## THE WINDY <br> ĐẠI LỢI - HƯƠNG GIANG

## (Chủ biên)

# TRỌMG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6 (Tập1) 

Theo Chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục và Dào tạo
Hiệu đính: ĐẠI LƠTI
www.minh-pham.info

# LESSON 1 MY NEW SCHOOL 

## 2⿺辶 Phân：：Ľ́THUY̌́t

A．PHÁT ÂM
（1．）амдәз／
（1）＂o＂thường được phát âm là／əu／khi nó ở cuối một từ

## Vidụ：

| Examples | $\Omega$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| go | $/$ gəu $/$ | đi |
| no | $/$ nəU $/$ | không |
| ago | $/ \partial^{\prime}$ gəu／ | trước đây |
| mosquito | $/$ mə＇ski：təu／ | con muỗi |

2．＂oa＂được phát âm là／əu／trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm

| Examples | ノ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| coat | ／kəut／ | áo choàng |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6-TẬP 1

| road | /rəud/ | con đường |
| :--- | :--- | :--- |
| coal | /kəul/ | than đá |
| loan | lıoun/ | sự cho vay nợ |

38) "ou" có thểđược phát âm là/วU/

| Examples | 』 Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| soul | $/$ səul/ | tâm hốn |
| dough | $/$ dəu/ | bột nhāo |
| shoulder | /'fəuldə(r)/ | vai |
| poultry | /'pəultri/ | gia cấm |

(4.) "ow" được phát âm là /əU/

| Examples | 乃 Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| know | /nəu/ | biết |
| slow | /sləu/ | chậm |
| widow | /'WIdəu/ | bà góa phụ |
| window | /'Windəu/ | cửa số |

(il) $A M / \Lambda /$
(1.) " o " thường đ̛̛ợ̛ phát âm là $/ \mathbb{N}$ trong những từ có một âm tiết, và trong những âm tiết được nhấn mạnh của những từ có nhiểu âm tiết.

| Examples | $\delta$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| come | $/ \mathrm{k} \wedge \mathrm{m} /$ | đên, tới |
| some | $/ \mathrm{s} \wedge \mathrm{m} /$ | một vài |
| done | $/ \mathrm{d} \wedge n /$ | đā làm xong |
| love | $/ \mathrm{Inv} /$ | tình yêu |

2. " $u$ " thường được phát âm là $/ \wedge$ / đối với những từ có tận cùng bằng $u+p h u ̣$ âm

| Examples | g Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| but | /b^t/ | nhưng |
| cup | /k^p/ | cái tách, chén , |
| cult | /k^lt/ | sự thờ cúng |
| dust | /d^st/ | bụi |

(3.) Trong nhưng tiền tố un, um

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :---: | :--- | :--- |
| uneasy | $/ \wedge n^{\prime} i: Z I /$ | bới rới, lúng túng |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

|  | /^n'hæpi/ | không sung sướng |
| :--- | :--- | :--- |
| unhappy | không thể |  |
| unable | /^n'eibl// | cái ô, dù |

(4) "oo" thường được phát âm là /N/trong một số trường hợp như

| Examples | \& Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| blood | /bi^d/ | máu, huyết |
| flood | /fl^d/ | lū lụt |

6. "ou" thường được phát âm là /^/ đối với nhừng từ có nhóm "ou" với một hay hai phụàm

| Examples | 』 Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| country | /'k^ntri/ | làng quê |
| couple | /'k^pl/ | đôi, cặp |
| cousin | /'k^zn/ | họ hàng |
| trouble | /'tr^bl/ | vấn đê, rǻc rới |

## 3. NGŨ PHÁP

## (1. THE PRESENT SIMPLE (THI HIEEN TAII DON)

## 1. Cấu trúc

|  | Chủ ngữ số ít | Chư ngữ sớ nhiếu |
| :--- | :--- | :--- |
| Câu khảng định | $S+V$ s/es | $S+V$ |
| Câu phủ định | $S+$ doesn't $+V$ | $S+$ don't $+V$ |
| Câu hỏi | Does $+S+V ?$ | $D o+S+V ?$ |

## 2. Cách dùng chính

Thì hiện tại đơn dùng để diẻn đạt một hành động mang tính thường xuyèn, thói quen, hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật.

Ex: I go to school everyday.

## (3.) Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có các trạng ngử chi thời gian như: today, nowadays, ... hoặc các trạng từ chỉ tắn suắt như: always, sometimes, often, every + thời gian, ...

Ex: He often goes fishing on weekend.

## II. THE PRESENT CONTINOUS (THI HIẸN TẠI HOAN THÀNH)

11. Cấu trúc

Câu khảng định
Câu phủ định
Câu hỏi

$$
\begin{aligned}
& S+\text { is/am/are }+V \text {-ing } \\
& S+\text { isn't/ am not/ aren't }+V \text {-ing } \\
& \text { Is/am/are }+S+V \text {-ing? }
\end{aligned}
$$

## TRỌNG TÀM KIẾN THƯC TIÊNG ANH LỚP 6-TẠP 1

2. Sựkết hợp giữa chủ ngữ và động từ tobe (am/is/are)

| I | am |
| :--- | :--- |
| You |  |
| We | are |
| They |  |
| He' | is |
| She |  |
| It | is |
| N | are |

## 3. Cách dùng chinh

Dùng đẻ̉ diển tả một hành động đang xảy ra vào thời điểm hiện tại hoặc xung quanh thời điếm hiện tại.

## Vidụ:

> I am reading a book now. (Tôi đang đọc sách - hành động đọc điên ra ngay tại thời điểm nói)
$>$ I am reading a book these days. (Thời gian này tôi đang đọc một cuốn sách - chủ thể của hành động đọc không nhất thiết phải cám cuốn sách đọc ngay trong lúc nói chuyện)
$>$ Dùng thay thế cho tương lai gấn, đặc biệt là trong văn nói.

## Vidụ:

خ I am seeing a movie tonight. (Tối nay tôi sẽ xem̉ một bộ phim - hành động xem phim chuẩn bị diễn ra)

## 4. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có các trạng từ sau: now, right now, at the moment, at present, ...

## TRỌG TÂM KIÉN THỨC TIÊNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## (2) Lixuy

> Các động từ trạng thái ̛ơ bảng sau không được chia ở thể tiếp diển (bất cứ thời nào) khi chúng là những động từ tīnh diển đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thấn hoặc tính chắt của sự vật, sự việc.

| know (biết) | understand (hiểu) | have (có) |
| :--- | :--- | :--- |
| believe (tin) | hate (ghét) | need (cấn) |
| hear (nghe) | love (yêu) | appear (xuất hiện) |
| see (thấy) | like (thích) | seem (dường như) |
| smell (ngư̛i) | want (muốn) | taste (nếm) |
| wish (ước) | sound (nghe có vè) | own (của) |

Nhưng khi chúng là động từ hành động thì chúng lại được phép dùng ở thể tiếp diển.

## Vidụ:

$>$ He has a lot of books. (NOT He is having a lot of books)
$>$ Tuy nhiên, có thế:
$>$ He is having his dinner. (Anh ấy ĐANG ăn tối - hành động ăn đang diễn ra)

## C. Tù̀ VỰNG

| New words | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| teacher | $/$ 'ti:t $\int \partial(r) /$ | giáo viên |
| lecturer | $/$ 'lekt $\int \partial(r) /$ | giảng viên |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LƠP 6-TẬP 1

| private tutor | /'prasvət 'tju:tə(r) / | gia sư |
| :---: | :---: | :---: |
| student | /'stju:dnt/ | học sinh |
| pupil | /'pju:pl/ | học sinh (thường dùng cho học sinh tiểu học) |
| school supply | /sku:l so'plar/ | dụng cụ học tập |
| chalkboard | /'tso:kbs:d/ | bảng viết phấn |
| lockers | /'lokz(r)z/ | tủ có khóa |
| backpack | /'bækpæk/ | ba lô |
| folder | /'fəuldə(r)/ | bia đựng tài liệu |
| notepad | /'nəutpæd/ | sổ tay |
| binder | /'baindz(r)/ | bia dời |
| spiral notebook | /'spairal 'nəutbuk/ | sổ, vở gáy xoăn |
| pencil sharpener | /'pensl 'Sa:pnə(r)/ | gọt bút chì |
| mechanical pencil | /mə'kænikl 'pensl/ | bút chì kim |
| ink | /ink/ | mự |
| ink bottle | /Ink 'botl/ | lọ mự |
| diploma | /di'plaumə/ | bằng, giấy khen |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## PHẦNII.THỰC HÀNH

## A. PHÁT ÂM

## Chọn một từ có phần phát âm phần in đậm khác

1. A. blood
B. flood
C. close
D. country
2. A. double
B. home
C. bone
D. nose
3. 

A. enough
B. ghost
C. money
D. monkey
4.
A. soldier
B. dough
C. grow
D. among
5.
A. duck
B. road
C. must
D. understand

## B. NGŨ PHÁP

Chia động từ trong ngoặc

1. Hurry! The bus (come) $\qquad$ I (not want) $\qquad$ to miss it.
2. Listen! Somebody (sing) $\qquad$ .
3. How often $\qquad$ you (read) $\qquad$ newspaper?
4. The sun always (rise) $\qquad$ in the East. Look! It (rise) $\qquad$ now.
5. I (play) $\qquad$ volleyball every afternoon.
6. The concert (start) $\qquad$ at 7.30 this evening.
7. Ann, we (go) $\qquad$ to town. $\qquad$ you (come) $\qquad$ with us?
8. She (have) $\qquad$ coffee for breakfast every morning.

## TRỌNG TÂM KIÉN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6 - TẬP 1

9. I see that you (wear) $\qquad$ your best clothes.
10. She sometimes (buy) $\qquad$ vegetables at this market.
11. Sit down! A strange dog (run) $\qquad$ to you.
12. My mom often (buy) $\qquad$ meat from the butcher's.
13. These students always (wear) $\qquad$ warm clothes in summer.
14. My brothers (not drink) $\qquad$ coffee at the moment.
15. Look! Those people (climb) $\qquad$ the mountain so fast.

## TỪ vỤng

Nhin hinh và điền tên đồ vật

| STT | Hinh | Đáp án |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |


| 5 | $=$ $\equiv$ $\equiv$ <br> 等 0  <br>  $\equiv$ $\equiv$ | $5 \sqrt{2}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 6 |  |  |
| 7 |  | $1: 4.4$ |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## (2) PHÂNiII.TESTYOURSELF

## TEST A

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần in nghiêng được phát âm khác vói các từ còn lại.

1. a. load
b. monkey
c. home
d. most
2. 

a. coat
b. up
c. cut
d. bun
3.
a. coat
b. pole
c. mother
d. boat
4. a. dump
b. road
c. stump
d. cup
5.
a. brother
b. cold
c. though
d. comb
6. a. suck
b. coal
c. bug
d. hug
7.
8. a. must
b. honey
c. boul
d. old
b. much
c. know
d. some
9.
a. company
b. roll
c. toe
d. no
10. a.done
b. love
c. does
d. Ioan

## B. NGŨ PHÁP

Chia động từ ở thì hiện tại đon hoặc hiện tại tiếp diễn

1. Where $\qquad$ you (live) $\qquad$ ? - I (live) $\qquad$ in Xuan
Hoa town.
2. What $\qquad$ he (do) $\qquad$ now? - He (water) $\qquad$
flowers in his garden.

## 18

## TRỌNG TÅM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LƠP 6 - TẬP 1

3. What $\qquad$ she (do) $\qquad$ ? - She (be) $\qquad$ a teacher.
4. $\qquad$ you in 4A? - No, 1 (not be) $\qquad$ .
5. Where $\qquad$ you (be) from?
6. At the moment, my sisters (play) _ volleyball and my brother (play) $\qquad$ soccer.
7. It is 9.00 , my family (watch) $\qquad$ TV.
8. In the summer, I usually (go) $\qquad$ to park with my friends and in the spring, we (have) $\qquad$ Tet Holiday, I (be) $\qquad$ happy because I always (visit) $\qquad$ my grandparents.
9. $\qquad$ your father ( go ) $\qquad$ to work by bus?
10. How $\qquad$ your sister (go) $\qquad$ to school?
11. What time $\qquad$ they (get up) $\qquad$ ?
12. What $\qquad$ they (do) $\qquad$ in the winter?
13. Today, we (have) $\qquad$ English.
14. Her favourite subject (be) $\qquad$ English.
15. Now, my brother (eat) $\qquad$ a banana.
16. Look! A man (call) $\qquad$ you.
17. Keep silent! I (listen) $\qquad$ to radio.
18. $\qquad$ you (play) $\qquad$ badminton now?
19. My house (be) $\qquad$ in the city and it (be) $\qquad$ small.
20. Every morning, we (have) $\qquad$ breakfast at 7.00 a.m.
21. This (be) $\qquad$ a book and that (be) $\qquad$ a pen.
22. Mr.Quang (live) $\qquad$ in the countryside. His house (have)
$\qquad$ a garden.
23. At the moment, $I$ (read) $\qquad$ a book and my brother (watch)
$\qquad$ TV.
24. Hoa (live) $\qquad$ in Hanoi and Ha (live) $\qquad$ in HCM City.

## TRỌNG TÅM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LƠP 6-TẬP 1

25. Hung and his friend (play) $\qquad$ badminton.
26. They usually (get up) $\qquad$ at 6:00 in the morning.
27. Ha never (go) $\qquad$ fishing in the winter but she always (do)
$\qquad$ it in the summer.
28. My teacher (tell) $\qquad$ Hoa about Maths right now.
29. There (be) $\qquad$ some animals in the circus.
30. $\qquad$ he (watch) $\qquad$ TV at 7.00 every morning?

## TEST B

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phẩn in nghiêng đự̛̣c phát âm khác vớ các từ còn lại.

1. a. moan
b. goat
c. custom
d. moat
2. 

a. wonderful
b. ago
c. shutter
d. hut
3.
a. summer
b. soap
c. coast
d. load
4.
a. ugly
b. intrue
c. dove
d. mosquito
5.
a. soud
b. customer
c. dough
d. mould
6.
a. other
b. among
c. potato
d. nothing
7.
a. thumb
b. shoulder
c. poultry
d. slow
8.
a. but
b. tomato
c. drınk
d. bus
9.
a. window
b. drunk
c. boul
d. grow
10. a.toe
b. luck
c. sunday
d. uncle

## TRỌNG TAM KIÊN THỨC TIÉNG ANH LƠP 6- TẠP 1

## 3. NGŨ PHÁP

Chia động tù ở thi hiện tại đon hoặc hiện tại tiếp diễn

1. What time $\qquad$ your brother (get) $\qquad$ up?
2. What $\qquad$ she (do) $\qquad$ at $7.00 \mathrm{a} . \mathrm{m}$ ?
3. How old $\qquad$ ( she/be) $\qquad$ ?
4. How $\qquad$ (she/be) $\qquad$ ?
5. My children (go) $\qquad$ to school by bike.
6. We (go) $\qquad$ to supermarket to (buy) $\qquad$ some food at the moment.
7. Mr. Hung (go) $\qquad$ to Hanoi every month.
8. Ha (like) $\qquad$ coffee, but I (not like) $\qquad$ it.
9. She (like) $\qquad$ tea, but she (not like) $\qquad$ coffee.
10. I (love) $\qquad$ cat but I (not love) $\qquad$ dog.
11. Everyday, I (go) $\qquad$ to school on foot, but today I (go)
$\qquad$ to school by bike.
12. Who $\qquad$ you $\qquad$ (wait) for, Vien? - I $\qquad$ (wait) for Mr.Hung.
13. My sister (get) $\qquad$ dressed and (brush) $\qquad$ her teeth at 6.30 everyday.
14. Mrs.Huong (not live) $\qquad$ in town. She (live) $\qquad$ in a house in the country.
15. How $\qquad$ your children (go) $\qquad$ to school everyday?
16. It's 9 o'clock in the morning. Lien (be) $\qquad$ in her room. She (listen) $\qquad$ to music.
17. We (play) $\qquad$ soccer in the yard now.
18. My father (go) $\qquad$ to work by bike. Sometimes he (walk)
19. $\qquad$ you (live) $\qquad$ near a market? it (be)
$\qquad$ noisy?
20. Now I (eat) $\qquad$ an apple and Hoa (listen) $\qquad$ to music.
21. At the moment, Nam and his friends (go) $\qquad$ shopping.
22. In the autumn, I rarely (go)
$\qquad$
school.
23. I (write)
$\qquad$
a letter to my friend now. sailing and (go) $\qquad$ to
24. At 12 a.m every day, I (have) $\qquad$ lunch and then I (go)
$\qquad$ to bed.
25. On Monday, I (have) $\qquad$ Maths and Art.
26. On Friday, I (have) $\qquad$ English.
27. At the moment, I (eat) $\qquad$ an orange and my sisters (play)
$\qquad$ tennis.
28. $\qquad$ (be) it her bag? - No, it (not be) $\qquad$ .
29. What time $\qquad$ your children (go) $\qquad$ to school?
30. He (live) $\qquad$ in HCM City.

## LESSON 2 MY HOME

## PHẦN:LY̌́THUYÉT

## , <br> PHÁT ÂM

## ÂM GIÓS/ES

Xuất hiện trong các truờng họp sau
【 Danh từ số nhiéu: How many pens are there in your schoolbag?
© Động từ thời hiện tại đơn sau chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít: He goes to school by bus.
Q Sở hưu cách của danh từ: Mary's brother is a doctor.
© Dạng rút gọn của "is" hoặc "has": He's been a famous student since he was 15 years old.

Có 3 cách phát âm chủ yếu của đuôi e/es nhur sau
(1) Phát âm là /s/ khi từ tận cùng bà̀ng các phụ âm vô thanh: /p/, /t, /k/,
/f/, /0/

| Examples | Word class | 』 Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| develops | v | /dr'veləps/ | phát triển |
| meets | v | /mi:ts/ | gặp gỡ |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

| books | $n$ | /buks/ | những cuốn sách |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| laughs | $v$ | $/$ læfs/ | cười |
| months | $n$ | /m^n日s/ | nhiểu tháng |

2. Phát âm là /z/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh $/ b /$ / $d / / / g /$, $/ v /, / \partial /, / m /, / n / / \eta, / \lambda, / r /$ và các nguyên âm

| Examples | Word class | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| pubs | $n$ | /p^bz/ | những quán rượu |
| birds | $n$ | /bs:rdz/ | những con chim |
| buildings | $n$ | $/$ 'bildınz/ | những cao ốc |
| lives | $v$ | $/$ livz/ | sống; ơ |
| breathes | $v$ | $/ b r i: \partial z z /$ | thở |

 /t $/ \mathrm{l}, / \mathrm{d}_{3} /$

| Examples | Word class | JTranscription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| kisses | v/n | /'kısız/ | hôn/ những nụ hôn |
| dances | $v$ | /'dænsız/ | nhảy múa, khiêu vũ |


| boxes | $n$ | /'ba:ksiz/ | những chiếc hộp |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| roses | n | /'rouziz/ | những bông hoa hống |
| dishes | n | /'difiz/ | những chiếc đia (thức ăn) |

## Chú ý

Truòng họp đặc biệt với âm /0/ sẽ có 2 cách đọc là /z/ hoặc /s/ khi thêm -s vào cuối cî̀u, ví dụ:

| Examples | Word class | ノ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| baths | $\mathrm{v} / \mathrm{n}$ | /bæ $\theta \mathrm{s} /-/ \mathrm{b} æ \partial z /$ | tắm |

## B. NGŨ PHÁP

## 1. THERE IS, THERE ARE

Được dùng đẻ̉ chỉ sự tốn tại của người hoặc vật tại một nơi nào đó. Chủ ngữ thật của câu là danh từ đi sau động từ. Nếu danh từ ở dạng số ít thì động từ to be chia ở ngôi thử 3 số it và ngược lại. Mọi biến đổi vế thời và thể đểu diển ra ở tobe còn there thì giữ nguyên.

There is
There was

Danh từ số it/ không đếm được

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## Vídụ:

$>$ There is a restaurant near my house.
> There was water on the floor.

## There are

There were
Danh từ số nhiểu

## Vidụ:

> There are many people at the party.

## (1.) there isn't, there aren't

Thể phủ định của there is và there are là there isn't và there aren't. Chúng được dùng để chỉ sự không tôn tại của người hoặc vật tại một nơi nào đó. Các cấu trúc của there isn't và there aren't cūng giống như của there is và there are.

## Vidu:

$>$ There isn't a restaurant near my house.
> There wasn't water on the floor.
> There aren't many people at the party.

## TỪ VƯNG

MộT SÓ CụM TỪ THƯỜNG DƯỢC DÙNG DẾ MIEU TẢ CĂN NHÀ CỤ THẾ HON

## Nhà và phòng



## TRỌNG TÀM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LƠP 6-TẬP 1

| chilly room | /'tyili ru:m/ | căn phòng lạnh lẽo |
| :--- | :--- | :--- |
| one-room flat | /wan ru:m flæt/ | căn hộ chỉ có một phòng |

Một số bộ phận khác của ngôi nhà

| New words | ภ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| roof | /ru:f/ | mái nhà |
| chimney | /'tSimni/ | ống khói |
| garage | /'gæra:3/ | nhà đẻ xe, ga ra |
| cellar | /'selə(r)/ | táng hấm |
| attic | /'ætık/ | gác thượng |

Một số đồ đạ̣c

| New words | f Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| armchair | /'a:mt $\int$ eə(r)/ | ghế có tay vịn, ghế bành |
| bedside table | /'bedsard 'teibl/ | bàn để cạnh giường ngủ |
| coat stand | /kəut stænd/ | cây treo quấn áo |
| filing cabinet | /'failın 'kæbinət/ | tủ đựng giấy tờ |
| mirror | /'mirə(r)/ | gương |
| piano | /pi'ænəu/ | đàn dương cám |
| sideboard | /'saidbכ:d/ | tủ ly |

TRỌNG TÅM KIÉNTHỨC TIÉNG ANH LỚP 6-TẬP 1

| sofa-bed | /'səufə bed/ | giường sofa |
| :--- | :--- | :--- |
| stool | /stu:l/ | ghế đău |
| alarm clock | /ə'la:m klok/ | đông hố báo thức |
| blanket | /'blæŋkit/ | chăn |
| curtains | /'k3:tn/ | rèm cửa |
| cushion | /'kufn/ | đệm |
| pillow | /'pıləu/ | gŏi |
| sheet | /Si:t/ | ga trải giường |
| towel | /'tauəl/ | khăn tảm |



## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## ( PHÂNIITTHỰCHÀNH

## A. PHÁT ÂM

Chọn một từ có phần phát âm phần in đậm khác

1. A. lives
B. plays
C. works
D. studies
2. 

A. dances
B. makes
C. asks
D. stops
3.
A. wishes
B. passes
C. kisses
D. rubs
4.
A. cooks
B. tells
C. reads
D. goes
5.
A. thanks
B. writes
C. washes
D. walks

## B. NGŨ PHÁP

Thêm is, are, a, an, some, any vào để viết câu hoàn chỉnh, làm theo mẩu sau

Ex: There/pencil/in/the/ box. $\rightarrow$ There is a pencil in the box.
There/ bananas/in/the fridge. $\rightarrow$ There are some bananas in the fridge.

1. There/book/ on/ the table.
$\rightarrow$ $\qquad$
2. There/shoes/ under/ the chair.
$\rightarrow$
3. There/not/TV/in/his room.
$\rightarrow$ $\qquad$
30
4. There/ not/ pens/ on/my desk.
$\rightarrow$
5. There/boy/behind/ that tree.
$\rightarrow$
6. There/girls/in front of/the house.
$\rightarrow$
7. There/ not/ telephone/ in her office.
$\rightarrow$
8. There/ not/ chairs/ downstairs.
$\rightarrow$
9. There/ bike/ in front of/the/ house.
$\rightarrow$
10. There/ apples/ in/ the fridge.
$\rightarrow$
11. There/zebra/ in/the grass.
$\rightarrow$
12. There/ baby lions/ near/ their parents.
$\rightarrow$
13. There/ bird/next to/ the tree.
$\rightarrow$ $\qquad$
14. There/ water/in/the lake/ near/ the elephants.
$\rightarrow$
15. There/grass/ under/ the tree.
$\rightarrow$

## TRỌNG TÅM KIÉN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## ©. TÙvỤ̂Ng

Nhin hinh và điền tên đồ vật trong nhà

| STT | Hinh | Đáp án |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

32

| 6 |  | $14$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 7 |  | $\cdots$ |
| 8 |  | 18 cran |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## ท⿺辶 PhẨnili. TESTYOURSELF

## TEST A

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần in nghiêng được phát âm khác với các từ còn lại

1. a. develops
b. cars
c. meets
d. books
2. 

a. walks
b. kisses
c. dances
d. boxes
3.
a. laughs
b. months
c. washes
d. works
4.
a. dies
b. roses
c. dishes
d. rouges
5.
a. asks
b. makes
c. stops
d. windows
6. a. watches
b. thanks
c. changes
d. passes
7.
a. finishes
b. pubs
c. buildings
d. birds
8. a. catches
b. wishes
c. plays
d. uses
9.
a. lives
b. cooks
c. breathes
d. rooms
10. a. means
b. things
c. practices
d. fills

## NGŨ PHÁP

Bại 1: Diền is/are vào chỗ trống

1. There $\qquad$ many animals at the zoo.
2. There $\qquad$ a snake near the window.
3. There $\qquad$ a zebra on the grass.
4. There $\qquad$ lions at the zoo, too.
5. There $\qquad$ many baby lions near their parents.
6. There $\qquad$ a bird on the tree.
7. There ___ many monkeys in the trees.
8. There $\qquad$ an elephant in the zoo.
9. There $\qquad$ some water in the lake near the elephants.
10. There $\qquad$ birds in the zoo.
11. There $\qquad$ many people visiting the animals today.
12. There $\qquad$ many children, too.
13. There $\qquad$ a gorilla in the tree.
14. There $\qquad$ some grass under the tree.
15. There $\qquad$ bananas in the tree with the gorilla.

## Bài 2: Viết câu dụa theo từ cho sẵn.

1. There/ some birds/ near/gorilla.
$\rightarrow$
2. There/ a piece of rock/ near/tree.
$\rightarrow$
3. There/some sharks/in/ aquarium.
$\rightarrow$
4. There/ an eel/in/ aquarium, too.

$$
\rightarrow .
$$

5. There/ much water/ for fish.

$$
\rightarrow
$$

6. There/ some animals/see/ at the zoo.
$\rightarrow$
7. There/a book/ on/table.
$\rightarrow$ $\qquad$

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6-TẬP 1

8. There/ some shoes/ under/ chair.

$$
\rightarrow .
$$

9. There/ not/ a TV/in/room.
$\rightarrow$
10. There/ not/ any pens/on/desk.
$\rightarrow$
11. There/ a boy/behind/tree.
$\rightarrow$
12. There / some girls/ in front of/ house.
$\rightarrow$
13. There/ not/ a telephone/ in/ office.
$\rightarrow$ $\qquad$
14. There/ not/ any chairs/ downstairs.
$\rightarrow$ $\qquad$
15. There/ some apples/ in/fridge.
$\rightarrow$

## TEST B

Chọn từ có phần in nghiêng đurọ̣c phát âm khác với các từ còn lại

1. a. laughs
b. sits
c. wears
d. gets
2. 

a. spends
b. hates
c. invites
d. wants
3.
a. reads
b. goes
C. smokes
d. runs
4. a. jumps
b. looks
c. needs
d. wraps
5.
a. paints
b. agrees
c. lies
d. comes
6.
a. relaxes
b. misses
c. tries
d. manages

## TRỌNG TÅM KIÉN THỮC TIẾNG ANH LƠP 6-TẬP 1

7. a.begs
b. writes
c. loves
d. sails
8. a. calls
b. buzzes
c. notices
d. closes
9. a. climbs
b. rains
c. rings
d. knocks
10. a. does
b. hopes
c. rubs
d. tells

## 8. NGŨ PHÁP

Bạ̉ 1: Diển is/are vào chỗ trống.

1. There $\qquad$ five pens in the box.
2. There $\qquad$ a car in the garage.
3. There $\qquad$ some books on the table.
4. There $\qquad$ a telephone in the bedroom.
5. There $\qquad$ two tables in the kitchen.
6. There $\qquad$ many birds in that tree.
7. There $\qquad$ a magazine on the floor.
8. There $\qquad$ four chairs in the room.
9. There $\qquad$ seven days in a week.
10. There $\qquad$ a drink in the fridge.
11. There $\qquad$ a cup on my desk.
12. There $\qquad$ three pencils on my desk.
13. There $\qquad$ ten English books on my desk.
14. There $\qquad$ an exercise book on my desk.
15. There $\qquad$ two rubbers on my desk.

## Bài2: Dịch sang Tiếng Anh.

1. Có một cái máy tính cám tay ở trên bàn của mình.
$\rightarrow$
2. Có một cuốn lịch trên bàn của mình.
$\rightarrow$ $\qquad$

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIÉNG ANH LƠP 6-TẬP 1

3. Có năm cuốn vở trên bàn của mình.
$\rightarrow$
4. Có một cái ghế phía trước bàn của mình.
$\rightarrow$
5. Có hai cái bàn trong văn phòng của mình.
$\rightarrow$
6. Có một cái điện thoại bàn trên bàn của mình.
$\rightarrow$
7. Có hai cái máy tính trong văn phòng của mình.
$\rightarrow$
8. Có một bạn gái xinh xăn trong lớp mình.
$\rightarrow$
9. Không còn lại chiếc bánh nào trên bàn.
$\rightarrow$
10. Có một cái oo tô lớn phía trước nhà để xe.
$\rightarrow$
11. Có rắt nhiểu học sinh trong lớp học.
$\rightarrow$
12. Không có cuốn sách nào trên bàn của mình.
$\rightarrow$
13. Có một cái bút chì trên sàn nhà.
$\rightarrow$
14. Có một con dao trong bếp.
$\rightarrow$
15. Không còn lại quả trứng nào trong tủ lạnh. $\rightarrow$

# LESSON MY FRIENDS 

## 

## A. PHÁT ÂM

(1. $\mathrm{A} M / \mathrm{B} /$

| Examples | JTranscription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| bow | /bau/ | cái cung |
| back | /bæk/ | lưng, phía sau |
| baby | /beibi/ | đứa tré |
| job | /dzob/ | công việc,nghé nghiẹep |
| bull/ | con bò đực |  |
| bed | /bed/ | cái giường |
| bat | grə(r)/ | gậy đánh bóng chày |
| beer | bia |  |
| bye | /'betə(r)/ | tạm biệt |
| better | tốt hơn |  |

## TRỌNG TAMM KIÉN THỨC TIÉNG ANH LÓP 6-TẬP 1

## (II. $\bar{M} M / P /$

| Examples | ת Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| part | /pa:t/ | phân, bộ phận |
| pie | /pai/ | bánh nướng nhân ngọt |
| pen | /pen/ | cái bút |
| copy | /'kppi/ | bản sao chép |
| happy | /'hæpi/ | hạnh phúc |
| pull | /pul/ | lôi kéo, giạ́t |
| pet | $/$ pet/ | con vật nuôi trong nhà |
| peach | $/$ pi:ts/ | quả đào |
| pier | $/$ pıə(r)/ | bến tàu, cáu tàu |
| pig | $/$ pıg/ | con lợn |

## B. NGŨ PHÁP

## 1. VERBS BE AND HAVE FOR DESCRIPTION

Để miêu tả một người (thường là miêu tả ngoại hình), chúng ta có thê dùng động từ tobe hoặc have. Để hiểu cách sừ dụng của 2 động từ này, xét vi dụ sau
$>$ She has chubby cheeks. - Cô ắy có hai má phính phính.
> Her cheeks are chubby. - Hai má của cô ấy phính phính.

## TRỌNG TÂM KIÉN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6 - TẬP 1

Có thể thắy 2 câu trên đêu cùng diễ đạt một ý nghīa. ơ câu một ta* dùng động từ have (sau khi chia động từ thi thành has). Ơ câu 2 ta dùng động từ tobe (sau khi chia động từ thì thành are)

Làm bài thực hành mẫu sau

## Biền dạng đúng của động từ tobe hoặc have cho phù hẹp

> Jenny (1) .................... a round face and blond hair. She (2)
kind and friendly. I love her a lot.
> My best friend is called Nancy. She (3) .................. short curly hair.
She (4) $\qquad$ not so beautiful but intelligent.
> Michael is tall. His eyes (5) blue. He (6) $\qquad$ curved eyelashes like a girl. He looks so cute.

Dápán

1. has
2. is
3. has
4. is
5. are
6. has

## (1. THE PRESENT CONTINOUS FOR FUTURE

$\checkmark$ Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn đế nỏi vế những việc làm trong tương lai đã được lên kế hoạch sản.

## Vídu:

> I'm meeting her tonight.

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## TỪ VỤNG

| New words | ת Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| obese | /วu'bi:s/ | béo phi |
| well-built | /wel bilt/ | cường tráng, vạm vỡ |
| overweight | /,əuva'weit/ | béo |
| medium height | /'mi:diam /hart/ | chiểu cao trung bình |
| well-dressed | /wel drest/ | ăn mặc đẹp |
| smart | /sma:t/ | gọn gàng |
| scruffy | /'skr^fi/ | luộm thuộm |
| attractive | / ${ }^{\prime}$ 'træktıv/ | hấp dản |
| pretty | /'priti/ | xinh xắn, đẹp |
| handsome | /'hænsəm/ | đẹp trai |
| ugly | /'ngli/ | xấu xí |
| middle-aged | /'midl eidzd/ | trung tuổi |
| bald-headed | /bs:ld 'hedid/ | đẩu hói |
| beard | /bizd/ | có râu |
| moustache | /ma'sta: $/$ / | có ria |

42

| straight hair | /streit hez(r)/ | tóc thảng |
| :---: | :---: | :---: |
| curly hair | /'k3:li hez(r)/ | tóc xoăn |
| fair-haired | /fea(r) hearəd/ | tóc sáng màu |
| blond-haired hoăc blonde-haired | /blond hearad/ | tóc vàng |
| brown-haired | /braun hearad/ | tóc nâu |
| dark-haired | /da:k hearad/ | tóc sả́m màu |
| ginger-haired | $\begin{gathered} \text { / d } 3 \text { Ind } 3 \text { hearad/ } \mathrm{r}) \\ \text { her } \end{gathered}$ | tóc náu sáng |
| brunette | /bru:'net/ | tóc nâu sảm |
| redhead | /'redhed/ | tóc đó |



## TRỌNG TÅM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## PHẦN II.THỰC HÀNH

## PHÁT ÂM

Chọn một từ có phần phát âm phần in đậm khác vói các từ còn lại

1. A. baby
B. pink
C. pick
D. park
2. A. back
B. pork
C. bad
D. bag
3. A. purse
B. pose
C. poem
D. ball
4. A. bank
B. basket
C. spider
D. bath
5. A. bean
B. prize
C. surprise
D. passport

## B. NGŨ PHÁP

Bải 1: Diển dạng đúng của động từ tobe hoặc to have cho phù họp

1. My husband $\qquad$ tall and my nephew $\qquad$ short.
2. I $\qquad$ slightly overweight.
3. My little brother $\qquad$ brown eyes.
4. My aunt $\qquad$ fat and tall.
5. My girlfriend $\qquad$ short curly black hair.
6. My brother $\qquad$ well-built.
7. My mother $\qquad$ short straight brown hair.
8. My sister $\qquad$ straight red hair.
9. She $\qquad$ very tall.
10. I $\qquad$ medium height.
11. $\qquad$ beard.
12. Tom $\qquad$ green eyes.

Bâil 2t Chia động từ trong ngoặc ở thi turong lai đoon hoặc turong lai tiếp diễn

Samantha: Just think at this time, next week, I (1. lie) $\qquad$ on a tropical beach in Maui drinking Mai Tais and eating pineapple.
Darren: While you are luxuriating on the beach, I (2. stress) $\qquad$ out over this marketing project. How are you going to enjoy yourself knowing that I am working so hard?
Samantha: l'll manage somehow.
Darren: You're terrible. Can't you take me with you?
Samantha: No. But I (3. send) $\qquad$ you a postcard of a beautiful, white sand beach.

