**­­­­PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I TIẾNG ANH 6**

**TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG NĂM HỌC 2023-2024**

Họ và tên học sinh...........................................................

Lớp...........

**========================================================================**

**GRADE 6**

**Content:** grammar and vocabularies from unit 1 to unit 3.

**GRAMMAR (NGỮ PHÁP)**

***I. Thì hiện tại đơn (The simple present)***

***1. Cấu tạo***

### *****+ Câu khẳng định*****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ST** | **Động từ to be** | **Động từ thường** |
| **Công thức** | S + am/ is/ are+ N/ Adj  - I + am  - He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is  - You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are | S + V(s/es)  - I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể)  - He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es) |
| **Ví dụ** | - He is a lawyer.  (Ông ấy là một luật sư)  - The watch is expensive.  (Chiếc đồng hồ rất đắt tiền)  - They are students.  (Họ là sinh viên) | - I often go to school by bus .  (Tôi thỉnh thoảng đến trường bằng xe buýt)  - He usually gets up early.  (Anh ấy thường xuyên dạy sớm)  - She does homework every evening.  (Cô ấy làm bài về nhà mỗi tối)  - The Sun sets in the West.  (Mặt trời lặn ở hướng Tây) |

- Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”. (go – go**es**; do – do**es**; watch – watch**es**; fix – fix**es**, miss – miss**es**, wash - wash**es** )

- Với các từ có tận cùng là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies” (copy – cop**ies**; study – stud**ies**), trước “y” là nguyên âm , ta thêm “s” ( Play- plays)

- Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”. (see – see**s**; play – play**s**,…)

### *****- Câu phủ định*****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Động từ “to be”** | **Động từ chỉ hành động** |
| **Công thức** | S + am/are/is + not +N/ Adj | S + do/ does + not + V(nguyên thể)  (Trong đó: “do”, “does” là các trợ động từ.) |
| **Chú ý**  **(Viết tắt)** | is not = isn’t  are not = aren’t | do not = don’t  does not = doesn’t |
| **Ví dụ** | - I am not a teacher.  (Tôi không phải là một giáo viên.)  - He is not (isn’t) a lawyer.  (Ông ấy không phải là một luật sư)  - The watch is not (isn’t) expensive.  (Chiếc đồng hồ không đắt tiền)  -   They are not (aren’t) students.  (Họ không phải là sinh viên) | - I do not (don’t) often  go to school by bus  (Tôi không thường xuyên đến trường bằng xe buýt)  - He does not (doesn’t) usually get up early.  (Anh ấy không thường xuyên dạy sớm)  - She does not (doesn’t) do homework every evening.  (Cô ấy không làm bài về nhà mỗi tối)  - The Sun does not (doesn’t) set in the South.  (Mặt trời không lặn ở hướng Nam) |

- Đối với câu phủ định, phần động từ thường, các bạn rất hay mắc phải lỗi thêm “s” hoặc “es” đằng sau động từ. Các bạn chú ý:

Chủ ngữ + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể - không chia)

Ví dụ:

- Câu sai: She ~~doesn’t likes~~ chocolate. (Sai vì đã có “doesn’t” mà động từ “like” vẫn có đuôi “s”)

→ Câu đúng: She doesn’t like chocolate.

### *****? Câu nghi vấn*****

**a. Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Động từ to “be”** | **Động từ chỉ hành động** |
| **Công thức** | Q: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?  A: - Yes, S + am/ are/ is.  -   No, S + am not/ aren’t/ isn’t. | Q: Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?  A:  - Yes, S + do/ does.  -      No, S + don’t/ doesn’t. |
| **Ví dụ** | Q: Are you a engineer?  (Bạn có phải là kỹ sư không?  A: Yes, I am. (Đúng vậy)      No, I am not. (Không phải) | Q: Does she go to work by taxi?  (Cô ấy đi làm bằng taxi phải không?)  A: Yes, she does. (Có)       No, she doesn’t. (Không) |

**b. Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Động từ to “be”** | **Động từ chỉ hành động** |
| **Công thức** | Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj? | Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)…? |
| **Ví dụ** | - Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)  - Who are they? (Họ là ai?) | - Where do you come from?  (Bạn đến từ đâu?)  - What do you do? (Bạn làm nghề gì?) |

***2. Cách dùng***

- Thì hiện tại đơn được sử dụng để:

+ Nói về một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày: I always get up at 6.am

+ Nói về sự thật, chân lý hiển nhiên: The sun sets in the west

+ Nói về khả năng của ai đó: She plays basketball very well

**II. Using “and”/ “or” for listing**

***1. We use “and” to join two or more nouns in a positive sentence***

**I like English and music.**

**I like English, math and music.**

***2. We use “or” to join two or more nouns in a negative sentence***

**I don’t like English or music.**

**I don’t like English, math or music.**

**III. Possessive pronouns: mine and yours**

**My favorite subject is English. What’s yours?**

**Mine’s math.**

**IV. Using “like” to talk about school activities**

***We use “like + verb-ing”***

**I like doing outdoor activities.**

**I like speaking English.**

**V. Thì hiện tại tiếp diễn (The present continuous tense).**

### *****1. Cấu tạo*****

### *****+ Câu khẳng định*****

|  |  |
| --- | --- |
| **Công thức** | **S + am/ is/ are + V-ing** |
| - I **+ am + V-ing**  - He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + **is + V-ing**  - You/ We/ They/ Danh từ số nhiều **+ are + V-ing** |
| **Ví dụ** | -***I am studying Math now***. *(Tôi đang học toán.)*  -***He is baking a cake.***(Anh ấy đang nướng bánh)  - ***She is talking on the phone***. (Cô ấy đang nói chuyện trên điện thoại)  - **They are singing a song together.**(Họ đang hát cùng nhau một bài hát)  - **We are preparing for our parents’ wedding anniversary.**  (Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ)  - **The cat is playing with some toys.** (Con mèo đang chơi với mấy thứ đồ chơi)  - **The kids are watching “Deadpool” with their classmates in the theater.**  (Bọn trẻ đang xem phim “Deadpool” với các bạn cùng lớp ở rạp) |

**-**Với các từ có tận cùng là “e”, khi chuyển sang dạng ing thì sẽ bỏ đuôi “e” và thêm “ing” luôn. (**use – using; pose – posing; improve – improving; change – changing**)

- Với các từ có tận cùng là “ee” khi chuyển sang dạng ing thì **VẪN GIỮ NGUYÊN** “ee” và thêm đuôi “ing”. (**knee – kneeing**)

- Quy tắc gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ing:

+ Nếu động từ có 1 âm tiết kết thúc bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm “ing. (**stop – stopping; run – running)**

+ Với động từ hai âm tiết trở lên, nếu trọng âm nhấn vào âm cuối thì mới gấp đôi phụ âm. **(begin – beginning)**

Nếu trọng âm nhấn vào vị trí âm không phải âm cuối thì không gấp đôi phụ âm: Listen - listening, Happen - happening, enter - entering...

+, Nếu phụ âm kết thúc là "l" thì thường người Anh sẽ gấp đôi l còn người Mỹ thì không.

Ví dụ: Travel  : Anh - Anh là Travelling, Anh - Mỹ là Traveling, cả hai cách viết đều sử dụng được nhé.

Động từ kết thúc là “ie” thì khi thêm “ing”, thay “ie” vào “y” rồi thêm “ing”. (**lie – lying; die – dying**)

### ****- *Câu phủ định*****

|  |  |
| --- | --- |
| **Công thức** | **S + am/are/is + not + Ving** |
| **Chú ý**  **(Viết tắt)** | **is not = isn’t**  **are not = aren’t** |
| **Ví dụ** | -***I am not cooking dinner***. (Tôi đang không chuẩn bị bữa tối.)  -***He is not (isn’t) feeding his dogs.***  (Ông ấy đang không cho những chú chó cưng ăn)  - ***She is not (isn’t) watching the news with her grandmother***.  (Cô ấy đang không xem thời sự với bà)  - **Be careful! I think they are lying.**(Cẩn thận đấy! Tôi nghĩ họ đang nói dối) |

### *****? Câu nghi vấn*****

***a. Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Công thức** | **Q:**Am/ Is/ Are + S + V-ing?  **A: Yes**, S + **am/is/are**.  **No**, S + **am/is/are** + **not**. |
| **Ví dụ** | - **Q: Are you taking a photo of me?** (Bạn đang chụp ảnh tôi phải không?)  **A: Yes, I am.**   - **Q: Is she going out with you?** (Cô ấy đang đi chơi cùng bạn có phải không?)  **A: No, she isn’t.** |

***b. Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-***

|  |  |
| --- | --- |
| **Công thức** | Wh- + am/ are/ is (not) + S + V-ing? |
| **Ví dụ** | **- What are you doing?**(Bạn đang làm gì vậy)  **- What is he studying right now?**(Anh ta đang học gì vậy) |

