**ĐỀ SỐ 3: THAM KHẢO THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

**(GIẢI THÍCH CHI TIẾT)**

**I. Listening
Write true (T) or false (F) for each statement.
Question 1.** England is a very large country. \_\_\_\_\_
**Question 2.** Town in England are very far from the sea. \_\_\_\_\_
**Question 3.** English families spend their summer holiday in the countryside. \_\_\_\_\_
**Question 4.** There are many towns in England. \_\_\_\_\_
**Question 5.** The English seaside between the towns looks quite beautiful, especially in spring and summer.
\_\_\_\_
**II. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others’.
Question 6. A. o**bese **B. o**verweight **C.** p**o**nytail **D.** bl**o**nde
**Question 7. A.** cu**p**board **B. p**ositive **C. p**atient **D. p**ersonality
**III. Choose the best option to complete the sentences by circling the appropriate letter A, B, C or D.
Question 8.** He will be \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at six o’clock.

**A.** at home **B.** to home **C.** of home **D.** for home
**Question 9.** We take English classes \_\_\_\_\_\_\_\_ Sunday \_\_\_\_\_\_\_ the evening.

**A.** in-in **B.** on-in **C.** on-on **D.** at-on
**Question 10.**. He looks very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ when he gets good marks.

**A.** happily **B.** happiness **C.** happy **D.** unhappily
**Question 11.** Lan and Minh \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a party with their friends now.

**A.** are having **B.** is having **C.** have **D.** has
**Question 12.** How many photos of your pets are there on the wall? – There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ only one.

**A.** are **B.** be **C.** is **D.** has
**Question 13.** Daisy is very \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to take the test. She is a very good student.

**A.** kind **B.** confident **C.** friendly **D.** talkative
**IV. Fill the blanks with the appropriate forms of the adjectives in brackets.
Question 14.** Summer is the (***hot***) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ season of the year.
**Question 15.** Vy is (***friendly***) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ than her sister.
**Question 16.** West lake in Hanoi is the (***large***) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lake in the capital.
**V. Use SIMPLE PRESENT or PRESENT CONTINUOUS to complete the text.**

Next week, my friends and I (**17. *go***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ camping. I (**18. *cook***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the food, because I (**19. *like***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ doing it. Dave (**20. *have***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a big car. Sam (**21.*bring***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the tent. He (**22. *go***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ camping every year, so he (**23.*have***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a great tent and lots of other equipment. My mother thinks we are crazy. She (**24. *like***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ holidays in comfortable hotels, so she (**25. *take***) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a trip to Paris instead.

**VI. Read the conversation. And choose the correct answers by circling A, B or C.**Kim: Hello, Phil. You are at university, right?
Phil: Yes, I’m a second year student. So I’m very busy. What about you? What grade are you in?
Kim: I’m in grade 6. I have classes all day, five days a week.
Phil: Really? When does your lesson start?
Kim: It starts at 7.30 in the morning. So I have to get up at six.
Phil: Wow. I don’t get up until eight. I get to university, then I have breakfast. And I’m ready for class at nine.
Kim: I have breakfast before I go. And I have lunch at school.
Phil: And when do you finish school?
Kim: Well, school finishes at 4 p.m. After that I usually go to play football for about an hour. Sometimes I go swimming.
Phil: And what do you do in the evening?
Kim: I do my homework for an hour, then I watch TV, or draw some pictures. …
**Question 26.** Phil is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** a school boy **B.** an engineer **C.** a university student
**Question 27.** Phil usually gets up \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** at 6 o’clock **B.** at 8 o’clock **C.** at 9 o’clock
**Question 28.** Kim usually has breakfast \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** at school **B.** at home **C.** at university
**Question 29.** Kim plays football for \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ after 4 pm.

**A.** about 60 minutes **B.** 30 minutes **C.** nearly 50 minutes
**Question 30.** Kim does her homework \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** in the morning **B.** in the afternoon **C.** in the evening
**VII. Read the passage and answer the questions.**

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is newer and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. But walking in the streets in a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

**Question 31.** How many people are there in Da Nang?
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Question 32.** Which part of the city is more crowded?
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Question 33.** Which bridge is the newest?
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Question 34.** What is Non Nuoc Beach like?
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Question 35.** Why is walking in the streets in a summer afternoon is not a good idea in Da Nang?
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***VIII. Put the words given in the right order to make complete sentences.
Question 36.** in/ exercise/ does/ She/ morning/ . / the
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Question 37.** breakfast/ Khanh/ have/ home/. / doesn’t/ at
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Question 38.** at/ Tram and Vu/ English/ the/ are/ speaking/ . / moment
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Question 39.** house/ are/ ./ rooms/ There/ our/ in/ many
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Question 40.** much/ friend/ hardworking/ My/ me/ than/ . / is/ more
*=> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**----------THE END-----------**

**HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**

**Question 1. F**Tạm dịch: Anh là một đất nước rất lớn.
**Đáp án: False
Question 2. F**Tạm dịch: Thị trấn ở nước Anh rất xa biển.
**Đáp án: False
Question 3. T**Tạm dịch: Nhiều gia đình Anh quốc thì dành kì nghỉ hè của họ ở vùng nông thôn.
**Đáp án: True
Question 4. T**Tạm dịch: Có nhiều thị trấn ở nước Anh.
**Đáp án: True
Question 5. T**Tạm dịch: Những bờ biển Anh quốc giữa những thị trấn trông khá đẹp, đặc biệt vào mùa xuân và mùa hạ.
**Đáp án: True
Transcript:**

England is not a very large country. No town in England is very far from the sea, and many English families spend their summer holidays at the countryside. There are no high mountains in England, no very long rivers and no large forests. There are many towns in England .The English seaside between the towns looks quite beautiful, especially in spring and summer. All the forests,the fields and the gardens are green, red, blue, yellow and white with flowers.

**Dịch Transcript:**

Nước Anh là một đất nước khồn rộng lớn lắm. Không có thành phố nào ở nước Anh xa biển và nhiều gia đình Anh quốc thì dành kì nghỉ hè của họ ở vùng ngoại ô. Không có núi cao ở nước Anh, không có những con song dài và không có những khu rừng rộng lớn. Có nhiều thị trấn ở nước Anh. Những bờ biển Anh quốc giữa những thị trấn trông khá đẹp, đặc biệt vào mùa xuân và mùa hạ. Tất cả các khu rừng, cánh đồng vườn cỏ có màu xanh lá, đỏ, xanh dương, vàng và trắng với hoa lá.

**Question 6. D
Kiến thức:** Phát âm "-o"
**Giải thích:**

obese /əʊ'bi:s/
overweight /,əʊvə'weit/
ponytail /ˈpoʊniˌteɪl/
blonde /blɔnd/
Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ɔ/, còn lại phát âm là /əʊ/.
**Đáp án: D
Question 7. A
Kiến thức:** Phát âm "-p"
**Giải thích:**cupboard /ˈkəbərd/
positive /'pɒzətiv/
patient /'pei∫nt/
personality /,pɜ:sə'næləti/
Phần được gạch chân ở câu A là âm câm, còn lại là /p/.
**Đáp án: A
Question 8. A
Kiến thức:** Giới từ
**Giải thích:**be at home: có mặt ở nhà, ở nhà
**Tạm dịch:** Anh ấy sẽ có mặt ở nhà lúc 6 giờ.
**Đáp án: A
Question 9. B
Kiến thức:** Giới từ
**Giải thích:**on + các thứ trong tuần (on Monday/ Tuesday/ Wednesday...)
in + các buổi trong ngày (in the morning/ afternoon/ evening)
**Tạm dịch:** Chúng tôi có lớp tiếng Anh vào tối Chủ nhật.
**Đáp án: B
Question 10. C
Kiến thức:** Từ loại
**Giải thích:**happily (ad): một cách hạnh phúc, vui vẻ
unhappily (ad): một cách buồn bã, không vui
happy (a): vui vẻ, hạnh phúc
happiness (n): sự vui vẻ, hạnh phúc

S + look + adj: trông có vẻ như
**Tạm dịch:** Anh ấy trông rất hạnh phúc khi anh ấy đạt điểm tốt.
**Đáp án: C
Question 11. A
Kiến thức:** Thì hiện tại tiếp diễn
**Giải thích:**“now” (bây giờ) => thì hiện tại tiếp diễn
Cấu trúc: S + am/ is/ are + V-ing
Ở đây “Lan and Minh” là chủ ngữ số nhiều
**Tạm dịch:** Lan và Minh đang có một bữa tiệc với bạn bè vào lúc này.
**Đáp án: A
Question 12. C
Kiến thức:** Cấu trúc “There + be”
**Giải thích:**There is one: có một
There are + số lượng: có nhiều (từ 2 trở lên)
**Tạm dịch:** Có bao nhiêu bức tranh về con vật của bạn trên tường? – Chỉ có 1 thôi.
**Đáp án: C
Question 13. B
Kiến thức:** Từ vựng
**Giải thích:
A.** kind: tốt bụng
**B.** confident: tự tin
**C.** friendly: thân thiện
**D.** talkative: nói nhiều
**Tạm dịch:** Daisy rất tự tin để làm bài kiểm tra. Cô ấy là một học sinh giỏi.
**Đáp án:** B
**Question 14
Kiến thức:** So sánh nhất
**Giải thích:**Cấu trúc so sánh nhất: S + be + the + tính từ ngắn –est + of/ in...
Đối với tính từ ngắn chỉ có một nguyên âm giữa hai phụ âm, phải gấp đôi phụ âm cuối.
**Tạm dịch:** Mùa hè là mùa nóng nhất trong năm.
**Đáp án:** hottest
**Question 15**

