**TA6 SMART WORLD – SEMESTER 1 TEST**

**CONSOLIDATION 1- LANGUAGE FOCUS**

1. Sound: /I/ ; /i: / ; / a:/,/ ʌ /: Final sounds: /s/ /z/
2. /I/ : sitting, dish
3. /i: / : sheep, heat
4. / a:/: car, arm
5. / ʌ /: under, cup
6. **Cách phát âm đuôi s và es**  
   - Phát âm là /s/ khi âm tận cùng của động từ nguyên thể là /p/, /t/, /k/, /f/  
     Ví dụ: stops , spots , looks  , laughs  
   - Phát âm là /ɪz/ khi âm tận cùng của động từ nguyên thể là /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/  
   Ví dụ: misses , rises, washes , watches  , judges  
   - Phát âm là /z/ khi âm tận cùng của động từ nguyên thể là các âm còn lại  
   Ví dụ: cleans , plays  , clears  , rides  , comes

**I. Circle the word that has underlined part pronounced differently from the other words.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. A. c**i**ty | B. k**i**te | C. r**i**de | D. h**i**de |
| 2. A. b**e**gin | B. r**e**duce | C. d**e**cide | D. n**e**xt |
| 3. A. laundr**y** | B. g**y**m | C. balcon**y** | D. **y**ard |
| 4. A. n**e**st | B. tall**e**st | C. young**e**st | D. small**e**st |
| 5. A. g**ui**tar | B. bisc**ui**t | C. b**ui**ld | D. s**ui**t |
| 6. A. vill**a**ge | B. cott**a**ge | C. short**a**ge | D. **a**ge |
| 7. A. m**y** | B. happ**y** | C. hobb**y** | D. factor**y** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. A. glass**es** | B. watch**es** | C. driv**es** | D. choos**es** |
| 9. A. pig**s** | B. plant**s** | C. table**s** | D. computer**s** |
| 10. A. plate**s** | B. poster**s** | C. tree**s** | D. song**s** |
| 11. A. hous**es** | B. pictur**es** | C. wardrob**es** | D. bookshelv**es** |
| 12. A. mother**s** | B. center**s** | C. aunt**s** | D. cousin**s** |
| 13. A. citi**es** | B. watch**es** | C. dish**es** | D. hous**es** |

1. **Stress; 2 syllable worlds.**

**Circle the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.**

1. A. housework B. breakfast C. bedroom D. machine  
2. A. balcony B. apartment C. village D. weather

3. A. garage B. perform C. farmer D. city

4. A. geography B. history C. biology D. adventure

5. A. music B. novel C.author D. event

6. A. mystery B. fantasy C. exciting D. peaceful

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. A. decide  8. A. barbecue  9. A. sneakers | B. always  B. vacation  B. glasses | C. lazy  C. balcony  C. describe | D. fishing  D. average  D. selfish |

10. A. terrible B.fantastic C. wonderful D. favorite

11. A. activities B. beautiful C. noticeboard D. family

12. A. drama B. action C. cartoon D. weather

1. A. spaghetti B. hamburger C. restaurant D. vegetable
2. A. potato B. omelet C. amazing D. delicious
3. A. sweater B. cupcake C. seafood D. dessert

**III. Tense: prersent simple & present continuous**

1. **THÌ HIỆN TẠI ĐƠN**  
   **a.Với động từ to be**

**( +): S + is/ are/ am..; ( -) :**  **S + is/ am/ are + not ……; ( ?):**  **Is/ am/ are +s + ……?**

**b. Với động từ thường:**  
**Câu hỏi:**  
( + ) S + V/ V s/ es+ ….. ( - ) S + Do/ does + not + V ; ( ? ) Do/ does + S +  V-infinitive  
**Trả lời:** Yes, S + do/ does. hoặc No, S + don't/ doesn't.   
**2. . ĐUÔI "S/ ES" CỦA ĐỘNG TỪ TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN**   
**a. Quy tắc thêm đuôi s/ es**

 - Động từ không có dấu hiệu đặc biệt: Thêm -s vào sau động từ  
 Ví dụ: get - gets, take - takes  
 - Động từ kết thúc bằng các chữ cái -ss, -sh, -ch, -x, -o: Thêm -es  
 Ví dụ: miss - misses, wash - washes, watch - watches, mix - mixes, do - does  
 - Động từ kết thúc bằng một phụ âm và -y: Bỏ -y và thêm -ies  
 Ví dụ: study - studies  
 - Động từ kết thúc bằng một nguyên âm và -y: Thêm -s vào sau động từ  
 Ví dụ: play - plays  
 **3. CÁC TRẠNG TỪ/ TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN**  
**a. Các trạng từ chỉ tần suất**  
Các trạng từ chỉ tần suất: always, usually, often, sometimes, hardly, rarely, seldom, never chỉ tần suất giảm dần. Trong câu, những trạng từ này đứng sau động từ “to be” và đứng trước động từ thường.  
Ví dụ: Peter is always late for school. *(Peter luôn đi học muộn)*  
           Peter always goes to school late. *(Peter luôn đi học muộn)*  
**b. Các trạng từ/ trạng ngữ khác**  
Một số trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng **every (every day, every Sunday), each (each day, each Sunday) và in the + buổi trong ngày (in the morning, in the afternoon**).  
Những trạng từ này đứng đầu hoặc đứng cuối câu.  
**Ví dụ:**

