**ĐỀ SỐ 9: THAM KHẢO THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI**

**NĂM HỌC: 2021-2022**

***Thời gian làm bài: 45 Phút***

**(CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT)**

***I. Listen and decide if the following statements are true (T) or false (F).*Question 1.** It is 85 km from Tam Dao to Hanoi centre. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Question 2.** You can go to Tam Dao by airplane. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Question 3.** There is no church in Tam Dao. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Question 4.** Hill chicken is a special dish of Tam Dao. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Question 5.** The trip to Tam Dao is cheap. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
***II. Choose the odd one out.***

**Question 6. A.** never **B.** usually **C.** always **D.** after  
**Question 7. A.** orange **B.** yellow **C.** apple **D.** blue  
**Question 8. A.** lemonade **B.** coffee **C.** bread **D.** milk

***III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.***

**Question 9. A.** meat **B.** reading **C.** bread **D.** seat  
**Question 10. A.** work **B.** cook **C.** kite **D.** knee  
**Question 11. A.** hi **B.** five **C.** miss **D.** nice

***IV. Choose the best answer.*Question 12.** I hope he doesn’t keep us \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** waiting **B.** to wait **C.** wait **D.** for waiting  
**Question 13.** I’m going to \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the bus to work.

**A.** catch **B.** collect **C.** gather **D.** pick  
**Question 14.** We have English \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Monday \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the afternoon.

**A.** in – in **B.** on – in **C.** in – in **D.** on – on  
**Question 15.** Our family usually eat in a cheap \_\_\_\_\_\_\_\_\_ near our house.

**A.** temple **B.** bookstore **C.** restaurant **D.** hospital  
**Question16.** There is \_\_\_\_\_\_\_\_\_ near my house.

**A.** a tree tall **B.** a tall tree **C.** tall tree **D.** tree tall  
**Question 17.** Are there \_\_\_\_\_\_\_\_\_ apples in the fridge? – Yes, there are \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** some – some **B.** any – some **C.** some – any **D.** any – any  
**Question 18.** What do you do \_\_\_\_\_\_\_\_\_?

**A.** in the morning **B.** at the morning **C.** on the morning **D.** with the morning  
**Question 19.** There is a football match today at My Dinh \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** museum **B.** hospital **C.** hotel **D.** stadium  
**Question 20.** The post office is \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the cinema and the drugstore.

**A.** opposite **B.** between **C.** left of **D.** in front  
**Question 21.** I want to buy a dictionary. I go to the \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** temple **B.** store **C.** bookstore **D.** restaurant  
**Question 22.** I am tired. I’d like \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** sit down **B.** to listen **C.** to sit down **D.** sitting down  
**Question 23.** I’m very tired. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** Oh, yes. **B.** Why don’t you have a rest?

**C.** It’s okay. **D.** Thanks a lot.  
**Question 24.** What are you going to do \_\_\_\_\_\_\_\_\_?

**A.** this summer of vacation **B.** in this summer vacation

**C.** this summer vacation **D.** on this summer vacation  
**Question 25.** A paddy-field is a rice \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** yard **B.** garden **C.** paddy **D.** park  
***V. Read the following passage and choose the correct answer for each question.***

My name is Adele and this is my husband, John. We both work in offices in Paris. We have breakfast at half past seven. We don’t have a big breakfast. We usually have bread, coffee and orange juice.

For lunch we have salad with sandwich. We usually have dinner at half past seven in the evening. It is a big meal of the day and we have meat or fish with vegetables and potatoes or rice. We have orange juice with the milk. On Saturday evenings we go to a restaurant for dinner at about eight o’clock.

**Question 26.** Adele and John have \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**A.** a big breakfast **B.** a light breakfast

**C.** breakfast with meat **D.** breakfast with eggs  
**Question 27.** What do they have for lunch?

**A.** salad with sandwich **B.** salad and soup

**C.** soup and fish **D.** sandwich and fish  
**Question 28.** What time do they usually have dinner?

**A.** 6:30 **B.** 7:15 **C.** 7:30 **D.** 8:00  
**Question 29.** What do they drink for dinner?

**A.** iced tea **B.** iced coffee **C.** orange juice **D.** soda

**Question 30.** Where do they have dinner on Saturday evening?

**A.** at home **B.** at a hotel

**C.** at their friend’s house **D.** at a restaurant  
***VI. Choose the correct answer to complete the following text.***

There are five different types of rhino in the world today. The Black and White Rhino live in the open fields of Africa. The others live in forests in Asia.