Darren: Great, that (4. make) $\qquad$ me feel much better.

Doug: If you need to contact me next week, I (5. stay) $\qquad$ at the Hoffman Hotel.

Nancy: I (6. call) $\qquad$ you if there are any problems.
Doug: This is the first time I have ever been away from the kids.
Nancy: Don't worry, they (7. be) $\qquad$ fine.

Ted: When we get to the party, Jerry (8. watch) $\qquad$ TV, Sam (9. make) $\qquad$ drinks, Beth (10. dance) $\qquad$ by herself, and Thad (11. complain) $\qquad$ about his day at work.

Robin: Maybe, this time they won't be doing the same things.
Ted: I am absolutely positive they (12. do) $\qquad$ the same things; they always do the same things.

## TRỌNG TÂM KIẾN THƯC TIẾNG ANH LƠP 6-TẠP 1

## Tr Tưvụng



| STT | Hinh | Miêu tả ngoại hình |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6 -TậP 1

| 5 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Scanned by CamScanner

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## 

## TEST A

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần in nghiêng đưọ̣c phát âm khác vói các từ còn lại

1. a. best
b. part
c. pie
d. pen
2. 

a. bow
b. pie
c. back
d. baby
3.
a. copy
b. happy
c. beast
d. pull
4.
b. job
c. pass
d. bull
5.
a. bed'
b. pet
c. peach
d. pier
6.
a. ban
b. beer
c. bye
d. prize
7.
a. bat
b. chubby
c. pin
d. pole
a. pig
8.
b. Bobby
c. birthday
d. provoke
9.
a. better
b. pocket
c. boy
d. postcard
10. a.about
b. professional
c. beautiful
d. butterfly

## B. NGŨ PHÁP

## Baxi: Chọn đáp án đúng

1. I am/have tall.
2. We all are/have blue eyes.
3. Jemily is/has small.
4. They are/have long hair.
5. She is/has a small nose.
6. You are/have too thin. You should eat more.
7. We are/have fat. We had better do more exercises.
8. You are/have long fingers.
9. He is/has fat and short.
10. He is/has a big mouth.

## Bầ 2: Chọn đáp án đúng

1. She is/has four sisters.
2. Marie is/has a baby.
3. He is/has twelve years old.
4. She is/has played tennis twice this month.
5. Julie is/has taller than Aurore.
6. John is/has just had breakfast.
7. She is/has having dinner at the moment.
8. He is/has worked here for six years.
9. Sean is/has going to come over for dinner tonight.
10. Bruno is/has playing tennis.
11. I have/am cold.
12. I have/am a cold.
13. I have/am a little hungry.
14. He has/is a lot of money.
15. These students have/are very smart.
16. Thomas has/is two children.
17. I have/am sleepy.
18. Mary has/is 24 years old.
19. The athletes don't have/are not tired.
20. He has/is your purse.

## TEST B

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần gạch chân đự̛̣c phát âm khác vói các từ còn lại

1. a. promise
b. bear
c. bore
d. born
2. a. pack
b. pork
c. burn
d. pink
3. a. passenger
b. bill
c. bowl
d. bay
4. a. body
b. pay
c. pound
d. pill
5. a. bucket
b. passport
c. bottle
d. book
6. a. pick
b. speak
c. spoke
d. blue
7. a. notebook
b. spoon
c. bookcase
d. ball
8. a. brown
b. spider
c. pioneer
d. pain
9. a. basketball
b. base
c. baseball
d. airport
10. à. praise
b. pride
c. brother
d. proud

## B. NGŨ PHÁP

Bải 1: Chọn đáp án đúng

1. She is/has ordinary. I like ordinary girls.
2. He is/has strong and very tall.
3. He is/has middle-aged.
4. She has/is brown hair.
5. He has/is green eyes and straight nose.

50

## TRỌNG TÅM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LƠP 6-TẬP 1

6. She is/has 21 years old.
7. She is/has underweight.
8. He has/is a big nose.
9. She has/are thin lips.
10. That cute girl has/is curved eyelashes.

## Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. She is/ has interested in the idea.
2. There is/ has a problem.
3. He is/ has gone to the shops.
4. It is/has over.
5. She is/has finished the project.
6. There is/has been an accident outside.
7. It is/ has too late to call her now.
8. It is/has taken me hours so far.
9. He is/has coming tonight.
10. She is/has worked here for years.
11. I am/have an Australian.
12. She has/is two cats and one dog.
13. It is/has a bird.
14. They have/are a car.
15. He is/has a teacher.
16. It is/has green.
17. She is/has a girl.
18. They have/are a small, modern car.
19. We have/am pink hair.
20. We are/have both Canadian.

## LESSON

MY NEIGHBOURHOOD

## (10) <br> 

## A. PHÁT ÂM

(1.) $\mathrm{Am} / \mathrm{I} /$
(1.) "a" đurọ̣c phát âm Ià /I/ khi đối vói nhûng danh từ có hai âm tiết và c tận cùng bằng "age"

| Examples | ת Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| village | /'vilid3/ | làng xã |
| cottage | /'kotıd3/ | nhả tranh, lếu tranh |
| shortage | /'Sכ:tıd3/ | tình trạng thiếu hụt |
| baggage | /'bægid3/ | hành lý trang bị câm tay |

2. "e" dự̛̣c phát âm là / $I /$ trong tiển tố "be", "de" và "re"

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| begin <br> become | /bi'gin/ <br> /br'kam/ | băt đấu trở nên, trớ thành |

52

## TRỌNG TÅM KIÉN THỨCTIÉNG ANH LỚP 6 -TẬP 1

behave decide

| /br'herv/ | cưxử |
| :--- | :--- |
| /dr'sard/ | quyết định |

- -i" dự̛̣c phát âm là /I/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hự̆c hai phụ âm i + phụ âm.

| Examples | f Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| win | /win/ | chiến thång |
| miss | /mis/ | nhớ |
| ship | / Sip/ | thuyén, tàu |
| bit | /bit/ | miếng nhỏ, một máu |

"ui" dự̛̣c phát âm là /I/

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| build | /bıld/ | xây dựng |
| guilt | /gılt/ | tội lỡi |
| guinea | /'gıni/ | đông tién Anh (21 shillings) |
| guitar | /gr'ta:r/ | đàn ghi ta |

## (1.) $\mathrm{A} M / \mathrm{I}: /$

(1) Âm "e" durọc phát âm là/i:/ khi đưng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm +e và trong những chữ be, he, she, me :..

| Examples | J Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| scene | /si:n/ | phong cảnh, cảnh quay |
| complete | /kəm'pli:t/ | hoàn toàn |
| cede | /si:d/ | nhường, nhương bộ |
| secede | /si'si:d/ | phân ly, ly khai |

2. Âm "ea" thường được phát âm là /i:/ khi: từ có tận cùng là "ea" hoặc "ea" + một phụ âm.

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| tea | $/ \mathrm{ti}: /$ | trà |
| meal | $/ \mathrm{mi}: \mathrm{I} /$ | bữa ãn |
| easy | $/ \mathrm{i}: \mathrm{zI} /$ | dễ dàng |
| cheap | $/ \mathrm{t} \mathrm{i}: \mathrm{p} /$ | rè |

(3) "ee" thưò̀ng đurọ̣c phát âm là /i:/

| Examples | S Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| three | /日ri:/ | số 3 |
| see | /si:/ | nhìn, trông, thấy |

## TRỌNG TÀM KIÊN THỨC Tİ̂́ng ANH LƠP 6 - TẬP 1

| free | /fri:/ | tư do |
| :--- | :--- | :--- |
| heel | hi:l// | gót chân |

Lưu ý: khi "ee" đứng trước tận cùng là "r" của 1 từ thì không phát âm là /i:/ mà phát âm là /iə/. Vi dụ beer /biə/, cheer / t iə/
(3) "ei" dưọc phát âm là /i:/ trong một số trương họp:

| Examples | ภ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| receive | /ri'si:v/ | nhận được |
| ceiling | /'si:lın/ | trẩn nhà |
| receipt | /ri'si:t/ | giấy biên lai, hoá đơn |
| deceive | /dr'si:v/ | đánh lữa, lứa đảo |

Lưu ý: trong một số trường hợp khác "ei" được phát âm là /ei/, /ai/, /ez/ hoặc /e/

| Examples | ノ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| eight | /eIt/ | số tám |
| height | /hart/ | chiếu cao |
| heir | /eə/ | người thứa kế (nam) |
| heifer | /'hefə/ | bò nái tơ |

6. "ey" thuròng đurọc phát âm là /i:/ trong một số truờng họp

$$
\text { keỳ } \quad \text { /ki:/ chia khoá }
$$

Lưu ý: "ey" còn được phát âm là /eI/ hay /i/ vídụ: prey /prei/, obey/o'ber/, money/m^nr/

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6 - TẬP 1

(3) "ie" durọc phát îm là /i:/ khi nó lai nhũng nguyên âm ở giữa một chữ

| Examples | ת Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| grief | /gri:f/ | no̊i lo buốn |
| chief | /tji:f/ | người đứng đắu |
| believe | /bi'li:v/ | tin tưởng |
| belief | /bi'li:f/ | niêm tin, lòng tin |

## Truờng họp ngoại lệ:

| Examples | 』 Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| friend | /frend/ | bạn |
| science | /'saiəns/ | khoa học |

## B. NGŨ PHÁP

## COMPARATIVE ADJECTIVES

(1) Phân biệt tính từ ngắn, tính tùr dài và cách thành lập tính từ so sánh hon
$\checkmark$ Tinh từ ngăn: góm 1 hoặc 2 âm tiết kết thúc bằng " $y$, er, le, ow".
$\checkmark$ Tính từ dài: gốm 2 âm tiết trở lên khi phát âm
Cách thành lập tính từ so sánh
$\checkmark$ Đối với tính từ ngán, thêm đuôi er: thick $\rightarrow$ thicker, cold $\rightarrow$ colder
$\checkmark$ Đới với tính từ ngắn có 1 phụ âm tận cùng (trừ $w, x, z$ ) và trước đólà 1 nguyên âm, phải gấp đôi phụ âm cuối: big $\rightarrow$ bigger, hot $\rightarrow$ hotter Đôi với tính từ dài, thêm more (hơn) hoặc less (kém) trước tính từ đó: more beautiful, more important, ...

## 56

$\checkmark$ Đới với tính từ tận cùng là phụ âm + y, phải đổi $y$ thành ier: happy $\rightarrow$ happier, pretty $\rightarrow$ prettier, ...
$\checkmark$ Đới với tính từ có hậu tố ed, ful, ing, ish, ous cūng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn: more useful, more boring, ...
$\checkmark$ Một số trường hợp khác: friendlier = more friendly.
2. Cấu trúc
$S+V+\left|\begin{array}{l}\text { short adj-er + than } \\ \text { more + long adj + than } \\ \text { less + adj + than }\end{array}\right|+$ noun/pronoun

## Vidụ:

> Today is hotter than yesterday.
> This chair is more comfortable than that chair.
> My appearance is less impressive than her appearance.

## © TỪ VỰNG

| New words | / Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| high street | /har stritt/ | phốlớn |
| lamp post | /læmp pəust/ | cột đèn đường |
| pedestrian | /pa'destrian | đường hám đi bộ |
| subway | 'sabwei/ |  |
| square | /skwez(r)/ | quảng trường |
| antique shop | /æn'ti:k Sop/ | cưa hàng đó có |

TRỌNG TÀM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

| bakery | /'berkari/ | cưa hàng bán bánh |
| :---: | :---: | :---: |
| barbers | /'ba:bz(r)z/ | hiệu cắt tóc |
| beauty salon | /'bju:ti 'sælon/ | cửa hàng làm đepp |
| charity shop | /'t¢ærəti $\int \mathrm{pp} /$ | cửa hàng từ thiện |
| chemists / | /'kemist | cửa hàng thuốc |
| pharmacy | 'fa:məsi/ |  |
| department | /dr'paitmənt | cửa hàng bách hóa |
| store | sto:(r)/ | cưa hàng bác |
| dress shop | /dres Spp/ | cửa hàng quán áo |
| general store | /'dzenral sto:(r)/ | cửa hàng tạp hóa |
| gift shop | /gift $\int \mathrm{pp} /$ | cừa hàng đố lưu niệm |
| greengrocers | /'gri:ngrəusə(r)/ | cửa hàng rau quả |
| hairdresser's | /'headresa(r)/ | hiệu uốn tóc |
| shoe shop | / $\mathrm{u} u: \int \mathrm{spp} /$ | cửa hàng giấy |
| sports shop | /spo:t Sop/ | cửa hàng đô thể thao |
| cathedral | /kə'日i:dral/ | nhà thờ lớn |
| fire station | /'fara(r)/ | trạm cứu hỏa |
| health centre | / hele 'sente(r)/ | trung tâm y tế |
| petrol station | /'petral 'stersn/ | trạm xăng |
| police station | /pz'liss 'sterfn/ | đôn cảnh sát |


| cemetery | /'semətri/ | nghïa trang |
| :---: | :---: | :---: |
| children's | /'tfildranz |  |
| playground | 'plergraund/ | sân chơi trė em |
| marketplace | /'ma:kitpleis/ | chợ |
| town square | /taun skwez(r)/ | quảng trường thành phố |
| historic | /hr'storik/ | có tinh chắt lịch sử |
| convenient | /kən'vi:niənt/ | tiện nghi |
| boring | /'bs:rin/ | buốn chán |
| noisy | /'noszi/ | ón ào |
| polluted | /pa'lu:t/ | ô nhiểm |

## 2i PHÂNII.THựCHÀNH

## A. PHÁT ÂM

Chọn một từ có phẩn phát âm phần in đậm khác

1. A. please
B. league
C. steal
D. build
2. A. biscuit
B. busy
C. beach
D. women
3. A. meet
B. pretty
C. seen
D. sheep
4. A. reality
B. eleven
C. village
D. luggage
5. 

A. these
B. valley
C. field
D. dentist

## 8. NGŨ PHÁP

Båita Diền dạng so sánh cua các tính tù trong ngoạ̃c vào chỗ trống
Dear Nick,
How are you?
Ha Noi is beautiful! But it is too busy and polluted for me. I'm at Cua Lo Beach now. I'm having a great time. The weather is (1. hot) $\qquad$ and (2. dry) $\qquad$ than that in Ha Noi. The houses are (3. small)
$\qquad$ and the buildings are (4. old) $\qquad$ than the buildings in Ha Noi. But the streets are (5. wide) $\qquad$ with less traffic. I love the food here. The seafood here is (6. delicious) $\qquad$ and (7. cheap)
$\qquad$ than the seafood in Ha Noi .
Well, outside the sun is shining so $\mathrm{Im}^{\mathrm{m}}$ go out to get some fresh air.
See you soon

Baii2: Tim một tính từ mang nghia ngurọc vói tính tùr cho sẵn, sau đó chuỵ̂̉n nó sang dạng so sánh hon.

| STT | Tính từ gớc | Tính từ trái nghia | So sánh hơn |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| $\mathbf{1}$ | cold |  |  |
| 2 | slow |  |  |
| 3 | large |  |  |
| 4 | happy |  |  |
| 5 | thin |  |  |
| 6 | beautiful |  |  |
| 7 | expensive |  |  |


| 8 | good |
| :---: | :--- |
| 9 | tall |
| 10 | intelligent |

## ©. TỪVỰNG

Diển tên nhưng đồ vật/địa điểm liên quan đến nội dung trong hinh bằng tiếng Anh

| STT | Hinh | Dáp án |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

TRỌNG TÂM KIẾN THƯC CIÉNG ANH LƠP 6-TẬP 1


## 62

Scanned by CamScanner

## TRỌNG TÂM KIÉN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6 - TẬP 1

## 送 PHẦN III. TEST YOURSELF

## TEST<A

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần in nghiêng đurọ̣c phát âm khaíc vói caíc từ còn lại.

1. a. him
b. ship
C. $\sin$
d. machine
2. 

a. sheep
b. build
c. meal
d. marine
3.
a. sardine
b. bin
c. it
d. sit
4.
a. see
b. bean
c. biscuit
d. heel
5.
a. lick
b. cheap
c. chick
d. pill
6.
a. peel
b. cheap
c. seat
d. behave
7.
a. meat
b. begin
c. picture
d. miss
8.
a. eat
b. leek
c. decide
d. cheek
9.
a. hill b. dream
c. king
d. six
10. a. meat
b. cheese
c. tea
d. dethrone

## B. NGŨ PHÁP

## Băi 1: Viết dạng so sánh hon của nhüng tính từ trong ngoặc

1. My brother is (good-looking) $\qquad$ than lam.
2. This book is (wonderful) $\qquad$ than that comic book.
3. Nina is (nice) $\qquad$ than Jinny.

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIÉNG ANH LƠP 6-TẬP 1

4. She is (happy)$\qquad$ than I am.
5. This bike is (cheap) $\qquad$ than mine.
6. This house is much (comfortable)
$\qquad$ than that one.7. A dog is (heavy)
$\qquad$ than a cat.
8. My pencil is (long) $\qquad$ than yours.
9. New teacher is (beautiful) $\qquad$ than old one.
10. Ho Chi Minh is (large) $\qquad$ than Bien Hoa.
11. The red jacket is (cheap) $\qquad$ than the blue jacket.
12. The shoes are (nice) $\qquad$ than the boots.
13. The pink socks are (expensive) $\qquad$ than the white socks.
14. The brown sweater is (good) $\qquad$ than the blue sweater.
15. The chocolate looks (bad) $\qquad$ than the candy.

## Bậi 2: Viết câu so sánh sử dụng các từ cho sã̃n

1. Karry/good/at drawing/Roy.
$\rightarrow$
2. The problem/ bad/ we thought.
$\rightarrow$
3. Tigers/dangerous/rats.
$\rightarrow$
4. Dogs/intelligent/rabbits.

$$
\rightarrow .
$$

5. My uncle/ fat/my aunt.

$$
\rightarrow .
$$

6. The Nile river/ long/the Amazon.
$\rightarrow$
7. l/tall/Yuri/but/short/Miko.
$\rightarrow$
8. They/ handsome/ us, but/ we/smart/ them.
$\rightarrow$
9. This bag/ expensive/that bag.
$\rightarrow$
10. This newspaper/good/that newspaper.
$\rightarrow$ $\qquad$
11. Soda juice/ taste/ bad/ fruit juice.
$\rightarrow$ $\qquad$
12. Today/warm/yesterday.
$\rightarrow$
13. This TV program/interesting.
$\rightarrow$
14. My father/old/my mother.
$\rightarrow$
15. Japanese/ difficult/ English.
$\rightarrow$ $\qquad$

## TEST B

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phẩn in nghiêng đıự̛̣c phát âm khác vói các từ còn lại

1. a. renew
b. pea
c. three
d. key
2. 

a. wig
b. grin
c. heat
d. fish
3.
a. fleece
b. return
c. machine
d. scene
4.
a. neat
b. vilage
c. cottage
d. shortage
5.
a. complete
b. cede
c. remind
d. secede
6. a. baggage
b. breathe
c. courage
d. damage
7. a. reorganize
b. benzene
c. kerosene
d. Vietnamese
8.
a. luggage
b. message
c. creature
d. voyage
9.
a. easy
b. tea
c. meal
d. represent
10. a. passəge
b. east
c. begin
d. become

## B. NGŨ PHÁP

Bằi 1: Viết dạng so sánh hon của nhưng tính từ trong ngoặc đon cho đúng

1. My girlfriend is (pretty) $\qquad$ than Rose.
2. The CDs are (old) $\qquad$ than the DVDs.
3. These apples are (delicious) $\qquad$ than those apples.
4. This dress is (nice) $\qquad$ than that dress.
5. Those green tomatoes are (sweet) $\qquad$ than the red tomatoes.
6. Bikes are (cheap) $\qquad$ than cars.
7. January is (cold) $\qquad$ than June.
8. My sister is (thin) $\qquad$ than my brother.
9. Sue is (good) $\qquad$ at English than her friend.
10. Hares are (fast) $\qquad$ than tortoises.
11. My shirt is (colourful) $\qquad$ than hers.
12. Alan's eyes are (big) $\qquad$ than Peter's.
13. Mount Everest is (high) $\qquad$ than Phanxipang.
14. Football is (popular) $\qquad$ than tennis.
15. Paula's hair is (long) $\qquad$ than Martha's.

## Bẳ 2: Viết câu so sánh sử dụng các từ cho saĩn

1. Cars/ expensive/ bikes.
$\rightarrow$
2. Cream cakes/look/delicious/bread.
$\rightarrow$
3. My cat/ ugly/ your dog.
$\rightarrow$
4. This man/ clever/ that one.
$\rightarrow$
5. Oranges/good/humburgers.
$\rightarrow$
6. This blouse/ cheap/ that T-shirt.

$$
\rightarrow .
$$

7. The book/good/ the computer game. $\rightarrow$

## TRỌNG TÂM KIÉN THỨC TIẾNG ANH LỢ 6-TẬP 1

8. $\mathrm{He} / \mathrm{rich} /$ his sister.
$\rightarrow$
9. She/ popular/ her brothers and sisters.
$\rightarrow$
10. The theatre/close/ to her home/ the opera.
$\rightarrow$
11. The opera/ far/ away/ the theatre.
$\rightarrow$
12. Elephants/ large/ ants.
$\rightarrow$
13. He/ good/ at English/ his sister.
$\rightarrow$
14. She/ bad/ at English/ her brother.
$\rightarrow$
15. It/ safe/ to take the train, isn't it?
$\qquad$


## LESSON

## NATURAL WONDERS OF

## THE WORLD

## (2) Phân::Ľ̌tHuyét

(1. $A M / T /$

| Examples | f Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| top | /top/ | chóp, đinh |
| ten | /ten/ | sór mười |
| tiny | /'taini/ | rắt nhỏ, rất it |
| tomato | /ta'ma:təu/ | cà chua |
| tennis | /'tenis/ | quán vợt (thể thao) |
| photo | /'fəutəu/ | bức ảnh |
| telephone | /'telifaun/ | điện thoại |
| pretty | /'priti/ | xinh đep |
| teenager | /'ti:nerdzə(r)/ | người tuối từ 13-19 |

## TRỌG TÂM KIÉN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

| task | /ta:sk/ | bài tập, nhiệm vụ |
| :--- | :--- | :--- |
| potato | /pə'tertəu/ | khoai tây |
| toy | /tכI/ | đó chơi |

(1.) AM /ST/

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| best | /best/ | tốt nhất |
| beast | $/$ bi:st/ | quái vật |
| breakfast | $/$ 'brekfast/ | bưa sáng |
| cast | /ka:st/ | sự quăng, ném |
| coast | $/$ kəust/ | bờ biến |
| cost | /kost/ | chi phi, giá cảa |
| dust | /dnst/ | bụi |
| east | /i:st/ | phía đông |
| fast | /fa:st/ | nhanh |
| forest | /'forıst/ | rừng |
| test | /test/ | kiển tra |
| west | /west/ | phía tây |

## TRỌNG TÅM KIÉN THỨC TIÉN G ANH LỚP 6-TẬP 1

## B. NGŨ PHÁP

## (1.) SUPERLATIVES OF SHORT ADJECTIVES

## Dạng so sánh nhất của tính từ ngán

(1) Cấu trùc

$$
\begin{array}{l|l|l}
S+V+\text { the } & \text { adj-est } & \begin{array}{l}
\text { in }+ \text { singular count noun } \\
\text { of }+ \text { plural count noun }
\end{array}
\end{array}
$$

## Vidụ:

$>$ John is the tallest boy in the family.
2. Caich sử dụng
$\checkmark$ Dủng khi so sánh ba người hoặc ba vật trở lên, một trong sớ đó là ưu việt nhất so với các đối tượng còn lại vế một mặt ṇào đó.
(3) Cách thành lập tính từ so sánh nhất
$\checkmark$ Đơi với tính từ ngăn, thêm đuôi est: hot $\rightarrow$ hottest
$\checkmark$ Đối với tinh từ dài, thêm most hoặc least trước tinh từ đó: most beautiful, most impressive

## II. MODAL VERB:MUST

Cách sử dưng
$\checkmark$ Động từ khuyết thiếu must: nghīa là "phải", mang nghïa hoàn toàn bắt buộc. Must thường được sừ dụng trong các bộ luạ́t.

## Vidụ:

> You must obey your parents.
Bạn phải váng lời cha mẹ.

## TRỌNG TÂM KIÉN THỨC TIÉNG ANH LƠP 6-TẠP 1

. Must còn được sử dụng để chỉ một kết luận logic dựa trên những hiện tượng đã xảy ra.

## Vídụ:

> The grass is wet. It must be raining. (Cỏ ướt. Có lẽ trời đang mưa)
$\checkmark$ Mustn't thường được dùng để chi sự cắm đoán.
Ex. You mustn't climb that tree.

## TỪ VỰNG

| New words | $J$ Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| Mount Everest | /maunt 'evərest/ | đinh núi Everest |
| Niagara Falls | /nasagr fosl/ | thác nước Niagra Falls |
| The Amazon rainforest | /ði 'æməzən/ | rừngnhiệt đới Amazon |
| The Amazon river | /ði 'æməzən'rıvə(r)/ | sông Amazon |
| The Sahara desert | /oi 'seara/ | sa mạc Sahara |
| Great Wall | /greit wa:l/ | Vạn lý trường thành |
| Taj Mahal | /ter mə'ha:l/ | đến Taj Mahal |
| The Colosseum | /ठə kəlou'zi:əm/ | đấu trường La Mã |
| Notre Dame | /'noutre deim/ | nhà thờ Đức Bà |
| The Great Pyramid of Giza | /'pirəmid əv 'gaiza/ | Kim tự tháp Giza |
| Hadrian's wall | /heidriz ws:l/ | bức tường Hadrian |
| Winsor castle | /winsər 'ka:sl/ | lâu đài Winsor |
| Leeds castle | /li:ds 'ka:sl/ | lâu đài Leeds |
| Frankenstein castle | /'fræŋkənstain 'ka:sl/ | lâu đài Frankenstein |

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## PHẦ II. THựC HÀNH

## A. PHÁT ÂM

Chọn một từ có phần phát âm phần in đậm khác caíc từ còn lại

1. A. best
B. top
C. beast
D. breakfast
2. 

A. cast
B. ten
C. potato
D. tomato
3. A. coast
B. cost
C. tennis
D. dust
4. A. east
B. photo
C. telephone
D. pretty
5.
B. forest
C. test
D. task

## B. NGŨ PHÁP

Bải 1: Viết dạng so sánh hơn hoặc so sánh hơn nhất của những tinh từ trong ngoặc

1. New York is (large) $\qquad$ city of the United States.
2. She is (happy) $\qquad$ than I am.
3. Show me (good) $\qquad$ restaurant downtown.
4. This bike is (cheap) $\qquad$ than mine.
5. Nestor Studious is (old) $\qquad$ movie company in Hollywood.
6. A dog is (heavy) $\qquad$ than a cat.
7. Ho Chi Minh is (large) $\qquad$ than Ha Noi.
8. Who is (rich) $\qquad$ woman on the world?
9. He was (clever) $\qquad$ thief of all.
10. (hot) $\qquad$ desert of all is the Sahara and it's in Africa.

## Båi 2: Diền must hoặc mustn't cho phù họp

1. It's late at night. You $\qquad$ make so much noise.
2. We $\qquad$ be home by 9 o'clock. The film starts at 9:15.
3. I $\qquad$ finish this essay today. It has to be handed in by tomorrow.
4. Passengers $\qquad$ talk to the driver while the bus is in motion.
5. This is a dangerous tour. Children $\qquad$ be accompanied by an adult.
6. We $\qquad$ do more exercise to stay fit.
7. We $\qquad$ give up when we are so close.
8. This was a nice evening. We $\qquad$ meet again.

## C. Từvưng

## Điền một từ còn thiếu vào chỗ trống

1. Everest
2. Niagara $\qquad$
3. The Amazon $\qquad$
4. Great $\qquad$
5. Taj $\qquad$
6. Notre $\qquad$
7. The Great $\qquad$ of Giza
8. Hadrian's $\qquad$
9. Winsor $\qquad$
10. Frankenstein

## $\infty$ <br> PHẦNIII. TEST YOURSELF

## TEST<A

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần in nghiêng đự̛̣c phát âm khác vói các từ còn lại

1. a. top
b. stay
c. ten
d. tomato
2. 

a. tune
b. stop
c. stick
d. sticker
3.
a. pretty
b. potato
c. test
d. steer
4.
a. state
b. tip
C. statement
d. station
5.
a. lost
b. tennis
c. photo
d. telephone
6.
a. stand
b. stamps
c. steal
d. tape
7.
a. toy
b. just
c. tea
d. tight
8.
a. stole
b. stolen
c. stuff
d. script
9.
a. beast
b. button
c. time
d. ticket
10.
a. staff
b. style
c. total
d. stone

## B. NGŨ PHÁP

## Bài 1: Điển vào chỗ trống

1. Who is the (tall) $\qquad$ person in your family?
2. My mum is the (good) $\qquad$ cook in the world.
3. December is the (cold) $\qquad$ month of the year in my country.

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

4. What's the (dangerous) $\qquad$ animal in the world?
5. Ethan is the (happy) $\qquad$ boy that I know.
6. Where are the (nice) $\qquad$ beaches in your country?
7. She bought the (big) $\qquad$ cake in the shop.
8. Who is the (famous) $\qquad$ singer in your country?
9. Sam is the (rich) $\qquad$ man in this city.
10. The text book is the (boring) $\qquad$ book.

## Bâi 2: Diền vào chỗ trống

## So sánh hơn

1. Can't you think of anything (intelligent) $\qquad$ to say?
2. Well, the place looks (clean) $\qquad$ now.
3. Janet looks (thin) $\qquad$ than she did.
4. Your house is (modern) $\qquad$ than mine.
5. The weather is getting (bad) $\qquad$ .

## So sánh hơn nhất

1. That was the (funny) $\qquad$ film l've ever seen.
2. It was the (horrible) $\qquad$ feeling l've ever had.
3. Have you read her (famous) $\qquad$ book?
4. It's the (large) $\qquad$ company in the country.
5. It was the (boring) $\qquad$ speech l've ever heard.

## 76

## TRỌNG TÂM KIÉN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6 - TẬP 1

## TEST B

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần in nghiêng được phát âm khác với các từ còn lại.
1.
a. sting
b. stuck
c. tale
d. step
2.
a. title
b. student
c. lap top
d. task
3.
a. still
b. chest
c. fifteen
d. best
4.
a. stadium
b. till
c. toy
d. tomb
5.
a. forest
b. eighteen
c. test
d. nest
6.
a. toe
b. tail
c. statistics
d. talk
7. a.fourteen
b. festival
c. assist
d. defrost
8. a. study
b. told
c. tell
d. take
9.
a. chopstick
b. substitute
c. stalk
d. seventeen
10. a.set
b. $\tan$
c. studio
d. tone

## 3. NGŨ PHÁP

## Bą̉ 1: Diền vào chỗ trống

1. It is (high) $\qquad$ building in the city.
2. I am (tall) $\qquad$ in the class.
3. Yesterday was (cold) $\qquad$ day of this month.
4. She is (lazy) $\qquad$ student in the class.
5. Nam is (intelligent) $\qquad$ boy in the class.
6. He is (bored) $\qquad$ person I have ever met.
7. I am (talkative) $\qquad$ girl in the school.

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

8. She is (nice) $\qquad$ girl in my class.
9. This is the (early) $\qquad$ I've ever got up.
10. It was the (sad) $\qquad$ day of my life.

Bại 2: Viết dạng so sánh hoon hoặc so sánh hon nhất của các tính từ trong ngoặc

## So sánh hơn

1. The programme will be shown at a (late) $\qquad$ date.
2. I can't stay (long) $\qquad$ than half an hour.
3. A mobile phone would be a (useful) $\qquad$ present.
4. I'll try to finish the job (soon) $\qquad$ .
5. It was (busy) $\qquad$ than usual in town today.

## So sánh hơn nhất

1. You've got the (far) $\qquad$ to travel.
2. That's the (helpful) $\qquad$ idea so far.
3. The factory uses the (modern) $\qquad$ production methods.
4. It's the (short) $\qquad$ day of the year.
5. It's the (beautiful) $\qquad$ building in the world.

# LESSON OUR TET HOLIDAY 



## A. PHÁT ÂM

(1) Am ISI
(17) "c" dự̛̣c phait âm là /f/ khi đúng trức ia, ie, io, iu, ea

| Examples | $\Omega$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| special | /'spefəl/ | đặc biệt |
| social | /'səufəl/ | thuộc xā hội |
| artificial | /,a:ti'fifəl/ | nhân tạo |
| musician | /mju:'zifən/ | nhạc sĩ |

(2) "s"phát âm là /f/

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| ensure | /In'fo:(r)/ | đảm bảo |
| insure | /In'ऽつ:(r)/ | bȧo hiểm |
| pressure | /'prefor r$)$ / | áp lực, sức ép |
| insurance | /in'Surans/ | sự bảo hiểm |

## TRỌNG TÂM KIẾN THƯC TIẾNG ANH LƠP 6-TẬP 1

(3. "t"phait âm hà /f/khi nó ở bên trong một chữ và đưng trưóc ia, io

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| nation | /'neifən/ | quoóc gia |
| intention | /In'ten $\int$ n/ | ý định |
| ambitious | /æm'bifəs/ | tham vọng |
| conscientious | /.knnt Ji'entJas/ | có lương tâm |

(4) Luu ý: " $x$ " có thể đự̛̣c phát âm là $/ \mathrm{kJ} /$

| Examples | S Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| anxious | /'æŋkJəs/ | lo âu, băn khoăn |
| luxury | /'InkJəri/ | sang trọng |

(5.) "ch" durọc phát âm là / $/$

| Examples | $\int$ Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| machine | /mə'Si:n/ | máy móc |
| chemise | /Sa'mi:z/ | áo lót |
| chicanery | /SI'keinəri/ | sự tranh cāi, kiện nhau |
| chevalier | /,Sevz'liə/ | ky sĩ, hiệp sĩ |

(2. "sh" luôn durọc phát âm là /S/

| Examples | ノ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| shake | $/$ Serk/ | lăc, rū |
| shall | $/ 5 æ / /$ | sẽ, phải |
| sharp | $/ \int a: p /$ | nhọn, sắc |
| shear | $/ \int \mathrm{r}(\mathrm{r}) /$ | xén, tia |

(1.) AM/S/
(1) "c" dự̛̣c phát âm là $\mathrm{s} / \mathrm{s}$ / hi nó dúng truớc e, i hoặc y

| Examples | $\Omega$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| city | /'siti/ | thành phố |
| bicycle | /'barsıkl/ | xe đạp |
| recycle | /,ri:'sarkl/ | tái sinh, tái chế |
| center | /'sentə(r)/ | trung tâm |

Ngoại lệ:

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| soccer | /'sokə(r)/ | bóng đá |
| sceptic | /'skeptik/ | hoài nghi |

## TRỌNG TÅM KIẾN THỬC TIẾNG ANH LỚP 6 - TẬP 1

2. "s" duọc phait Âm Lì /s/khi: - "s" đưng đầu một từ

| Examples | f Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| see | /si:/ | nhìn thấy |
| sad | /sæd/ | buôn |
| sing | /sin/ | hát |
| song | /Sun/ | bài hát |

Ngoại lệ:

| Examples | 』 Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| sure | $/ \int \partial:(r) /$ | chắc chắn |
| sugar | $/$ ' $U g \partial(r) /$ | đừng ăn |

6. "s" ở bên trong một từ và không ở giũă hai nguyên âm

| Examples | $\rho$ Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| most | /məust/ | hẩu hết |
| haste | /herst/ | vội vàng, hắp tấp |
| describe | /dr'skrarb/ | miêu tà |
| diṣplay | /dr'spler/ | trưng bày |

Ngoại lệ

| Examples | J Transcription | Meaning |
| :--- | :---: | :--- |
| cosmic | /'kDzmik(l)/ | thuộc vế vū trụ |
| cosmopolitan | /.kozmə'politn/ | có tính quốc té́ |

cosmetics dessert

| /kDz'metıks / | .. | mý phấm |
| :--- | :--- | :--- |
| /dr'z3:t/ |  | .món tráng miệng |

"s" $\mathfrak{o ̛}$ cuối một từ đi sau $f, k, p, t$ và gh

| Examples | J Transcription | Meaning |
| :--- | :--- | :--- |
| roofs | /ruifs/ | mái nhà |
| stuffs | /st^fs/ | vật liệu |
| books | /buks/ | sách |
| kicks | /kiks/ | cú đá |

## B. NGŨ PHÁP

## 1. SHOULD AND SHOULDN'T FOR ADVICE

$\checkmark$ Should và shouldn't dùng để đưa ra lời khuyên, sự gợi ý nhưng không băt buộc
Vidu:
> She should see a doctor.
> You shouldn't eat too much fast food.

## (I. WILL AND WON'T TO TALK ABOUT INTENTIONS

$\checkmark$ Dùng will và won't khi nói vể dự định làm một việc gì trong tương lai, có thể dùng cho cả tương lai gán và tương lai xa.

## Vidụ:

- I will do it tomorrow. (Ngày mai mình sē làm việc đó)
- Next year I will go abroad. (Năm tới mình sē ra nước ngoài)


## TRỌNG TÅM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

 C)TUVUNG| New words | $\boldsymbol{\beta}$ Transcription | Meaning |
| :---: | :---: | :---: |
| peach blossom | /pist ${ }^{\text {d }}$ 'blosəm/ | hoa đào |
| apricot blossom | /'eipriknt 'blosam/ | hoa mai |
| kumquat tree | l.'k^mkwot tri:/ | cây quắt |
| the new year tree | /ठә nju: jıə(r) tri:/ | cây nêu |
| sticky rice | /'stıki rass/ | gạo nếp |
| jellied meat | /'dzelid mist/ | thịt đông |
| lean pork paste | /lisn po:k perst/ | giò lụa |
| pickled onion | /'pikld '^njen/ | dưa hành |
| pickled small leeks | /'pikld smo:l liak/ | củ kiệu |
| roasted watermelon seeds | /raustid 'wo:təmelən si:ds/ | hạt dưa |
| dried candied fruits | /draid 'kændid fru:ts/ | mứt |
| spring festival | /'sprin 'festivl/ | hội xuán |
| parallel | /'pærəlel/ | câu đới |
| dragon dancers | /'drægən 'da:nsə(r)/ | múa lân |


| the kitchen god | / $\partial$ ə 'kitfin god/ | táo quân |
| :---: | :---: | :---: |
| freworks | /'faraw3:ks/ | pháo hoa |
| first caller | /f3:st 'kJ:la(r)/ | người xông đát |
| to first foot | /tu: f3:st fu:t/ | xông đát |
| go to pagoda to pray for | /gau tu: pa'gəuda tu: prei fa(r)/ | đi chùa để cáu |
| exchange <br> New year's wishes | /Iks'tjeinds <br> nju: jrə(r) wifiz/ | Chúc Tét nhau |
| dress up | $/$ dres $\wedge$ p | ăn diện |
| sweep the floor | /switp ठे flo:(r)/ | quét nhà |

## 

## O

## PHÁT ÂM

Chọn một từ có phần phát âm phần in đậm khác

1. A. sorry
B. speak
C. soft
D. shoe
2. 

A. lesson
B. short
C. wash
D. finish
3.
A. possible
B. sure
C. stress
D. nice
4. A. cinema
B. sugar
C. mansion
D. tissue
5.
A. police
B. sentence
C. mission
D. circus

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## 3. NGŨ PHÁP

BEilit Tích ( $\checkmark$ ) vào cột cho phù họp

| STT | Việc | Nên | Không nên |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| $\mathbf{1}$ | say happy new year when you see <br> someone |  |  |
| 2 | offer something sweet like candies <br> or tet jam |  |  |
| $\mathbf{3}$ | take things related to water <br> out of the house |  |  |
| $\mathbf{4}$ | give red envelopes to children and elderly |  |  |
| $\mathbf{5}$ | wear black or white clothes |  |  |
| 6 | eat and give dog meat |  |  |
| 7 | prepare these fruits: custard apple, <br> coconut, papaya, and mango |  |  |
| $\mathbf{8}$ | visit your relatives and friends |  |  |
| 9 | ask someone to give red envelopes |  |  |
| $\mathbf{1 0}$ | talk about negative topics such as <br> accidents, deaths, ... |  |  |

## Bài 2: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu đúng

1. should/ trees/climb/ not/ children/ the.
$\rightarrow$
86
2. homeless/we/should/ people/help.
$\rightarrow$
3. exams/should/students/ not/at/ cheat.
$\rightarrow$
4. have/medical/regular/should/we/ check-ups.
$\rightarrow$
5. food/much/should/she/eat/too/fast/ not.
$\rightarrow$ $\qquad$

## Bả33: Sắp xếp các từ để tạo thành câu đúng

1. during/ // wear/ will/ colorful/ Tet holiday/ clothes.
$\rightarrow$
2. mother/l/say/my/happy new year/to/ will.
$\rightarrow$ $\qquad$
3. ask/ won't/ she/ for/ lucky money.
$\rightarrow$
4. $1 /$ the/ won't/ floor/ sweep.
$\rightarrow$
5. take/he/ things/ won't/ to/ water/ related/ the/ house/ out of. $\rightarrow$ $\qquad$

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## 國Tưvụng

Nhin hinh và điền tên đồ vật

| STT | Hinh | Đáp án |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |



## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## TEST<A

## PHÁT ÂM

Chọn từ có phần in nghiêng đurợc phát âm khác vói các từ còn lại.
1.
a. civilize
b. shop
c. sure
d. chef
2.
a. soon
b. crease
c. insure
d. sister
3.
a. ship
b. cynic
c. national
d. cash
4. a. pressure
b. price
c. piece
d. bus
5.
a. fish
b. mash
c. cyclist
d. wash
6.
a. sip
b. insurance
c. star
d. sand
7.
a. cypress
b. she
c. shoe
d. ash
8.
a. Sunday
b. sailing
c. sensible
d. mansion
9.
a. rush
b. see
c. push
d. shack
10. a.tension
b. swim
c. yes
d. six

## B. NGŨ PHÁP

## Bằ 1: Diền should hoặc shouldn't cho phù hẹp

1. You $\qquad$ be so selfish.
2. I think you $\qquad$ smoke so much. 90

## TRỌNG TÅM KIẾN THỨCTIÉNG ANH LƠP 6 - TẬP 1

3. You $\qquad$ do exercises more.
4. You are tired. I think you $\qquad$ relax.
5. You are overweight. You $\qquad$ go on a diet.

Bå2: Hoàn thành nhūng câu sau, sử dụng "should" hoặc "shouldn't" và nhưng từ trong ngoạ̃c don.

1. $\qquad$ (You/park) here. It's not allowed.
2. What $\qquad$ (1/cook) for breakfast this morning?
3. $\qquad$ (You/wear) a raincoat. It's raining outside.
4. $\qquad$ (You/smoke). It's bad for you.
5. $\qquad$ (We/arrive) at the airport two hours before the flight.

Bałi3: Sử dụng nhưng từ cho sã̃n để viết lại câu vể lơi khuyên.

1. You/ work/more/if/ you/ want/earn/ more/ money.
$\rightarrow$ $\qquad$
2. Which/dress/you/think/I/ buy?
$\rightarrow$ $\qquad$
3. Which magazines/l/get?
$\rightarrow$
4. I think/you/buy/the local magazines.
$\rightarrow$
5. What/you/think/I/do/before I buy a car?

$$
\rightarrow
$$

$\qquad$

## TRỌNG TÂM KIÉ̃ THỨCTIÉNG ANH LƠP 6-TẬP 1

Bài4: Chia động tù̀ trong ngoặc, sử dụng will ở thể khẳng định.

1. If I arrive late, I (call) $\qquad$ you.
2. They (help) $\qquad$ you.
3. Maybe he (stay) $\qquad$ at home tonight.
4. My friends (go/probably) $\qquad$ to the beach.
5. Peter (buy) $\qquad$ the tickets.
6. I hope that my sister (cook) $\qquad$ dinner tonight.

Băi 5: Chia động từ trong ngoặc, sử dụng will ở thể phủ định.

1. I (answer) $\qquad$ the question.
2. My brother (lock) $\qquad$ the door.
3. The boy (catch) $\qquad$ the ball.
4. I (read) $\qquad$ that magazine.
5. We (send) $\qquad$ that present to my uncle.
6. My grandmother (open) $\qquad$ the door.

## Bải 6: Viết câu dụa trên từ cho sẵn, sử dụng will ở thể nghi vấn

1. you / go / to the party

$$
\rightarrow .
$$

2. James / open / the window

$$
\rightarrow .
$$

3. your mother / make / a cake
4. she/get/married
5. you / help / me / with my homework
$\rightarrow$
6. What / we / eat

## TEST B

## A. PHÁT ÂM

Chọn từ có phần in nghiêng đự̛̣c phát âm khác với các từ còn lại.

| 1. a. cession | b. sleep | c. say | d. exciting |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. a. sheet | b. sad | c. show | d. shut |
| 3. a. expensive | b. instead | c. outside | d. mission |
| 4. a. sing | b. special | c. social | d. artificial |
| 5. a. spend | b. city | c. bicycle | d. nation |
| 6. a. musician | b. song | c. physician | d. ancient |
| 7. a. intention | b. recycle | c. center | d. century |
| 8. a. efficient | b. conscience | c. audacious | d. south |
| 9. a. ambitious | b. cigar | c. circle | d. citizen |
| 10. a. ocean | b. story | c. conscious | d. ensure |

## 93

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 6-TẬP 1

## B. NGŨ PHÁP

BEan Diền should hoặc shouldn't cho phù họp

1. Where $\qquad$ we park our car?
2. You $\qquad$ make your mother sad like this.
3. The kids $\qquad$ spend so much time in front of the TV.
4. $\qquad$ I tell her the truth or should I say nothing?
5. I think we $\qquad$ reserve our holiday in advance.

Bài2: Hoàn thành nhưng câu sau, sử dụng "should" hoặc "shouldn't" và nhüng tù̀ trong ngoặc đon.

1. $\qquad$ (1/send) now or later?
2. Do you think $\qquad$ (1/apply) for this job?
3. What do you think $\qquad$ (1/write) in this space on the form?
4. $\qquad$ (l/eat) any more cake. I've already eaten too much.
5. This food is awful. $\qquad$ (We/complain) to the manager.

## Băỉ 3: Viết lại câu sử dụng từ cho sẵn vói should.

1. $1 /$ not/think/you/decide too quickly.
$\rightarrow$ $\qquad$
2. You/check/the condition of the car.
$\rightarrow$ $\qquad$
3. You/ask/somebody who knows about cars to look at the car for you.

$$
\rightarrow
$$

## TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIẾNG ANH LƠP 6 - TẬP 1

4. You/not/buy/one simply because it looks beautiful.
5. You/be/very careful.
$\rightarrow$

Båi4: Chia động từ trong ngoặc, sử dụng will ở thể khẳng định.

1. We think $\operatorname{FCB}$ (win) $\qquad$ the match.
2. I'm sure my boss (understand) $\qquad$ my problem.
3. 1 (get) $\qquad$ you a drink. Do you like coffee?
4. May be my sister (take) $\qquad$ a language course in London.
5. Perhaps Mary (do) $\qquad$ that for her sister.
6. It's late. I think I (go) $\qquad$ to bed now.

## Băi 5: Chia động tù̀ trong ngoặc, sử dụng will ở thể phủ định.

1. The children (eat) $\qquad$ fish.
2. He (listen) $\qquad$ to the radio.
3. I (drink) $\qquad$ beer.
4. It (rain) $\qquad$ .
5. You (ask) $\qquad$ him.
6. The teacher (test) $\qquad$ our English.

Bجُic: Viết câu dụa trên từ cho sẵn, sử dụng will ở thể nghi vấn

1. When / Megan / be / famous
$\rightarrow$ $\qquad$
2. they/visit/ their grandparents

$$
\rightarrow
$$

$\qquad$

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC TIÉNG ANH LỚP 6-TẬP 1
3. we / meet/Rihanna
$\rightarrow$
4. I/ earn/ lots of money
$\rightarrow$
5. Who / drive / us / into town
$\rightarrow$
6. you / meet / that boy

$$
\rightarrow
$$



## LESSON <br> 11 MY NEW SCHOOL

## (2. PHÂNII.THựCHÀNH

## A. . PHÁT ÂM

Chọn một từ có phần phát âm phần in đậm khác
1-C
2-A
3-B
4-D

## B. NGŨ PHÁP

Chia động tù̀ trong ngoặc

1. is coming don't want
2. is singing
3. do / read
4. rises
is rising
5. play
6. starts
7. are going Do/come
8. has
9. are wearing
10. buys
11. is running
12.buys
13.wear
12. aren't drinking
13. are climbing

Nhin hinh và điền tên đồ vật

1. pupil/student
2. teacher / lecturer




3. There is a bird next to the tree.
$\stackrel{\rightharpoonup}{u}$ 12. There are some baby lions near their parents. 11. There is a zebra in the grass. 10. There are some apples in the fridge. 9. There is a bike in front of the house.
 7. There is not a telephone in her office. 6. There are some girls in front of the house. 5. There is a boy behind that tree. 4. There are not any pens on my desk. 3. There is not a TV in his room. 2. There are some shoes under the chair. Thêm is, are, a, an, some, any vaio để viết cilu hoinn chinh.
4. There is a book on the table. Chọn I từ có phẩn phát âm phả̀n in đậm khác
1-C 2-A $\quad$ 3-D
B. NGŨ PHÁP WVIVHd HN甘H JİHI'II NYH N


[^0]TRỌNG TÅM KIẾN THỨC TIÊNG ANH LƠP 6-TÅP 1
 14. There are not any chairs downstairs. 13. There is not a telephone in the office. 12. There are some girls in front of the house. 11. There is a boy behind the tree. 10. There are not any pens on the desk. 9. There is not a TV in the room. 8. There are some shoes under the chair. 6. There are some animals to see at the zoo.
7. There is a book on the table. 5. There is much water for fish. 4. There is an eel in the aquarium, too. 3. There are some sharks in the aquarium. 2. There is a piece of rock near the tree.
 Vî́t câu dẹra theo tư cho sã̉n.

$$
\begin{array}{l|l}
\text { 1. are } & 6 . \text { is } \\
\text { 2. is } & \text { 7. are } \\
\text { 3. is } & 8 . \text { is } \\
\text { 4. are } & 9 . \text { is } \\
\text { 5. are } & 10 . \mathrm{ar}
\end{array}
$$


dyHd 99 N
901


| 1. is $/$ is | 7. has |
| :--- | :--- |
| 2. am | 8. has |
| 3. has | 9. is |
| 4. is | 10.am |
| 5. has | 11. have |
| 6. is | 12.has |
|  |  |

Bảaind fiển dạng dúng của động từ tobe hoặc to have cho phù họp
Chọn 1 từ có phần phát âm phần in dậm khác vớ các từ còn lại

| $1-\mathrm{A}$ | $2-\mathrm{B}$ | 3-D | $4-\mathrm{C}$ | $5-\mathrm{A}$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| B. NGŨ PHÁP |
| :--- |

Chọn 1 từ có phẩn phát âm phần in đậm khác vớ các từ còn lại

## 

##  <br> O <br> -

A. PHÁT ÂM

|  | $\begin{aligned} & e .8 \\ & 9.2 \end{aligned}$ | \|l|l| p 9 l | e't e' $\varepsilon$ | J.z e.t |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | WV LVHd |  |
|  |  |  | 8) 15.1 |  |
| Seq 02 |  |  | $5!01$ |  |
| 204 د1e 61 |  |  | 516 |  |
| $5!81$ |  |  | $\mathrm{SeY}^{8} 8$ |  |
| $\text { we } \angle 1$ |  |  | 51.2 |  |
| 5e4.91 |  |  | ${ }_{584} 9$ |  |
| әе 51 |  |  | $5 \mathrm{~s} / \mathrm{S}$ |  |
| sey bl |  |  | Sey ${ }^{\text {\% }}$ |  |
| we' '\&1 |  |  | S! ¢ |  |
| әлеч حı |  |  | sey 7 |  |
| we't1 |  |  | Se4 1 |  |

112


Scanned by CamScanner

|  | . |  | tll |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | doys zous | '8 |
|  |  |  | L |
|  |  | dous ssajp | '9 |
|  |  | reyd / sis! məy | S |
|  |  | uopes Aıneaq | $\checkmark$ |
|  |  | sıaqıeq | $\varepsilon$ |
|  |  | Kızyeq | ' |
|  | วəว | 5! $/$ / Jsod dwel | $\cdots$ |
|  |  |  | บทับวท |
|  | ¢ $u$ ? | คูู่ ọp sัuņu |  |
|  |  | 9Nก่^ภ | 12 |
| pidnis ziow |  | วนวб!\||วगบ! |  |
| دənous | yous | \\|Pı | 6 |
| аsıom | peq | poos | 8 |
| Jadeay | deay | әм!suadxa | $L$ |
| d2! $10 n$ | $\lambda_{1} 6 \mathrm{n}$ | \|ny!neaq | 9 |
|  | 12) | บ! 47 | S |
| sәppes | pes | Kddey | $\dagger$. |
| ләןеш | \#\|ews | 26נe! | $\varepsilon$ |
| 13158! |  | mols | $\tau$ |

Stl

| Bȧiz: Viêt ciâu so sainh sử dụng caic từ cho sän |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. Karry is better at drawing than Roy. |  |  |  |  |
| 2. The problem is worse than we thought. |  |  |  |  |
| 3. Tigers are more dangerous than rats. |  |  |  |  |
| 4. Dogs are more intelligent than rabbits. |  |  |  |  |
| 5. My uncle is fatter than my aunt. |  |  |  |  |
| 6. The Nile river is longer than the Amazon. |  |  |  |  |
| 7. I am taller than Yuri but shorter than Miko. |  |  |  |  |
| 8. They are handsomer than us, but we are smarter than them. |  |  |  |  |
| 9. This bag is more expensive than that bag. |  |  |  |  |
| 10. This newspaper is better than that newspaper. |  |  |  |  |
| 11. Soda juice tastes worse than fruit juice. |  |  |  |  |
| 12. Today is warmer than yesterday. |  |  |  |  |
| 13. This TV program is more interesting. |  |  |  |  |
| 14. My father is older than my mother. |  |  |  |  |
| 15. Japanese is more difficult than English. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A. РНÁT ÂM |  |  |  |  |
| Chọn từ có phẩn in nghiêng đurọc phát âm khác với các từ còn lại |  |  |  |  |
| $1 . \mathrm{a}$ | 3.b | 5.C | 7.a | 9.d |
| $2 . \mathrm{C}$ | 4. a | 6.b | 8.c | 10.b |

TRONG TÅM KIEN THỨC TIENNG ANH LỚ 6 -TẬP 1


15. It is safer to take the train, isn't it?

رəay
13. He is better at English than his sister. 12. Elephants are larger than ants.

 9. She is more popular than her brothers and sisters.




Scanned by CamScanner

$$
\begin{aligned}
& \text { Bäzi Diền must hoặc mustn't cho phù họp. } \\
& \begin{array}{l|l|l|l}
1 & \text { mustn't } & 5 & \text { must } \\
2 & \text { must } & 6 & \text { must } \\
3 & \text { must } & 7 & \text { mustn't } \\
4 & \text { mustn't } & 8 & \text { must } \\
\text { Diền một từ còn thiếu vaio chổ trống } \\
\text { 1. Mount Everest } \\
\text { 2. Niagara Falls } \\
\text { 3. The Ammazon rainforest/river } \\
\text { 4. Great Wall } \\
\text { 5. Taj Mahal } \\
\text { 6. Notre Dame } \\
\text { 7. The Great Pyramid of Giza } \\
\text { 8. Hadrian's wall } \\
\text { 9. Winsor castle } \\
\text { 10. Frankenstein castle }
\end{array} \\
& \hline
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { So sánh hơn } \\
& \text { 1. later } \\
& \text { 2. longer } \\
& \text { 3. more useful } \\
& \text { 4. sooner } \\
& \text { 5. busier } \\
& \text { So sính hon nhất } \\
& \text { 1. farthest } \\
& \text { 2. most helpful } \\
& \text { 3. modernest } \\
& \text { 4. shortest } \\
& \text { S. most beautiful }
\end{aligned}
$$

| $\wedge$ |  | 01 |
| :---: | :---: | :---: |
| $\wedge$ |  | 6 |
|  | $\wedge$ | 8 |
|  | $\wedge$ | $L$ |
| $\wedge$ |  | 9 |
| $\wedge$ |  | 5 |
|  | $\wedge$ | $\dagger$ |
| $\wedge$ |  | $\varepsilon$ |
|  | $\wedge$ | 乙 |
|  | $\wedge$ | 1 |
| иวฺّ био̣чу | Uวิ | H5 | BTiT19 Tich $\checkmark$ vào cột cho phù hopp． 4．PHÁT ÂM

Chon một tưc ó $p$ hầ
1－D $\quad$ 2－A
3．NGŨ PHÁP

## 

## 

$$
4-A
$$

g－$\varepsilon$
m phàn in dạm khac
$\stackrel{u}{ }$

$$
\begin{aligned}
& \text { C. TÙ VỰNG } \\
& \text { Nhin hinhh và diền tên đồ vật } \\
& \text { 1. peach blossom } \\
& \text { 2. apricot blossom } \\
& \text { 3. kumquat tree } \\
& \text { 4. the new year tree } \\
& \text { 5. sticky rice } \\
& \text { 6. jellied meat } \\
& \text { 7. pickled onion } \\
& \text { 8. roasted watermelon seeds } \\
& \text { 9. dried candied fruits } \\
& \text { 10. fireworks }
\end{aligned}
$$

> 3. She won't ask for lucky money. 4. I won't sweep the floor. 5. He won't take things related to
2.1 will say happy new year to my mother．
1.1 will wear colorful clothes during Tet holiday．

Byi3：Sắp aép caic từ dề tạo thành ciau đúng
5．She should not eat too much fast food． 4．We should have regular medical check－ups．


圂



## $\approx$

～



## S．should <br> 4．should <br> 3．should <br> 2．shouldn＇t <br> 1．shouldn＇t

# 텾1］Diên should hoặc shouldn＇t cho phì hopp 

B．NGŨ PHÁP
Chọn từ có phà̉n in ngghiêng đurưc phát âm khác vói các từ còn lại 4．PHÁT ÂM
 члеля，иом＇$\varepsilon$ 2．won＇t lock 1．won＇t answer BEFI5：Chia dịng từ trong ngoạc，sừ dụng will ở thê phui dịnh．
6．will cook
Knq IIIM＇s 06 Kiqeqoad ॥im＇t
3 ．will stay
2．will help
1．will call
 5．What do you think I should do before I buy a car？
4．I think you should buy the local magazines． 3．Which magazines should I get？
2．Which dress do you think I should buy？
1．You should work more if you want to earn more money

5．We should arrive
4．You shouldn＇t smoke
seam p｜noys no人 $\varepsilon$
82


 2. You should check the condition of the car. 1. I don't think you should decide too quickly.


> 5. We should complain
4. Should I eat วим $\operatorname{pinous} \mid$ ' $\varepsilon$ K। Idde pinousi'z 1. Should I send nhưng từ trong ngoj̣̃c don.
Baiz2i Hoan thanh nhüng câu sau, sur dung "should" hoịc "shouldn"t" iu
TRONG TÅM KIEN THỨCTIENG ANH LOP 6-TÅP 1



[^0]:    15. There is some grass under the tree.
    16. There is some water in the lake near the elephants.
