**COMMUNICATION IN ENGLISH**

1. what is your name ? (Bạn tên gì? )
( quát do nem )

-> My name is….. ( tôi tên là...)
( Mai nem i...)

2. How old are you ? ( bạn bao nhiêu tuổi ? )
 ( Hao âu a du )

-> I’m Nine ( tôi 9 tuổi )
 ( am nai )

3. How are you ? ( bạn khỏe không ? )
 ( hao a du ? )

-> I’m fine / I’m good. Thank you ( tôi khỏe, cảm ơn )
 ( am phai / am gút , then kiều )

4. How many people are there in your family ? Who are they ?
 ( hao mé ni pí pồ a đe in do phá mi li ? Hu a đây ? )

(Nhà bạn có bao nhiêu người ? Bao gồm những ai ? )

-> My family has four people. My dad, my mom, my sister and me.
 ( Mai phá mi li ha.s pho pí pồ. Mai đát, Mai mom, Mai sít tờ èn mi )
(Gia đình tôi có 4 người . Ba, Mẹ, Em gai và tôi )

5. When is your birthday ? ( Khi nào sinh nhật bạn ? )
(quen i do bớt đây ? )

-> My birthday is in ...... ( điền tháng vào ) ( Sinh nhật tôi là tháng....)
( Mai bớt đây i in ..... )

6. When is your mom’s birthday ? ( Sinh nhật mẹ bạn là khi nào)
(quen i do mom bớt đây ? )

-> My mom’s birthday is in ...... ( điền tháng vào ) ( Sinh nhật mẹ tôi là tháng....)
( Mai mom bớt đây i in ..... )

7. What is your favourite month ? ( Tháng yêu thích của bạn là tháng mấy ?
 ( quát i do phấy vơ rịt mân )

-> My favourite month is ...... (đièn tháng vào ) ( Tháng yêu thích của tôi là.... )
 ( Mai phấy vơ rịt mân i...)