|  | Put the pencil there   1. True 2. False   Answer: B |
| **Type 4: Complete the dialogue** | |
|  | Tranh sọt rác và tay chỉ gần  “Put the bin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”   1. Over here 2. Over there 3. Over   Answer: A |
|  | Tranh cái khăn lau bảng và mũi tên chỉ về phía xa  “Put the duster \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”   1. Over here 2. Over there 3. Here   Answer: B. |
|  | Tranh 1 viên phấn  “What is that? - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”   1. It’s a chalk 2. It’s a pencil 3. It’s a eraser   Answer: A. |
|  | Tranh cái thước ở gần  “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a ruler”   1. That is 2. This 3. This is   Answer: C |
|  | Tranh rác thải  “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ this? – It’s rubbish”   1. What 2. What is 3. What a   Answer: B |
|  | the/ there./ Put/ rubbish/ over/   1. Put rubbish the over there 2. Put the rubbish over there 3. Put over the rubbish there   Answer: A |
|  | It/ over/ please./ Put/ here,/   1. Put it over here, please 2. Put over here it, please 3. Over here put it, please   Answer: A |
|  | Tranh hộp bút  “What’s that? - \_\_\_\_\_\_\_\_ pencil case.   1. It 2. It’s 3. It’s a   Answer: C |
| **Type 5: Complete the dialogue** | |
|  | Tranh 1 cái khăn lau bảng ở xa và mũi tên chỉ gần  It’s a \_\_\_\_\_\_\_. Put it over \_\_\_\_\_\_\_\_.  Answer: duster/ here |
|  | Tranh 1 quyển vở ở gần và mũi tên ở gần  It’s a \_\_\_\_\_\_\_\_. Put it over \_\_\_\_\_\_\_\_.  Answer: notebook/ here |
|  | Tranh 1 cái sọt rác ỏ gần và 1 mũi tên chỉ gần  It’s a \_\_\_\_\_\_\_\_. Put it over \_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Answer: bin/ here |
|  | Tranh 1 cái thước ở xa và mũi tên ở xa  It’s a \_\_\_\_\_\_\_\_. Put it over \_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Answer: ruler/ there |
|  | Tranh 1 cái gọt bút chì ở gần và mũi tên chỉ xa  It’s a \_\_\_\_\_\_\_\_. Put it over \_\_\_\_\_\_\_\_.  Answer: pencil sharpener/ there |
|  | Tranh 2 cái bảng ở xa và mũi tên chỉ gần  It’s a \_\_\_\_\_\_\_\_. Put it over \_\_\_\_\_\_\_\_.  Answer: board/ here |
|  | Tranh 1 viên phấn ở gần và 1 mũi tên chỉ xa  It’s a \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Put it over \_\_\_\_\_\_\_.  Answer: chalk/ there |
|  | Tranh 1 số rác thải ở xa và mũi tên chỉ gần  It’s \_\_\_\_\_\_\_\_. Put it over \_\_\_\_\_\_\_\_.  Answer: rubbish/ here |