**LỚP 3 – BÀI 08**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** |
| **Type 1: Choose the correct answer** |
|  | Tranh phòng khách 1. Living room
2. Badroom

Answer: A |
|  | Tranh phòng bếp1. Toilet
2. Kitchen

Answer:B |
|  | Tranh phòng ngủ 1. Bedroom
2. Garden

Answer: A |
|  | Tranh khu vườn1. Living room
2. Garden

Answer: B |
|  | Tranh một cái bàn1. Table
2. Bed

Answer: A |
|  | Tranh một cái đèn bàn 1. Lamp
2. Toilet

Answer: A |
|  | Tranh một cái giường 1. Bed
2. Table

Answer: A |
| **Type 2: Choose the correct answe** |
|  | Script: cupboard1. Tranh tủ có ngăn
2. Tranh tủ quần áo
3. Tranh giường

Answer: A |
|  | Script: wardrobe 1. Tranh tủ có ngăn
2. Tranh tủ quần áo
3. Tranh giá sách

Answer: B |
|  | Script: shelf.1. Tranh giá sách
2. Tranh giường
3. Tranh bàn

Answer: A  |
|  | Script:  Cup1. Tranh đôi đũa
2. Tranh cái bát
3. Tranh cái chén

Answer: C  |
|  | Script:  Plate1. Tranh cái cốc
2. Tranh cái đĩa
3. Tranh đôi đũa

Answer: B |
|  | Script: Glass1. Tranh cái đĩa
2. Tranh cái thìa
3. Tranh cái ly

Answer: C |
| **Type 3: Look and tick True or False** |  |
|  | Script: The cupboard is in the living room.Tranh cái tủ ly trong phòng khách 1. True
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Type 5: Complete the dialogue**My name is Tony. I am eight years old. This is the photo of my family. We are happy together. This is my mother. She is 1. \_\_\_\_\_\_ good-looking (tranh 1 người phụ nữ rất xinh đẹp). This is my sister. She is 2.\_\_\_\_\_\_\_\_ good-looking. She is 3.\_\_\_\_\_ (tranh 1 cô gái gầy và thấp) and short. Here is my father. She is not very handsome. He is 4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tranh 1 người đàn ông khỏe mạnh). That is my brother. He is 5.\_\_\_\_\_\_\_\_tall. (tranh 3 bạn trai đứng với nhau, 1 bạn thấp, 1 bạn rất cao, 1 bạn vừa có mũi tên chỉ vào bạn cao vừa). My dog is in the photo, too. It is very 6. \_\_\_\_\_\_\_ (tranh chú chó lè lưỡi cười)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | thin |
| 2 | Funny  |
| 3 | Very |
| 4 | Strong |
| 5 | Quite |
| 6 | Not very |

Answer:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Very |
| 2 | Not very |
| 3 | Thin |
| 4 | Strong |
| 5 | Quite |
| 6 | Funny |

 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |