**ĐỀ SỐ 2: THAM KHẢO THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**I. Listen to a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE.**

**Question 1**. Who is the author talking about?

  A. Her friends B. Her neighbour C. Her best friend

**Question 2**. Which of these sentences describes Mai?

  A. Mai is short with long straight hair and a round face.

  B. Mai is tall with short straight hair and a long face.

  C. Mai is tall with long straight hair and a round face.

**Question 3**. Which clothing does Mai like wearing?

  A. T-shirts and skirts B. T-shirts and jeans C. Skirts and dresses

**Question 4**. Which of the signs is Mai's sign?

  A. Virgo B. Libra C. Pisces

**Question 5**. Why does the author like Mai?

  A. Because she's interesting.

 B. Because she's friendly.

 C. Because she's talkative.

**II. Listen to a girl talking about her friends at a camp. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE.**

**Question 6**. The girl met her friends at Camp Wannabe.

 A. T B. F

**Question 7**. Ian is from Ireland, but Anne isn't.

 A. T B. F

**Question 8**. The girl in the second picture is from Poland.

 A. T B. F

**Question 9.** Tomas' hobby is playing ice hockey.

 A. T B. F

**Question 10.** Kim lives with her family and her aunt in Australia.

 A. T B. F

***III. Choose the word with the different stress syllable.***

**Question 11. A.** waterfall **B.** historic **C.** fantastic **D.** pagoda
**Question 12. A.** camera **B.** finally **C.** river **D.** idea

***IV. Choose the word that has different pronunciation.***

**Question 13. A.** teen **B.** street **C.** coffee **D.** see
**Question 14. A.** bread **B.** repeat **C.** cheap **D.** teach
**Question 15. A.** chair **B.** couch **C.** chemistry **D.** children
**Question 16. A.** house **B.** about **C.** country **D.** our

***V. Choose the best answer for each of the following sentences.*Question 17.** \_\_\_\_\_\_\_\_ do we go to buy stamps or send letters?

**A.** What **B.** Where **C.** How **D.** Which
**Question 18.** You must remember to bring a \_\_\_\_\_. It’s very useful when you go into a cave because
it’s very dark there.

**A.** scissors **B.** compass **C.** clock **D.** torch
**Question 19.** If we had a \_\_\_\_\_\_\_\_, we wouldn’t get lost

**A.** backpack **B.** torch **C.** painkiller **D.** compass
**Question 20.** You \_\_\_\_\_\_\_\_ travel alone to the mountain. Always go in group.

**A.** must **B.** can’t **C.** can **D.** mustn’t
**Question 21.** \_\_\_\_\_\_\_\_the third turning \_\_\_\_\_\_\_\_the left.

**A.** Take – in **B.** Get – in **C.** Take – on **D.** Get – on
**Question 22.** My backpack is more\_\_\_\_\_\_\_\_ than your backpack.

**A.** better **B.** cheaper **C.** modern **D.** smaller
**Question 23.** The boat trip to Hai Phong, the northern tip of Viet Nam, was \_\_ experience of my life.

**A.** good **B.** the best **C.** more **D.** best
***VI. Complete the passage with the words given in the box.***

***from often however water fresh flowers for of***

My village is about 10 kilometers **(24)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the city. It is a very beautiful and peaceful place where people grow **(25)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and vegetables only. It is very famous **(26)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ its pretty roses and beautiful landscapes. The air is quite fresh, **(27)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, the smell of the roses makes people feel cool. In spring, my village looks like a carpet with plenty **(28)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_colors. Tourists come to visit it so **(29)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nowadays, with electricity, it doesn’t take the villagers much time to **(30)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the roses. And even at night, people can walk along the path and enjoy the **(31)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ smell of the flowers.

**Question 24.**

**Question 25.**

**Question 26.**

**Question 27.**

**Question 28.**

**Question 29.**

**Question 30.**

**Question 31.**

***VII. Read the passage then answer the questions.***

Hoi An is one of the oldest towns in Viet Nam. It is on the lower section of the Thu Bon river. It is a very beautiful town with a lot of colorful lanterns which are hung around the town. Hoi An is famous for one-day tailoring. Customers order clothes in the morning and get them in the evening. The price is not really expensive. If you want to find the place of the old time, Hoi An is a good choice.

