Tuần 22, 23

Anh 6/ Unit 9+10

 **Unit 9+ Unit 10: Staying Healthy**

I. ***Choose the correct answer A, B, C or D to complete the sentences***

***Hướng dẫn:****Ở dạng bài tập chọn đáp án A, B, C hay D này sẽ bao gồm kiến thức, từ vựng và ngữ pháp các em đã học ở Unit 10. Các em sẽ tìm 1 đáp án đúng là A, B, C, D sao cho phù hợp với câu hỏi và khoanh tròn*

1. \_\_\_\_\_ do you feel?- I feel happy

A. Why B. Which  C. How D. What

2. What \_\_\_\_\_\_you like for lunch? - I’d like some cabbages

A. do  B. are C. be  D. would

3. Carrots, tomatoes, lettuce, cabbages and beans are \_\_\_\_\_\_

A. vegetables B. fruit C. meals  D. drinks

4.  Would you \_\_\_\_\_\_some tea?

A. to like      B. like C. likes D. liked

5. Is there \_\_\_\_\_\_ rice?

A. some B. any C. a D. an

6.  There are\_\_\_\_\_\_ lettuce and peas

  A. some B.  any C. a D. an

7.  I’m hungry. I \_\_\_\_\_\_ some chicken and bread

A. would like B. would C. wants to  D. would likes

8. His \_\_\_\_\_\_ food is meat

A. hungry B. thirsty C. favorite D. tired

9. \_\_\_\_\_\_there any onions?

A. is  B. are C. do  D. does

10. When I’m thirsty, I’d like some\_\_\_\_\_\_

A. iced tea  B. ice tea C. icing tea  D. potatoes

***II.Match the questions in column A to the answer in column B***

***Hướng dẫn:****Bài tập xuất hiện 1 bảng được chia làm 2 cột, cột A chứa các loại câu hỏi các em đã học trong Unit 10, cột B chứa các câu trả lời. Các em sẽ nối cột câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B sao cho phù hợp và điền đáp án xuống phần trả lời bên dưới từ câu 11 tới câu 15*

|  |  |
| --- | --- |
| ***A*** | ***B*** |
| 11. What is your favorite drink? | A. *No, there isn’t* |
| 12. How do Lan feel? | B. *I’d like some noodles* |
| 13. Is there any milk? | C. *My favorite one is orange juice* |
| 14. Are there any bananas | D. *She is hungry* |
| 15. What would you like for breakfast | E. *Yes, there are* |

11. \_\_\_\_\_\_       12\_\_\_\_\_\_        13\_\_\_\_\_\_     14\_\_\_\_\_\_            15\_\_\_\_\_\_

II. ***A. Choose the most suitable word that best fits the blank space in the passage***

***Hướng dẫn:****Ở dạng bài này trong hộp có 7 từ vựng được cho trước và một đoạn văn gồm 6 chỗ trống. Các em đọc đoạn văn, sau đó chọn 6 trong 7 từ trong hộp để điền sao chỗ trống cho phù hợp*

|  |
| --- |
| ***They       and         food        any          does       has           some***   |

  Ba is a student in grade 6. His favorite (16)\_\_\_\_\_\_ is fish. He likes chicken and meat too. He always (17) \_\_\_\_\_\_lemonade in the afternoon. He has bread and milk for breakfast. He eats fish, meat (18)\_\_\_\_\_\_rice for lunch. He also has vegetables for lunch. He wants to eat (19)\_\_\_\_\_\_ potatoes, beans and tomatoes. He (20) \_\_\_\_\_\_not like lettuce and peas. He never drinks coffee and tea because (21)\_\_\_\_\_\_ aren’t good for children.

B. ***Decide if the statements below are TRUE or FALSE***

***Hướng dẫn****Các em đọc lại đoạn văn ở trên và quyết định xem bốn câu sau đây câu nào đúng thì điền True, câu nào sai thì điền False vào chỗ trống*

22.  Ba has lemonade every afternoon \_\_\_\_\_\_

23.  He has fish, meat and vegetables for lunch   \_\_\_\_\_\_

24.  He wants to eat potatoes, beans, tomatoes and some peas \_\_\_\_\_\_

25. He thinks coffee and tea are not good for kids \_\_\_\_\_\_

III. ***A. Put the words in the correct order (0.75pt)***

***Hướng dẫn:****Ở dạng bài này gồm 3 câu các em cần sắp xếp các từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh có nghĩa. Các em cần xác định chủ ngữ, động từ, bổ ngữ và các thành phần khác một cách phù hợp*

26 .bread/ isn’t/for/there/any/breakfast

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

27. and/ like/ they/rice/lunch/would/some/chicken/for

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

28. dinner/would/for/like/what/you?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. ***Rewrite each of the following sentences***

***Hướng dẫn:****Ở đây chúng ta sẽ có 2 câu viết lại, sử dụng ngữ pháp chúng ta đã học ở Unit 10 để diễn tả “có bao nhiêu”*

*S+have/has+N*

*Và There is+ N không đếm được; đếm được số ít*

*There are + N đếm được số nhiều*

29. We don’t have any beans here

   There \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

30.There is some soda in the bottle

   He doesn’t \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_