All rhinos have big, heavy bodies. Their skin is very hard and they have very little hair. The great body **(31)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the rhino stands on four short legs. Each foot **(32)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ three toes. They usually walk very **(33)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_, but they can run at 50 kilometers an hour. Rhino are usually quiet and calm animals, and they only **(34)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ grass and other plants.

A baby rhino weights 40 kilos when it is born. It has been inside its mother for about fifteen months. An adult rhino weighs over 200 kilos and may **(35)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ to be 50 years old.

**Question 31. A.** to **B.** of **C.** for **D.** with  
**Question 32. A.** have **B.** has **C.** haves **D.** hases  
**Question 33. A.** slow **B.** slower **C.** slowly **D.** slowest  
**Question 34. A.** eat **B.** eats **C.** to eat **D.** eating  
**Question 35. A.** lives **B.** living **C.** to live **D.** live  
***VII. Complete the sentences with the correct form of the word given.*Question 36.** A trip to Fan Si Pan is an ***(forget)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ experience.  
**Question 37.** You must take an umbrella because it’s ***(rain)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Mui Ne at this time of year.  
**Question 38.** The lion is one of ***(fast)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ animals that live on land.  
**Question 39.** A butterfly is more ***(colour)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ than a moth.  
**Question 40.** Walking across the desert is ***(bad)*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ experience I’ve ever had.

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

**HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question 1 | **T** | Question 11 | **C** | Question 21 | **C** | Question 31 | **B** |
| Question 2 | **F** | Question 12 | **A** | Question 22 | **C** | Question 32 | **B** |
| Question 3 | **F** | Question 13 | **A** | Question 23 | **B** | Question 33 | **C** |
| Question 4 | **F** | Question 14 | **B** | Question 24 | **C** | Question 34 | **A** |
| Question 5 | **T** | Question 15 | **C** | Question 25 | **C** | Question 35 | **D** |
| Question 6 | **D** | Question 16 | **B** | Question 26 | **B** | Question 36 |  |
| Question 7 | **C** | Question 17 | **B** | Question 27 | **A** | Question 37 |  |
| Question 8 | **C** | Question 18 | **A** | Question 28 | **C** | Question 38 |  |
| Question 9 | **C** | Question 19 | **D** | Question 29 | **C** | Question 39 |  |
| Question 10 | **D** | Question 20 | **B** | Question 30 | **D** | Question 40 |  |

**Question 1. T  
Tạm dịch:** Cách 85 km từ Tam Đảo đến trung tâm Hà Nội.  
**Chọn T  
Question 2. F  
Tạm dịch:** Bạn có thể đến Tam Đảo bằng máy bay.  
**Chọn F  
Question 3. F  
Tạm dịch:** Không có nhà thờ ở Tam Đảo.  
**Chọn F  
Question 4. F  
Tạm dịch:** Gà Đồi là một món ăn đặc biệt của Tam Đảo.  
**Chọn F  
Question 5. T  
Tạm dịch:** Chuyến đi đến Tam Đảo rẻ.  
**Chọn T  
Tapescript:**Tam Dao is 85km far from Hanoi center. It takes two hours to get there. You can go by motorbikes, cars, buses or taxies. Getting there, you can visit Tam Dao National Park, ancient church, Van Pagoda, Silver Waterfall and Sky Gate. You can also enjoy some special dishes like Su Su. This vegetable is planted everywhere here. Hill chicken is another good dish. The trip is great, but not expensive at all.  
**Dịch bài nghe:**

Tam Đảo cách trung tâm Hà Nội 85km. Phải mất hai giờ để đến đó. Bạn có thể đi bằng xe máy, xe hơi, xe buýt hoặc taxi. Đến đó, bạn có thể tham quan Vườn Quốc gia Tam Đảo, nhà thờ cổ, chùa Vân, Thác Bạc và Cổng Trời. Bạn cũng có thể thưởng thức một số món ăn đặc biệt như Su Su. Rau này được trồng ở khắp mọi nơi ở đây. Gà đồi là một món ăn ngon khác. Chuyến đi thật tuyệt, nhưng không tốn kém chút nào.

**Question 6. D  
Kiến thức:** Từ vựng  
**Giải thích:**never (adv): không bao giờ  
usually (adv): thường xuyên  
always (adv): luôn luôn  
after (adv): sau đó  
Các đáp án A, B, C là trạng từ chỉ tần suất; đáp án D không phải  
**Chọn D  
Question 7. C  
Kiến thức:** Từ vựng  
**Giải thích:**orange (n): cam, màu cam  
yellow (n): màu vàng  
apple (n): quả táo  
blue (n): màu xanh da trời  
Đáp án C là một loại trái cây; còn lại là màu sắc.  
**Chọn C  
Question 8. C  
Kiến thức:** Từ vựng  
**Giải thích:**lemonade (n): nước chanh  
coffee (n): cà phê  
bread (n): bánh mì  
milk (n): sữa  
Đáp án C là một loại thức ăn, còn lại là đồ uống.  
**Chọn C  
Question 9. C  
Kiến thức:** Phát âm “-ea”  
**Giải thích:**meat /mi:t/  
reading /'ri:diŋ/  
bread /bred/  
seat /si:t/  
Phần gạch chân câu C được phát âm là /e/ còn lại là /i:/  
**Chọn C  
Question 10. D  
Kiến thức:** Phát âm “-k”  
**Giải thích:**

work /wɜ:k/  
cook /kuk/  
kite /kait/  
knee /ni:/  
Phần gạch chân câu D là một âm câm, còn lại được phát âm là /k/  
**Chọn D  
Question 11. C  
Kiến thức:** Phát âm “-i”  
**Giải thích:**hi /hai/  
five /faiv/  
miss /mis/  
nice /nais/  
Phần gạch chân câu C được phát âm là /i/ còn lại là /ai/  
**Chọn C  
Question 12. A  
Kiến thức:** Cụm từ, từ vựng  
**Giải thích:**Ta có cấu trúc “to keep sb doing sth” (v): giữ, duy trì ai tiếp tục làm gì  
**Tạm dịch:** Tôi hy vọng anh ấy không khiến chúng tôi tiếp tục chờ đợi.  
**Chọn A  
Question 13. A  
Kiến thức:** Từ vựng  
**Giải thích:**catch (v): bắt, nắm bắt  
collect (v): thu gom  
gather (v): tụ họp  
pick (v): nhặt lên  
**Tạm dịch:** Tôi sẽ bắt xe buýt đi làm.  
**Chọn A  
Question 14. B  
Kiến thức:** Giới từ  
**Giải thích:**Trước các thứ trong tuần ta dùng giới từ “on”  
Trước các buổi trong ngày ta dùng giới từ “in”  
**Tạm dịch:** Tôi có tiết tiếng Anh vào buổi chiều thứ hai.  
**Chọn B  
Question 15. C  
Kiến thức:** Từ vựng  
**Giải thích:**temple (n): đền bookstore (n): hiệu sách

restaurant (n): nhà hàng hospital (n): bệnh viện  
**Tạm dịch:** Gia đình chúng tôi thường ăn ở một nhà hàng giá rẻ gần nhà chúng tôi.  
**Chọn C  
Question 16. B  
Kiến thức:** Từ vựng, Từ loại  
**Giải thích:**Trong câu này về nghĩa là “Có một cây cao…” cho nên ta phải dùng mạo từ “a” ở trước.  
Trong tiếng Anh, tính từ đứng trước danh từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ.  
Vì thế ở đây chính xác là: mạo từ + tính từ + danh từ  
**Tạm dịch:** Có một cái cây cao gần nhà tôi.  
**Chọn B  
Question 17. B  
Kiến thức:** Từ chỉ số lượng  
**Giải thích:**some, any: một ít, một vài  
“some” thường dùng trong câu khẳng định; “any” thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi.  
**Tạm dịch:** Có chút táo nào trong tủ lạnh không? Có, có vài quả.  
**Chọn B  
Question 18. A  
Kiến thức:** Giới từ  
**Giải thích:**Trước các buổi trong ngày ta dùng giới từ “in”  
**Tạm dịch**: Bạn làm gì vào buổi sáng?  
**Chọn A  
Question 19. D  
Kiến thức:** Từ vựng  
**Giải thích:**museum (n): bảo tàng  
hospital (n): bệnh viện  
hotel (n): khách sạn  
stadium (n): sân vận động  
**Tạm dịch:** Hôm nay có một trận bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình.  
**Chọn D  
Question 20. B  
Kiến thức:** Giới từ  
**Giải thích:**opposite (prep): đối diện between…and… (prep): ở giữa (cái gì) và (cái gì)

on the left of (prep): ở bên trái in front of (prep): phía trước  
**Tạm dịch:** Bưu điện ở giữa rạp phim và hiệu thuốc.  
**Chọn B  
Question 21. C  
Kiến thức:** Từ vựng  
**Giải thích:**temple (n): đền  
store (n): cửa hàng  
bookstore (n): hiệu sách  
restaurant (n): nhà hàng  
**Tạm dịch:** Tôi muốn mua một quyển từ điển. Tôi đến hiệu sách.  
**Chọn C  
Question 22. C  
Kiến thức:** Từ vựng, cụm từ  
**Giải thích:**Ta có cấu trúc “would like to do sth”: muốn làm gì => A, D loại  
listen (v): nghe, lắng nghe  
sit down (v): ngồi xuống  
=> động từ “sit down” phù hợp về nghĩa hơn  
**Tạm dịch:** Tôi rất mệt. Tôi muốn ngồi xuống.  
**Chọn C  
Question 23. B  
Kiến thức:** Văn hoá giao tiếp  
**Tạm dịch:**- Tôi rất mệt. - \_\_\_\_\_\_\_\_.  
A. Ồ, vâng  
B. Sao bạn không nghỉ một lát nhỉ?  
C. Không sao.  
D. Cám ơn rất nhiều  
**Chọn B  
Question 24. C  
Kiến thức:** Giới từ  
**Giải thích:**Trong câu này “this summer vacation” không cần giới từ ở phía trước  
**Tạm dịch:** Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè này?  
**Chọn C  
Question 25. C**

**Kiến thức:** Từ vựng  
**Giải thích:**yard (n): sân  
garden (n): vườn  
paddy (n): đồng ruộng  
park (n): công viên  
**Tạm dịch:** Một “paddy-field” là một cánh đồng lúa.  
**Chọn C  
Question 26. B  
Kiến thức:** Đọc hiểu  
**Giải thích:**Adele và John có\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
A. một bữa sáng lớn  
B. một bữa sáng nhẹ  
C. bữa sáng với thịt  
D. bữa sáng với trứng  
**Thông tin:** We don’t have a big breakfast. We usually have bread, coffee and orange juice.  
**Tạm dịch:** Chúng tôi không ăn nhiều vào bữa sáng. Chúng tôi thường ăn bánh mì, cà phê và nước cam.  
**Chọn B  
Question 27. A  
Kiến thức:** Đọc hiểu  
**Giải thích:**Họ ăn gì vào bữa trưa?  
A. salad với bánh sandwich  
B. salad và súp  
C. súp và cá  
D. bánh sandwich và cá  
**Thông tin:** For lunch we have salad with sandwich.  
**Tạm dịch:** Bữa trưa chúng tôi ăn salad và bánh sandwich.  
**Chọn A  
Question 28. C  
Kiến thức:** Đọc hiểu  
**Giải thích:**Họ thường ăn tối khi nào?  
A. 6:30

B. 7:15

C. 7:30

D. 8:00  
**Thông tin:** We usually have dinner at half past seven in the evening.  
**Tạm dịch:** Chúng tôi thường ăn tối lúc 7 rưỡi tối.  
**Chọn C  
Question 29. C  
Kiến thức:** Đọc hiểu  
**Giải thích:**

Họ uống gì cho bữa tối?  
A. trà đá

B. cà phê đá

C. nước cam

D. soda  
**Thông tin:** We usually have dinner at half past seven in the evening. […] We have orange juice with the milk.  
**Tạm dịch:** Chúng tôi thường ăn tối lúc 7 rưỡi tối. […] Chúng tôi uống nước cam và sữa.  
**Chọn C  
Question 30. D  
Kiến thức:** Đọc hiểu  
**Giải thích:**Họ ăn tối ở đâu vào tối thứ bảy?  
A. ở nhà  
B. tại một khách sạn  
C. tại nhà bạn bè của họ  
D. tại một nhà hàng  
**Thông tin:** On Saturday evenings we go to a restaurant for dinner at about eight o’clock.  
**Tạm dịch:** Vào tối thứ bảy, chúng tôi đi đến một nhà hàng ăn tối vào khoảng tám giờ.  
**Chọn D  
Dịch bài đọc:**

Tên tôi là Adele và đây là chồng tôi, John. Cả hai chúng tôi làm việc trong văn phòng ở Paris. Chúng tôi ăn sáng lúc 7 rưỡi. Chúng tôi không ăn bữa sáng lớn. Chúng tôi thường ăn bánh mì, cà phê và nước cam. Bữa trưa chúng tôi ăn salad và bánh sandwich. Chúng tôi thường ăn tối lúc 7 rưỡi tối. Đó là một bữa ăn lớn trong ngày và chúng tôi ăn thịt hoặc cá với rau và khoai tây hoặc cơm. Chúng tôi uống nước cam và sữa. Vào tối thứ bảy, chúng tôi đi đến một nhà hàng ăn tối vào khoảng tám giờ.