**Question 32.** Which town is one of the oldest towns in Viet Nam?
**Question 33.** Where are colorful lanterns hung?
**Question 34.** What is Hoi An famous for?
***VIII. Using the words given to complete each sentence.*Question 35.** Which/ tall/ building/ house?
**Question 36.** There /lot/ modern houses / center /city *.***Question 37.** It / two kilometers / the East / Dak Doa town.
**Question 38.** Living/ city/ interesting than /living/ country.
**Question 39.** Neighborhood / in / suburbs / Da Nang.

**Question 40.** There / not /many / things / do / there.

**THE END**

**ĐÁP ÁN**

**1. C 2. C 3. B 4. B 5. A 6. A 7. B 8. B**

**9. A 10. B 11. A 12. D 13. C 14. A 15. C 16. C
17. B 18. D 19. D 20. D 21. C 22. C 23. B**

**HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**

**Question 11. A
Kiến thức:** Trọng âm của từ có 3 âm tiết
**Giải thích:**waterfall /'wɔ:təfɔ:l/
historic /hi'stɒrik/
fantastic /fæn'tæstik/
pagoda /pə'gəudə/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
**Đáp án: A
Question 12. D
Kiến thức:** Trọng âm của từ có 2 và 3 âm tiết
**Giải thích:**camera /'kæmərə/
finally /'fainəli/
river /'rivə[r]/
idea /ai'diə/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
**Đáp án: D
Question 13. C
Kiến thức:** Phát âm “-ee”
**Giải thích:**teen /tiːn/
street /striːt/
coffee /ˈkɒfi/
see /siː/
Phần gạch chân câu C được phát âm là /i/ còn lại là /i:/
**Đáp án: C
Question 14. A
Kiến thức:** Phát âm “-ea”
**Giải thích:**bread /bred/
repeat /ri'pi:t/
cheap /t∫i:p/
teach /ti:t∫/
Phần gạch chân câu A được phát âm là /e/ còn lại là /i:/
**Đáp án: A
Question 15. C
Kiến thức:** Phát âm “-ch”

**Giải thích:**chair /t∫eə[r]/
couch /kʊt∫/
chemistry /'kemistri/
children /'t∫ildrən/
Phần gạch chân câu C được phát âm là /k/ còn lại là /t∫/
**Đáp án: C
Question 16. C
Kiến thức:** Phát âm “-ou”
**Giải thích:**house /haʊs/
about /ə'baʊt/
country /'kʌntri/
our /aʊ[r]/
Phần gạch chân câu C được phát âm là /ʌ/ còn lại là /aʊ/
**Đáp án: C
Question 17. B
Kiến thức:** Từ vựng
**Giải thích:**What: cái gì
Where: ở đâu, nơi nào
How: như thế nào
Which: cái nào, cái gì
**Tạm dịch:** Chúng ta đi đâu để mua tem hoặc gửi thư?
**Đáp án: B
Question 18. D
Kiến thức:** Từ vựng
**Giải thích:**scissors (n): cái kéo
compass (n): cái compa, la bàn
clock (n): đồng hồ
torch (n): đèn pin

**Tạm dịch:** Bạn phải nhớ mang theo một cái đèn pin. Nó rất hữu ích khi bạn đi vào một hang động vì ở đó rất tối.

**Đáp án: D
Question 19. D
Kiến thức:** Từ vựng
**Giải thích:**backpack (n): cái balô torch (n): đèn pin

painkiller (n): thuốc giảm đau compass (n): la bàn
**Tạm dịch:** Nếu chúng tôi có la bàn, chúng tôi hẳn đã không bị lạc rồi.
**Đáp án: D
Question 20. D
Kiến thức:** Modal verb
**Giải thích:**must: phải, bắt buộc
can’t: không thể (chỉ khả năng thực hiện)
can: có thể (chỉ khả năng thực hiện)
mustn’t: không được
**Tạm dịch:** Bạn không được đi một mình lên núi. Luôn đi theo nhóm.
**Đáp án: D
Question 21. C
Kiến thức:** Cụm từ, giới từ
**Giải thích:**Take the turning: Rẽ vào…
“on the left”: ở bên trái
**Tạm dịch:** Rẽ vào ngã rẽ thứ ba bên trái.
**Đáp án: C
Question 22. C
Kiến thức:** So sánh hơn
**Giải thích:**So sánh hơn với tính từ ngắn: to be + adj-er + than
So sánh hơn với tính từ dài: to be + more + adj + than
Trong câu có “more”, vì thế phải dùng một tính từ dài. Chỉ có đáp án C phù hợp.
**Tạm dịch:** Ba lô của tôi hiện đại hơn ba lô của bạn.
**Đáp án: C
Question 23. B
Kiến thức:** So sánh nhất
**Giải thích:**So sánh nhất với tính từ: the + dạng so sánh nhất của tính từ
Dạng so sánh nhất của tính từ “good” là “best”. Do đó đáp án phù hợp là B.

**Tạm dịch:** Chuyến đi thuyền đến Hải Phòng, mũi phía Bắc của Việt Nam, là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

**Đáp án: B
Question 24.** from
**Kiến thức:** Giới từ
**Giải thích:**To be + khoảng cách + from: cách bao nhiêu kể từ…
My village is about 10 kilometers **(24)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the city.
**Tạm dịch:** Làng tôi cách thành phố khoảng 10 km.
**Question 25.** flowers
**Kiến thức:** Từ vựng
**Giải thích:**flower (n): hoa
Vị trí này ta cần dùng một danh từ có cùng trường nghĩa với “vegetable”, do đó, từ “flower” là phù hợp.
It is a very beautiful and peaceful place where peoplegrow **(25)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and vegetables only.
**Tạm dịch:** Đó là một nơi rất đẹp và yên bình nơi mọi người chỉ trồng hoa và rau.
**Question 26.** for
**Kiến thức:** Cụm từ
**Giải thích:**Ta có cấu trúc “to be famous for sth”: nổi tiếng vì cái gì
It is very famous **(26)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ its pretty roses and beautiful landscapes.
**Tạm dịch:** Nó rất nổi tiếng với hoa hồng xinh đẹp và phong cảnh đẹp.
**Question 27.** however
**Kiến thức:** Liên từ
**Giải thích:**Ở đây ta cần liên từ nối hai vế của câu.
however: tuy nhiên
The air is quitefresh, **(27)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, the smell of theroses makes people feel cool.
**Tạm dịch:** Không khí khá tươi mát, tuy nhiên, mùi của hoa hồng khiến mọi người cảm thấy mát mẻ.
**Question 28.** Of

**Kiến thức:** Cụm từ
**Giải thích:** Ta có cụm “plenty of sth”: nhiều cái gì
In spring, my village looks like a carpet with plenty **(28)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_colors.
**Tạm dịch:** Vào mùa xuân, ngôi làng của tôi trông giống như một tấm thảm với nhiều màu sắc.
**Question 29.** often
**Kiến thức:** Từ vựng
**Giải thích:**often (adv): thường, hay
Tourists come to visit it so **(29)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Tạm dịch:** Khách du lịch ghé thăm nó thường xuyên.
**Question 30.** water
**Kiến thức:** Từ vựng
**Giải thích:**water (v): tưới
Nowadays, with electricity, it doesn’t take the villagers much time to **(30)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the roses.
**Tạm dịch:** Ngày nay, với điện, dân làng không phải tốn nhiều thời gian để tưới hoa hồng.
**Question 31.** fresh
**Kiến thức:** Từ vựng
**Giải thích:**fresh (a): tươi mát, mát mẻ
And even at night, people can walk along the path and enjoy the **(31)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ smell of the flowers.

**Tạm dịch:** Và ngay cả vào ban đêm, mọi người có thể đi bộ dọc theo con đường và tận hưởng mùi thơm
tươi mát của những bông hoa.