**Kiến thức:** So sánh hơn
**Giải thích:**Cấu trúc so sánh hơn: S + V + tính từ ngắn\_er/ trạng từ ngắn\_er + than + noun/ pronoun
Nhưng đối với tính từ tận cùng là y, dù có 2 vần vẫn bị coi là tính từ ngắn và phải đổi thành “-ier” (happyhappier; dry-drier; pretty-prettier).
**Tạm dịch:** Vy thân thiện hơn chị gái của cô ấy.
**Đáp án:** friendlier
**Question 16
Kiến thức:** So sánh nhất
**Giải thích:**Cấu trúc so sánh nhất đối với tính từ ngắn: S + to be + the + adj + est + danh từ/ đại từ nhân xưng
**Tạm dịch:** Hồ Tây ở Hà Nội là hồ lớn nhất ở thủ đô.
**Đáp án:** largest
**Question 17
Kiến thức:** Thì hiện tại tiếp diễn.
**Giải thích:**Thì hiện tại tiếp diễn là thì diễn tả một sự việc đã được dự trù trước cho tương lai.
Cấu trúc: S + am/ is/ are + V-ing
Ở đây “my friends and I” là chủ ngữ số nhiều
Next week, my friends and I (**17. *go***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ camping.
**Tạm dịch:** Tuần tới, các bạn tôi và tôi sẽ đi cắm trại.
**Đáp án:** are going
**Question 18
Kiến thức:** Thì hiện tại tiếp diễn.
**Giải thích:**Thì hiện tại tiếp diễn là thì diễn tả một sự việc đã được dự trù trước cho tương lai.
Cấu trúc: S + am/ is/ are + V-ing
I (**18. *cook***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the food
**Tạm dịch:** Tôi sẽ nấu đồ ăn.
**Đáp án:** am cooking
**Question 19
Kiến thức:** Thì hiện tại đơn
**Giải thích:**Thì hiện tại đơn là thì dùng để diễn đạt sở thích, thói quen.
Cấu trúc; S + V(s/es) + ……

I, You, We, They + V (nguyên thể)
He, She, It + V (s/es)
because I (**19. *like***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ doing it.
**Tạm dịch:** bởi vì tôi thích làm thế.
**Đáp án:** like
**Question 20
Kiến thức:** Thì hiện tại đơn
**Giải thích:**Thì hiện tại đơn là thì dùng để diễn đạt một sự thật
Cấu trúc; S + V(s/es) + ……
I, You, We, They + V (nguyên thể)
He, She, It + V (s/es)
Dave (**20. *have***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a big car.
**Tạm dịch:** Dave có một cái xe ô tô to.
**Đáp án:** has
**Question 21
Kiến thức:** Thì hiện tại tiếp diễn.
**Giải thích:**Thì hiện tại tiếp diễn là thì diễn tả một sự việc đã được dự trù trước cho tương lai.
Cấu trúc: S + am/ is/ are + V-ing
Sam (**21.*bring***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the tent.
**Tạm dịch:** Sam sẽ mang cái lều trại.
**Đáp án:** is bringing
**Question 22
Kiến thức:** Thì hiện tại đơn
**Giải thích:**“every year” (mỗi năm) => thì hiện tại đơn
Cấu trúc; S + V(s/es) + ……
I, You, We, They + V (nguyên thể)
He, She, It + V (s/es)
He (**22. *go***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ camping every year**.
Tạm dịch:** Anh ấy đi cắm trại hàng năm.
**Đáp án:** goes
**Question 23
Kiến thức:** Thì hiện tại đơn

**Giải thích:**Thì hiện tại đơn là thì dùng để diễn đạt một sự thật
Cấu trúc; S + V(s/es) + ……
I, You, We, They + V (nguyên thể)
He, She, It + V (s/es)
so he (**23.*have***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a great tent and lots of other equipment.
**Tạm dịch:** nên anh ấy có một cái lều tuyệt vời và nhiều dụng cụ khác.
**Đáp án:** has
**Question 24
Kiến thức:** Thì hiện tại đơn
**Giải thích:**Thì hiện tại đơn là thì dùng để diễn đạt một sự thật
Cấu trúc; S + V(s/es) + ……
I, You, We, They + V (nguyên thể)
He, She, It + V (s/es)
She (**24. *like***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ holidays in comfortable hotels**.
Tạm dịch:** Bà thích những kì nghỉ trong những khách sạn thoải mái.
**Đáp án:** likes
**Question 25
Kiến thức:** Thì hiện tại tiếp diễn.
**Giải thích:**Thì hiện tại tiếp diễn là thì diễn tả một sự việc đã được dự trù trước cho tương lai.
Cấu trúc: S + am/ is/ are + V-ing
so she (**25. *take***) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a trip to Paris instead.
**Tạm dịch:** Nên bà í sẽ có một chuyến đi đến Paris thay vào đó.
**Đáp án:** is taking
**Dịch bài đọc:**

Tuần tới, các bạn tôi và tôi sẽ đi cắm trại. Tôi sẽ nấu đồ ăn, bởi vì tôi thích làm thế. Dave có một cái xe ô tô to. Sam sẽ mang cái lều trại. Anh ấy đi cắm trại hàng năm, nên anh ấy có một cái lều tuyệt vời và nhiều dụng cụ khác. Mẹ tôi nghĩ chúng tôi bị điên. Bà ấy thích những kì nghỉ trong những khách sạn thoải mái, nên bà í sẽ có một chuyến đi đến Paris thay vào đó.

**Question 26. C
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Phil là

A: học sinh nam, sinh viên nam
B: nhà kĩ sư
C: sinh viên đại học
**Thông tin:** You are at university, right? -Phil: Yes, I’m a second year student.
**Tạm dịch:** Anh đang ở bậc đại học, đúng không? - Phil: Đúng, anh là sinh viên năm 2.
**Đáp án:** C
**Question 27. B
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Phil thường thức dậy
A. Lúc 6 giờ
B. Lúc 8 giờ
C. Lúc 9 giờ
**Thông tin:** I don’t get up until eight.
**Tạm dịch:** Anh không thức dậy cho đến lúc 8 giờ.
**Đáp án: B
Question 28. B
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Kim thường ăn sáng
A. Ở trường
B. Ở nhà
C. Ở trường đại học
**Thông tin:** Kim: I have breakfast before I go.
**Tạm dịch:** Kim: Em ăn sáng trước khi đi.
**Đáp án:** B
**Question 29. A
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Kim chơi bóng đá sau 4 giờ trong:
A. khoảng 60 phút
B. 30 phút
C. gần 50 phút
**Thông tin:** Well, school finishes at 4 p.m. After that I usually go to play football for about an hour.
**Tạm dịch:** À, ca học kết thúc lớp 4 giờ chiều. Sau đó em thường đi chơi bóng đá tầm một tiếng.

**Đáp án:** A
**Question 30. C
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Kim làm bài tập về nhà
A. Vào buổi sáng
B. Vào buổi chiều
C. Vào buổi tốt
**Thông tin:** Phil: And what do you do in the evening? - Kim: I do my homework for an hour.
**Tạm dịch:** Phil: Và em làm gì vào buổi tối? - Kim: Em làm bài tập trong vòng 1 tiếng.
**Đáp án:** C
**Dịch đoạn hội thoại:**Kim: Chào, Phil. Anh đang ở bậc đại học, đúng không?
Phil: Đúng, anh là sinh viên năm 2. Nên anh rất bận rộn. Em thì sao? Em đang ở lớp mấy thế?
Kim: Em học lớp 6. Em có lớp cả ngày, 5 ngày 1 tuần.
Phil: Thật ư? Lúc nào thì buổi học bắt đầu.
Kim: Nó bắt đầu vào 7 rưỡi sáng. Nên em phải dậy lúc 6 giờ.

Phil: Uồi. Anh không thức dậy cho đến lúc 8 giờ. Anh đến trường đại học, và rồi ăn bữa sáng. Và rồi anh sẵn sàng cho lớp học lúc 9 giờ.

Kim: Em ăn bữa sáng trướdc khi em đi. Và em ăn bữa trưa ở trường.
Phil: Và khi nào em học xong ở trường?

Kim: À, ca học kết thúc lớp 4 giờ chiều. Sau đó em thường đi chơi bóng đá tầm một tiếng. Thỉnh thoảng em đi bơi.