Every day Peter goes to school late. (*Ngày nào Peter cũng đi học muộn.)*  
Peter doesn't get up early in the morning. *(Peter không thức dậy sớm vào buổi sáng.)*

1. I know the correct answer.
   1. am not B. not C. don’t D. doesn’t
2. They agree with my opinion.
   1. are B. don’t C. aren’t D. do
3. Kathy usually in front of the window during the class.

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

1. What does this word ?
   1. means B. meaning C. mean D. is mean
2. He share anything with me.
   1. don’t do B. isn’t C. not D. doesn’t
3. I come from Canada. Where you come from?
   1. are B. do C. is D. not
4. Jane tea very often.
   1. doesn’t drink B. drink C. is drink D. isn’t drink
5. How often you play tennis?
   1. do B. are C. is D. have
6. They rice in cold climates.
   1. isn’t grow B. don’t grow C. aren’t grow D. doesn’t grow
7. I a compass and a calculator in Maths lesson.

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

**2. THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (Thì hiện tại tiếp diễn)**

***a. Cấu trúc***

|  |  |
| --- | --- |
| Câu khẳng định | S + is/ am/ are + V-ing |
| Câu phủ định | S + isn’t/ am not/ aren’t + V-ing |
| Câu hỏi | Is/ Am/ Are + S + V-ing? |

**b. Sự *kết hợp giữa chủ ngữ và động từ tobe***

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

***c. Dấu hiệu nhận biết***

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

Trong câu có các động từ như:

* Look! (Nhìn kìa!)
* Listen! (Hãy nghe này!)
* Keep silent! (Hãy im lặng)

Ví dụ:

Look! The tram is coming. (Nhìn kia! Tàu đang đến.)

Listen! Someone is crying. (Nghe này! Ai đó đang khóc.)

Keep silent! The baby is sleeping. (Hãy im lặng! Embé đang ngủ.)

***d. Quy tắc thêm sau động từ***

**Thông thường ta chỉ cần thêm "-ing" vào sau động từ. Nhưng có một số chú ý như sau:**

* Với động từ tận cùng là MỘT chữ "e":
* **Ta bỏ "e" rồi thêm "-ing".**

Ví dụ:

**write - writing; type -typing; come – coming**

* Tận cùng là HAI CHỮ "e" takhông bỏ"e" mà vẫn thêm "-ing" bình thường.
* Với động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM
* Ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm "-ing".

Ví dụ:

**stop - stopping; get - getting; put - putting**

* **CHÚ Ý:**
* Các trường hợp ngoại lệ:

beggin - beginning; travel - travelling

prefer -preferring; permit - permitting

* Với động từ tận cùng là "ie":
* Ta đổi "ie" thành "y" rồi thêm "-ing".

Ví dụ:

lie - lying; die - dying

**Exercise 5: Choose the best answer to complete the sentence.**

**1.** Andrew has just started evening classes. He\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ German.

**A.** are learning **B.** is learning **C.** am learning             **D.** learning

**2.** The workers\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a new house right now.

**A.** are building **B.** am building **C.** is building               **D.** build

**3.** Tom\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ two poems at the moment.

**A.** are writing **B.** are writeing **C.** is writeing               **D.** is writing

**4.** The chief engineer\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ all the workers of the plant now.

**A.** is instructing        **B.** are instructing **C.** instructs **D.** instruct

**5.** He\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ his pictures at the moment.

**A.** isn’t paint             **B.** isn’t painting **C.** aren’t painting        **D.** don’t painting

**6.** We\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the herbs in the garden at present.

**A.** don’t plant            **B.** doesn’t plant **C.** isn’t planting          **D.** aren’t planting

**7.** They\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the artificial flowers of silk now?

**A.** Are... makeing  **B.** Are... making **C.** Is... making **D.** Is... making

**8.** Your father\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ your motorbike at the moment.

**A.** is repairing              **B.** are repairing **C.** don’t repair             **D.** doesn’t repair

**9.** Look! The man\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the children to the cinema.

**A.** is takeing                 **B.** are taking                **C.** is taking                **D.** are takeing

**10.** Listen! The teacher\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a new lesson to us.

**A.** is explaining            **B.** are explaining **C.** explain                    **D.** explains

**11.** They\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tomorrow.

**A.** are coming               **B.** is coming **C.** coming **D.** comes