**Question 31. B  
Kiến thức:** Giới từ  
**Giải thích:**to (prep): đến, tới, để  
of (prep): của  
for (prep): cho, vì  
with (prep): với  
The great body **(31)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ the rhino stands on four short legs.  
**Tạm dịch:** Cơ thể lớn của tê giác đứng bằng bốn chân ngắn.  
**Chọn B  
Question 32. B  
Kiến thức:** Hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ  
**Giải thích:**Sau “Each + Noun” ta chia động từ như với danh từ số ít  
Each foot **(32)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ three toes.  
**Tạm dịch:** Mỗi chân có ba ngón chân.

**Chọn B  
Question 33. C  
Kiến thức:** Từ vựng, Từ loại  
**Giải thích:**Ở đây ta cần dùng một trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ phía trước  
slowly (adv): một cách chậm rãi  
They usually walk very **(33)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_, but they can run at 50 kilometers an hour.  
**Tạm dịch:** Chúng thường đi rất chậm, nhưng chúng có thể chạy ở tốc độ 50 km/giờ.  
**Chọn C  
Question 34. A  
Kiến thức:** Hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ  
**Giải thích:**Chủ ngữ là “they” cho nên động từ được chia như với danh từ số nhiều.  
Rhino are usually quiet and calm animals, and they only **(34)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ grass and other plants.  
**Tạm dịch:** Tê giác thường là động vật yên tĩnh và bình tĩnh, và chúng chỉ ăn cỏ và các loại thực vật khác  
**Chọn A  
Question 35. D  
Kiến thức:** Modal verb  
**Giải thích:**Ta có cấu trúc với động từ khuyết thiếu: modal verb + Vinf  
An adult rhino weighs over 200 kilos and may **(35)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ to be 50 years old.  
**Tạm dịch:** Một tê giác trưởng thành nặng hơn 200 kg và có thể sống đến 50 tuổi.  
**Chọn D  
Dịch bài đọc:**Có năm loại tê giác khác nhau trên thế giới ngày nay. Tê giác Đen và Trắng sống trong một cánh đồng rộng mở của châu Phi. Những loài khác sống trong rừng ở châu Á

Tất cả tê giác đều có thân hình to lớn. Da của chúng rất cứng và có rất ít lông. Cơ thể lớn của tê giác đứng bằng bốn chân ngắn. Mỗi chân có ba ngón chân. Chúng thường đi rất chậm, nhưng chúng có thể chạy ở tốc độ 50 km/giờ. Tê giác thường là động vật yên tĩnh và bình tĩnh, và chúng chỉ ăn cỏ và các loại thực vật khác Một con tê giác bé nặng 40 kg khi nó được sinh ra. Nó đã ở trong bụng mẹ trong khoảng mười lăm tháng. Một tê giác trưởng thành nặng hơn 200 kg và có thể sống đến 50 tuổi.

**Question 36.** unforgettable  
**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  
**Giải thích:**Vị trí này ta cần một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ phía sau.

forget (v): quên  
unforgettable (a): khó quên, không thể quên được  
**Tạm dịch:** Chuyến đi đến Fansipan là một trải nghiệm khó quên.  
**Đáp án:** unforgettable  
**Question 37.** rainy  
**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  
**Giải thích:**Vị trí này ta cần một tính từ (phía trước có tobe) chỉ tính chất của sự vật  
rain (n): mưa  
rainy (a): có mưa, nhiều mưa  
**Tạm dịch:** Bạn phải cầm ô vì trời mưa nhiều ở Mũi Né vào thời điểm này trong năm.  
**Đáp án:** rainy  
**Question 38.** the fastest  
**Kiến thức:** Tính từ so sánh nhất  
**Giải thích:**Ta có cụm “One of + so sánh nhất của tính từ + Noun”: một trong những …. nhất  
Dạng so sánh nhất của tính từ ngắn: the + adj-est  
**Tạm dịch:** Sư tử là một trong những loài động vật nhanh nhất sống trên đất liền.  
**Đáp án:** the fastest  
**Question 39.** colourful  
**Kiến thức:** Từ vựng, từ loại  
**Giải thích:**Vị trí này ta cần một tính từ (phía trước có tobe) chỉ tính chất của sự vật  
colour (n): màu sắc  
colourful (a): nhiều màu sắc, sặc sỡ  
**Tạm dịch:** Một con bướm có nhiều màu sắc hơn một con sâu bướm.  
**Đáp án:** colourful  
**Question 40.** the worst  
**Kiến thức:** Tính từ so sánh nhất  
**Giải thích:**Dựa theo nghĩa của câu thì tính từ ở đây phải chia ở dạng so sánh nhất  
Ta có: bad => worse => the worst  
**Tạm dịch:** Đi bộ trên sa mạc là trải nghiệm tồi tệ nhất mà tôi từng có.  
**Đáp án:** the worst