***Dịch bài đọc:***

Làng tôi cách thành phố khoảng 10 km. Đó là một nơi rất đẹp và yên bình nơi mọi người chỉ trồng hoa và rau. Nó rất nổi tiếng với hoa hồng xinh đẹp và phong cảnh đẹp. Không khí khá tươi mát, tuy nhiên, mùi của hồng khiến mọi người cảm thấy mát mẻ. Vào mùa xuân, ngôi làng của tôi trông giống như một tấm thảm với nhiều màu sắc. Khách du lịch ghé thăm nó thường xuyên. Ngày nay, với điện, dân làng không phải tốn nhiều thời gian để tưới hoa hồng. Và ngay cả vào ban đêm, mọi người có thể đi bộ dọc theo con đường và tận hưởng mùi thơm tươi mát của những bông hoa.

**Question 32.** Hoi An is one of the oldest towns in Viet Nam.

**Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Hoặc đáp án khác: It is Hoi An.
Thị trấn nào là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở Việt Nam?
=> Hội an là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở Việt Nam.
**Thông tin:** Hoi An is one of the oldest towns in Viet Nam.
**Question 33.** Colorful lanterns are hung around the town.
**Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Hoặc đáp án khác: They are hung around the town.
Đèn lồng đầy màu sắc được treo ở đâu?
=> Đèn lồng đầy màu sắc được treo xung quanh thị trấn.
**Thông tin:** It is a very beautiful town with a lot of colorful lanterns which are hung around the town.
**Question 34.** Hoi An is famous for one-day tailoring.
**Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Hội An nổi tiếng vì cái gì?
=> Hội An nổi tiếng với nghề may đồ chỉ trong một ngày.

**Thông tin:** Hoi An is famous for one-day tailoring. Customers order clothes in the morning and get them in
the evening.

***Dịch bài đọc:***

Hội An là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở Việt Nam. Nó nằm ở phần dưới của sông Thu Bồn. Nó là một thị trấn rất đẹp với rất nhiều đèn lồng đầy màu sắc được treo xung quanh thị trấn. Hội An nổi tiếng với nghề may đồ chỉ trong một ngày. Khách hàng đặt hàng quần áo vào buổi sáng và nhận được chúng vào buổi tối. Giá cả không quá đắt. Nếu bạn muốn tìm nơi chốn xưa cũ, Hội An là một lựa chọn tốt.

**Question 35.** Which is taller the building or the house?
**Kiến thức:** So sánh hơn với từ để hỏi
**Giải thích:** Câu so sánh giữa hay vật tương đồng nhau, sử dụng cấu trúc which (one) is adj-ssh, N1 OR N2?
**Tạm dịch:** Tòa nhà hay ngôi nhà cao hơn?
**Question 36.** There are a lot of modern houses in the center of the city.

**Kiến thức:** Cấu trúc với “there are”
**Giải thích:**There are + danh từ đếm được số nhiều
Ta có cụm “a lot of”: rất nhiều
**Tạm dịch:** Có rất nhiều nhà hiện đại ở trung tâm thành phố.
**Question 37.** It is two kilometers to the East of Dak Doa town.
**Kiến thức:** Giới từ
**Giải thích:** Ở đây ta dùng chủ ngữ giả: It + be + (khoảng cách) + to …
**Tạm dịch:** Hai km đến phía Đông của thị trấn Đak Đoa.
**Question 38.** Living in the city is more interesting than living in the country.
**Kiến thức:** So sánh hơn
**Giải thích:** So sánh hơn với tính từ dài: to be + more + adj + than
**Tạm dịch:** Sống ở thành phố thú vị hơn sống ở nông thôn.
**Question 39.** My neighborhood is in the suburbs of Da Nang City.
**Kiến thức:** Mạo từ, giới từ
**Giải thích:**Ta dùng mạo từ “the” trước suburbs
“in the suburbs of Da Nang city”: ngoại ô của thành Phố Đà Nẵng
**Tạm dịch:** Khu phố của tôi ở ngoại ô của thành phố Đà Nẵng.
**Question 40.** There are not many things to do there.
**Kiến thức:** Cấu trúc với “there are”
**Giải thích:** There are + danh từ đếm được số nhiều
**Tạm dịch:** Không có nhiều việc phải làm ở đó.