## ***2. Dấu hiệu nhận biết:***

Thì hiện tại tiếp diễn có các dấu hiệu nhận biết như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **Trạng từ chỉ thời gian:** | **-** **Now**: Bây giờ  **-** **Right now**: Ngay bây giờ  **-** **At the moment**: Ngay lúc này  **-** **At present**: Hiện tại  **-** **It’s + giờ cụ thể + now** (It’s 12 o’lock now) |
| **Trong câu có các động từ như:** | **-** **Look!**/ **Watch!**(Nhìn kìa!)  VD: Look! A girl is jumping from the bridge!  (Nhìn kìa! Cô gái đang nhảy từ trên cầu xuống!)  **-** **Listen!** (Nghe này!)  VD: Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai đó đang khóc.)  **-** **Keep silent!** (Hãy im lặng)  VD: Keep silent! The teacher is saying the main point of the lesson!  (Trật tự! Cô giáo đang giảng đến phần chính của cả bài!)  -  **Watch out! = Look out!** (Coi chừng)  VD: Watch out! The train is coming!  (Coi chừng! Đoàn tàu đang đến gần kìa!) |

***3. Cách sử dụng***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chức năng 1** | **Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói.** | |
| -  My father **is watching TV now**.  (Bố tôi đang xem TV)  -  My mom **is cooking lunch right now**.  (Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa trưa ngay bây giờ) | Hành động “xem TV” và “nấu bữa trưa” đang diễn ra ở thời điểm nói của người nói. |
| **Chức năng 2** | **Diễn đạt một hành động đang xảy ra không nhất thiết tại thời điểm nói.** | |
| - My son is quite busy these days. He ***is doing*** his assignment.  (Dạo này con trai tôi khá là bận. Nó đang phải làm luận án)  - I ***am reading*** the book “The thorn bird”. | “Làm luận án” hoặc “đọc sách” đang không thực sự diễn ra nhưng vẫn xảy ra xung quanh thời điểm nói. Ý những câu này là hành động đang trong quá trình thực hiện và vẫn chưa làm xong. |
| **Chức năng 3** | **Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường diễn tả một kế hoạch đã được lên lịch sẵn.** | |
| - I ***am flying*** to Kyoto tomorrow. (Tôi sẽ bay đến Kyoto vào ngày mai) | Chuyến bay đã được lên kế hoạch trước nên sử dụng là “am flying”. |

**PRACTICE (LUYỆN TẬP)**

***I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.***

1. A. gym B. sky C. balcony D. laundry

2. A. island B. seafood C. serve D. summer

3. A. information B. population C. question D. transportation

4. A. mystery B. fantasy C. music D. sign

5. A. adventure B. math C. capital D. activity

***II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.***

6. A. center B. basement C. garage D. kitchen

7. A. machine B. laundry C. dinner D. shopping

8. A. music B. outdoor C. novel D. correct

9. A. physics B. event C. author D. indoor

***III. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.***

10. I often gets up early to catch the bus to go to work.

A. gets B. early C. catch D. go to

11. She teach students in a local secondary school.

A. teach B.in C. local D. chool

12. They don’t own a house. They still has to rent one to live.

A. don’t B.house C. has D.to live

13.There's a science club. Does you like science?   
A. a B.club C.Does D.like

14. Volleyball and table tennis are indoor activities.

*A.* and B. tennis C.are D. indoor activities

***IV. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions****.*

15. I like\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ because I like reading stories.  
A. literature B. math C. physics D. biology

16. I like to learn about plants and how they grow. I like\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. I.T B. biology C. history D. math

17. Our school has three sports clubs this year: swimming, volleyball, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soccer.

A. and B. or C. but D. both A and B are correct

18. Nguyễn Nhật Ánh is the \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of several story books for teenagers such as *Yellow Flowers on the Green Grass*.

A. actor B. character C. author D. maker

19. They \_\_\_\_\_\_\_\_\_ agree with my opinion.

A. are B. don’t C. aren’t D. do

20. Kathy usually \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in front of the window during the class.

A. sits B. sitting C. sit D. is sit

21. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is my teacher of English

A. Vy’ sister B. Vy sister C. Vy’s sister D. Vy is sister

22. Jane \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tea very often.

A. doesn’t drink B. drink C. is drink D. isn’t drink

23. Is that blue bag yours, Mike? – No, it isn’t. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is brown. (I)

A. Mine B. Yours C. My D. Your

24. What is your \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_subject at school?

A. interest B. favorite C. liking D. favorites

25. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_ a compass and a calculator in Maths lesson.

A. am use B. use C. aren’t use D. doesn’t use

***V. Read the following newsletter and fill in each blank with a suitable word from the box.***

practice indoor outdoor fun sign up exciting

Hello, everyone!

We have a great news. It’s our turn to host the Weekend Playground next Saturday on our school campus. It starts at 9 a.m. and ends at 8 p.m. Admission is free for all of students as usual. You can invite your friends to come and have (26) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ together. We have lots of activities for you to join. For (27) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ activities, there is a soccer game at 3 p.m. To join the teams, you need to (28) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_on the school’s website before the end of this week. You also need to (29) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with your team before the game begins. For (30) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ activities, the Arts and Crafts Room opens all day for those who like making things. We also have an interesting show – Romeo and Juliet performed by our Drama Club at 6 p.m. We’re really excited to welcome you all.

***VI. Read the passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer for each question***

**School Clubs**

We have lots of fun clubs at our school. If you like outdoor activities, the Soccer Club meets at 4 p.m. every Tuesday, with the Tennis Club at the same time on Thursdays. For indoor activities, the Board Games Club starts next week. It is popular so please sign up on the noticeboard. The Book Club welcomes anyone who likes reading. You don't need to sign up but please bring your own copy of The Secret Garden with you to the Library at 4 p.m. on Wednesday. Our Arts and Crafts Club is for people who like making things. The cost is $20 per term for materials.

31. Which club is on Tuesdays?

A. Soccer Club B. Board Games Club C. Book Club D. Arts and Crafts Club

32. Which club wants you to sign up on the noticeboard?

A. Book Club B. Arts and Crafts Club C. Board Games Club D. Soccer Club

33. Which club wants you to take something with you?

A. Board Games Club B.Book Club C. Soccer Club D. Arts and Crafts Club

34. Which club needs money?

A. Arts and Crafts Club B. Board Games Club C. Book Club D. Soccer Club

***VII. Read the text. Choose the correct answer (A, B, or C).***

I really like art, English, and literature. They're really interesting and can be fun. I don't like math, geography, or science. They're boring. My favorite subject at school is literature. I like learning about stories of people from *different*-khác biệt- places and times. My favorite book is The Secret Garden. The author is Frances Hodgson Burnett. The girl in the novel, Mary Lennox, goes to live at her uncle's house and discovers-*khám phá*- a secret garden-*khu vườn bí mật*. She becomes-*trở thành-* friends with Dickon and her cousin-*anh em họ*- Colin Craven. They often play together and take care of-*chăm sóc*- the garden. It's a very interesting-*thú vị*- story and I really love their friendship-*tình bạn*.

35. What subjects does Simon like?

A. math, geography, and science B. art, English, and literature C. He likes all of them.

36. Why does Simon like these subjects?

A. They're interesting. B. He is good at them. C. They're exciting.  
37. What is Simon's favorite subject?

A. English. B. literature. C. math.

38. Who's the author of Simon's favorite book?

A. Mary Lennox B. Frances Hodgson Burnett C. Colin Craven

39. Why does Simon like the novel-*tiểu thuyết*?  
A. He likes mystery novels.  
B. It has many fun adventures.  
C. He likes the children's friendship.

***VIII. Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.***

40. *Emma*: How often do you go to the gym?

*Toby*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. Not really B. Twice a week

C. No matter, please D. Not at all

41. *Hugo*: What does your father do?

*Stephen*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. Well, I do gym B.He is an English teacher

C. No, I do not know D. Why not?

42. *Hung*: Do you live in a house?

Mary: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. Thank you! B.No, I don’t .

C. No, I have a dog. D. Yes, he does.

43. *Linda*: What’s your favorite ice cream?

*Lily*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A. Mine is chocolate. B. Is it yours?

C. I found a bag. D. Yes, It’s mine.

***IX. Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best sentence that can be made from the cues given.***

*44. your brother or sister/ does/ What/ do?/ housework*

A.What housework does your brother or sister do?  
B.What does your brother housework or sister do?

C.What your brother or sister housework does do?

D.What do housework does your brother or sister?  
*45. the most/ Who/ housework?/ does*

A.Who the most housework does?  
B. Who the most does housework?

C.Who does the most housework?

D.Who housework does the most?

*46. mother / On / the / my / always / washing / does / Mondays*

A. My mother On Mondays, always does the washing.

B.On Mondays, always my mother does the washing.

C.On Mondays, the washing my mother always does.

D.On Mondays, my mother always does the washing.

*47. out / once / put / I / dustbins / week / the / a*

A.I put out the dustbins once a week.

B.I put out once a week the dustbins.

C.I dustbins put out the once a week.

D.I the dustbins once a week put out.

*48. is/ favorite/ chess/ activity./ indoor/ my/ Playing*

A. Playing chess is my favorite indoor activity.

B. Playing chess my favorite indoor activity is.

C. Playing chess favorite is my indoor activity.

D. Playing is my favorite indoor chess activity.

***IX. Make up sentences using the suggested words and phrases.***

49. There/ a living room/ a kitchen/ and/ three bedrooms/ my house.

50. Look!/ the boys/ lie/ the playground?

51. Would/ you/ like/ go/ the bookshop?

52. Chau/ like/ best friend/ because/ he/ funny/ kind.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*THE END\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**BGH duyệt Tổ nhóm chuyên môn Người lập**

**Kiều Thị Tâm Nguyễn Thùy Liên**