Phil: Và em làm gì vào buổi tối?
Kim: Em làm bài tập trong vòng 1 tiếng, rồi em xem ti vi, hoặc vẽ vài bức tranh.
**Question 31
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Có bao nhiêu người ở Đà Nẵng?
=> Đà Nẵng có dân số gần 800000 người.
**Thông tin:** Da Nang has a population of nearly 800,000 people.
**Đáp án:** There are nearly 800000 people in Da Nang.
**Question 32
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**

Phần nào của thành phố đông đúc hơn?
=> Phần trên bờ phía tây của thành phố đông đúc hơn.
**Thông tin:** The city part on the west bank is more crowded
**Đáp án:** The city part on the west bank is more crowded.
**Question 33
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Cầu nào là mới nhất?
=> Cầu sông Hàn là cầu mới nhất hiện nay.
**Thông tin:** The Han River Bridge is the newest one now.
**Đáp án:** The Han River Bridge is the newest one.
**Question 34
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Biển Non Nước như thế nào?
=> Biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp nhất trên thế giới.
**Thông tin:** Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world.
**Đáp án:** Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world.
**Question 35
Kiến thức:** Đọc hiểu
**Giải thích:**Tại sao đi bộ trên những con phố trong một buổi chiều mùa hạ không phải là một ý tưởng hay?
Ở đây không có nhiều cây và không có nhiều bóng râm. Thời tiết thường rất nóng vào buổi chiều.
**Thông tin:** There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.
**Đáp án:** Because there are not many trees so there are not many shadows and it is often very hot at noon.
**Dịch bài đọc:**

Đà Nẵng có dân số gần 800000 người. Dòng sông Hàn chảy qua thành phố. Phần thành phố nằm ở bờ sông phía Tây thì mới hơn và rộng rãi hơn. Phần thành phố ở bờ Tây thì đông hơn. Có 5 con cầu qua sông. Câu cầu ở dòng sông Hàn là cái mới nhất trong hiện tại. Chi phí sinh sống ở Đà Nẵng là thấp trong khu vực trung tâm của Việt Nam. Đà Nẵng có nhiều bãi biển. Trong số đó, biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp nhất trên thế giới. Nhưng đi bộ trên những con phố trong một buổi chiều mua hạ không phải là một ý tưởng hay. Ở đây không có nhiều cây và không có nhiều bóng râm. Thời tiết thường rất nóng vào buổi chiều.

**Question 36
Kiến thức:** Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, thì hiện tại đơn

**Giải thích:**Thì hiện tại đơn là thì dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên, theo thói quen.
Cấu trúc; S + V(s/es) + ……
I, You, We, They + V (nguyên thể)
He, She, It + V (s/es)
**Tạm dịch:** Cô ấy tập thể dục vào buổi sáng.
**Đáp án:** She does exercise in the morning.
**Question 37
Kiến thức:** Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, thì hiện tại đơn
**Giải thích:**Thì hiện tại đơn là thì dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên, theo thói quen.
Cấu trúc phủ định: S + do/ does + not + V (nguyên thể)
do not = don’t
does not = doesn’t
**Tạm dịch:** Khanh không ăn bữa sáng ở nhà.
**Đáp án:** Khanh doesn't have breakfast at home.
**Question 38
Kiến thức:** Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, thì hiện tại tiếp diễn.
**Giải thích:**Thì hiện tại tiếp diễn là thì diễn tả một hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói
Cấu trúc: S + am/ is/ are + V-ing
Ở đây “Tram and Vu” là chủ ngữ số nhiều
**Tạm dịch:** Hiện tại Trâm và Vũ đang nói tiếng Anh.
**Đáp án:** Tram and Vu are speaking English at the moment.
**Question 39
Kiến thức:** Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, cấu trúc “there are”
**Giải thích:**Cấu trúc: There are + danh từ số nhiều + trạng ngữ (nếu có).
Trước danh từ số nhiều, thường có số **(**two, three, four**…)** hoặc many (nhiều), a few (một số), some (vài) a
lot of (rất nhiều).
**Tạm dịch:** Có nhiều phòng trong nhà của chúng tôi.
**Đáp án:** There are many rooms in our house.
**Question 40
Kiến thức:** So sánh hơn kém
**Giải thích:**

Cấu trúc so sánh hơn: S + be + (much) more + tính từ dài + than + noun/ pronoun
**Tạm dịch:** Bạn tôi chăm chỉ hơn tôi nhiều.
**Đáp án:** My friend is much more hardworking than me.