**TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG**

**MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 6**

**Tuần 35: từ ngày 17/5/2021 đến 22/5/2021**

**Nộp bài trước: 17g ngày 21/5/2021**

**\* LƯU Ý:**

1. Học sinh **học và làm bài trên K12online:** để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

**NỘI DUNG GIẢNG DẠY MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6**

**(Thời gian học: 17/5 – 22/5/2021)**

**-------**

**Tuần 35-Tiết 1,2,3**

**REVISION**

***(Thì Hiện tại đơn, thì Hiện tại tiếp diễn và thì Tương lai gần)***

**I. MỤC TIÊU:**

- Ôn tập thì hiện tại đơn.

- Ôn tập thì hiện tại tiếp diễn.

- Ôn tập thì tương lai gần.

**II. NỘI DUNG KIẾN THỨC:**

Ngữ pháp:

- Thì hiện tại đơn.

- Thì hiện tại tiếp diễn.

- Thì tương lai gần.

**III. THỜI LƯỢNG:** 3 tiết.

**IV. TIẾN TRÌNH:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn của giáo viên** | **Nội dung học sinh ghi vào tập** |
| **1.Kiểm tra bài cũ:**  - Học sinh trả lời câu hỏi tuần 34:  Word forms là gì? Gồm bao nhiêu loại từ? | * Đáp án:   Word forms là hình thức của từ. Gồm 4 loại từ là danh từ, tính từ, động từ và trạng từ. |
| **2. Thì hiện tại đơn:** | ***- Hiện tại đơn:***  ***a. Form:*** *(Cấu trúc):*   |  | | --- | | **I, we, you, they + verb (bare inf)**  **He, she, it + verb-s/es** |   ***b. Usage*** *(Cách dùng):*  Thì hiện tại đơn được dùng để diễn đạt một sự thật hiển nhiên, một thói quen, hay một hành động xảy ra lặp đi lặp lại ở hiện tại.  Ex: - I **jog** every morning.(*Sáng nào tôi cũng chạy bộ thể dục.*)  - My father **goes** to work every day.  - What **does** she do in her free time? + She **watches** TV.  (*Cô ấy làm gì lúc rảnh rỗi? Cô ấy xem ti vi.*)  ⮚ Chúng ta thường dùng thì hiện tại đơn với các từ hoặc cụm từ chỉ tần suất *always, usually, often, sometimes, seldom, never, every morning/ day/ week/ month/ …, once a week, twice a month,…* |
| **3. Thì hiện tại tiếp diễn:** | ***- Hiện tại tiếp diễn:***  ***a. Form:*** *(Cấu trúc):*   |  | | --- | | **I, + am**  **He, she, it + is + V-ing**  **We, you, they + are** |   ***b. Usage*** *(Cách dùng):*  Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn đạt một hành động đang diễn ra ngay thời điểm đang nói.  Ex:They **are playing** volleyball now.(*Hiện giờ họ đang chơi bóng chuyền.*)  What **is** she **doing?** - She **is skipping.**  (*Cô ấy đang làm gì? – Cô ấy đang nhảy dây.*)  ⮚ Chúng ta thường dùng thì hiện tại tiếp diễn với các từ hoặc cụm từ chỉ thời gian hiện tại như *now, at the moment, at present, at this time…* |
| **4. Thì tương lai đơn:** | ***- Tương lai gần: “ Be going to”***  - ***Be going to*** *(sắp, sẽ, dự định*) được dùng để nói một dự định, kế hoạch hay một hành động sắp xảy ra.  - ***Be going to*** *thường đi với các**trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ*  *thời gian tương lai như:* **tonight** (*tối nay*), **tomorrow** (*ngày mai*), **on the weekend** *(vào cuối tuần),* **this week/ weekend/ month/ year** (*tuần/ cuối*  *tuần/ tháng/ năm nà*y), **next week/ month/ year**…(*tuần/ tháng/năm tới*…).  **a. Thể khẳng định**   |  | | --- | | **S + am/ is/ are + going to + Vo** |   Ex: We **are going to visit** our grandparents this weekend.  (*Cuối tuần này chúng tôi sẽ đi thăm ông bà.*)  **b. Thể phủ định**   |  | | --- | | **S + am/ is/ are + not + going to + Vo** |   Ex: I**’m not going to play** tennis with Jane.  (*Tôi sẽ không chơi quần vợt với Jane.*)  **b. Thể nghi vấn**   |  | | --- | | **Am/ Is/ Are + S + going to + Vo?** |   Ex: **Are** you **going to see** a movie tonight?  (*Tối nay bạn có đi xem phim không?*)  ⮚ **Lưu ý:** Với hai động từ **go** và **come**, chúng ta thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt dự định trong tương lai.  Ex: We **are going** tothe movies tonight.  (*Tối nay chúng tôi sẽ đi xem phim.*)  [ NOT ~~We~~ **~~are going to~~** ~~go to~~~~the movies tonight~~.] |
| 1. **Bài tập củng cố:**   1. Nga …………… full lips.  A. has  B. have  C. are  2. The girls ………………… long black hair.  A. has  B. have  C. are  3. How does she ……………… ? - She's cold.  A. feel  B. feels  C. do  4. I eat an apple every morning. It's my …………… fruit.  A. good  B. like  C. favorite  5. He feels tired. He wants ………………………… .  A. going to the bed  B. to go to bed  C. to go to the bed  6. They are ……………… aerobics now.  A. play  B. doing  C. playing  7. What ………………… your brother doing now? - He's playing soccer.  A. is  B. do  C. are  8. I'm going to stay ………… my uncle.  A. to  B. with  C. at  9. …………… are you going to stay in Ha Noi? - For three days.  A. How often  B. How far  C. How long  10. She is going …………… the citadel.  A. visit  B. to visit  C. visiting |  |

**V. DẶN DÒ:**

- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại

<https://forms.gle/KEFJyEEAu4c3ermWA>

**- Hạn chót: 17h ngày 21/5/2021.**

**Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

**\*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/Messenger** | **Email** |
| Thầy Thảo | 0938 522 274 | Thao Le | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 0344 682 289 | Trang Huynh | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |
| Cô Sương | 0344345641 | Sương Tuyết | [tuyetsuong1809@gmail.com](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |