**BÀI DẠY TUẦN 1 + 2 KHỐI 6**

**MÔN TIẾNG ANH**

**ÔN TẬP ĐẦU NĂM**

**ĐỘNG TỪ “TO BE” VỚI CÂU KHẲNG ĐỊNH**

* Am/ is/ are: thì/ là/ bị /ở

1. **Công thức ngữ pháp:**

We are ….. = We’re …..

They are ….. = They’re …..

You are ….. = You’re ……

I am ….. = I’m ……

He is ….. = He’s ……

She is ….. = She’s ……

It is ….. = It’s ……

Ví dụ:

I’m strong. (Tôi thì mạnh khỏe.)

He’s strong. (Anh ấy thì mạnh khỏe.)

She’s nice. (Cô ấy thì tử tế.)

They’re sick. (Họ bị bệnh.)

You’re in Hochiminh City. (Bạn ở thành phố Hồ Chí Minh.)

I am a student. (Tôi là 1 học sinh.)

He is a student. (Anh ấy là 1 học sinh.)

It is a table. (Nó là cái bàn.)

We are students. (Chúng tôi là những học sinh.)

You are students. (Các bạn là những học sinh.)

**Lưu ý:**

* Ngoài việc các chủ ngữ là những đại từ nhân xưng như I/ He/ She/ They/ We/ It/ You, thì danh từ (n) như Teacher/ Name/ Chair … cũng làm chủ ngữ được.
* **Chủ ngữ số ít là những danh từ không có “s” hoặc “es” cuối từ. Các chủ ngữ số ít sẽ đi với “is” gồm:** my name, your name, his teacher, my dog, her chair……
* **Chủ ngữ số nhiều là những danh từ có “s” cuối từ. Các chủ ngữ số nhiều sẽ đi với “are” gồm:** my dogs, your tables, her teachers….

Ví dụ:

My name is Na. (Tên của tôi là Na.)

Your dogs are fat. (Mấy chú chó của bạn thì mập.)

Their students are good. (Các học trò của họ thì giỏi.)

1. **Bài tập:**
2. **Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau:**
3. They is girls.
4. She am beautiful.
5. I is nice.
6. You am thin.
7. We is students.
8. His dog are fat.
9. It are a table.
10. We is handsome.
11. Her cats is strong.
12. My teachers is nice.
13. **Điền am/ is/ are vào đúng câu.**
14. He ………..strong.
15. We ……….. fat.
16. My cat ………… thin.
17. They ………..teachers.
18. You ………… in Nha Trang.
19. Our students ……….. good.
20. She ………… lucky.
21. It ………… a chair.
22. Your table ………..nice.
23. I ……….. good.
24. **Điền các đại từ nhân xưng phù hợp (I/ He/ She/ It/ We/ They/ You) vào đúng câu.**
25. ………….. is a chair.
26. ………….. am a doctor.
27. ………….. are nice.
28. ………….. is thin.
29. ………….. are students.
30. ………….. are girls.
31. ………….. is a boy.
32. ………….. is handsome.
33. ………….. are in Vũng Tàu.
34. ………….. am beautiful.
35. **Hãy kết nối vế câu ở cột 1 với vế câu ở cột 2 tạo thành câu đúng.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CỘT 1** |  | **CỘT 2** |
| 1. | He is | A. | lucky. |
| 2. | You | B. | a table. |
| 3. | They are | C. | a doctor. |
| 4. | I | D. | are fat. |
| 5. | It is | E. | in Đà Lạt. |
| 6. | We are | F. | am thin. |

**ĐỘNG TỪ “TO BE” VỚI CÂU PHỦ ĐỊNH**

1. **Công thức ngữ pháp:**

We are not …… = We’re not ……

They are not …… = They’re not ……

You are not …… = You’re not ……

I am not …… = I’m not ……

He is not …… = He’s not ……

She is not …… = She’s not ……

It is not …… = It’s not ……

Ví dụ:

I am not a student. (Tôi **không phải** là 1 học sinh.)

He is not a student. (Anh ấy **không phải** là 1 học sinh.)

We are not students. (Chúng tôi **không phải** là những học sinh.)

**Đối với các câu có chủ ngữ là danh từ, khi phủ định ta thêm “not” vào sau “is” hoặc “are”.**

**Ví dụ:**

My name is not Na. (Tên của tôi không phải là Na.)

Your dogs are not fat. (Mấy chú chó của bạn thì không mập.)

Their students are not good. (Các học trò của họ thì không giỏi.)

1. **Bài Tập:**
2. **Tìm và sửa lỗi sai ở các câu sau:**
3. It not is a chair.
4. I am a not doctor.
5. They not are nice.
6. She is thin not.
7. We not are students.
8. His name is Nam not.
9. Not you are a boy.
10. He is handsome not.
11. They not are in Vũng Tàu.
12. My teacher not is thin.
13. **Chuyển các câu sau sang câu phủ định.**
14. We are students.
15. Her doctor is good.
16. He’s sick.
17. They are boys.
18. It is a chair.
19. You’re handsome.
20. Their students are nice.
21. She is in Ha Long Bay.
22. I’m a doctor.
23. His cat is fat.

**ĐỘNG TỪ “TO BE” VỚI CÂU HỎI YES/NO**

1. **Ngữ pháp:**

Are we …..? -> Yes, we are./ No, we are not.

Are they …..? -> Yes, they are./ No, they are not.

Are you …..? -> Yes, you are./ No, you are not.

Am I …..? -> Yes, I am./ No, I am not.

Is he …..? -> Yes, he is./ No, he is not.

Is she …..? -> Yes, she is./ No, she is not.

Is it …..? -> Yes, it is./ No, it is not.

Ví dụ:

Hỏi: Is it a table? (Nó là cái bàn đúng không?)

Trả lời: Yes, it is. (Đúng rồi, nó là cái bàn.)

Hỏi: Are we students? (Chúng tôi là những học sinh đúng không?)

Trả lời: No, we are not. (Không, chúng ta không phải là học sinh.)

**Ghi chú: Đối với câu có chủ ngữ là danh từ, khi đặt câu hỏi Yes/ No, chuyển “is” hoặc “are” lên trước chủ ngữ.**

**Ví dụ:**

Is your name Na? (Tên của bạn là Na đúng không?)

Are your dogs fat? (Mấy chú chó của bạn thì mập đúng không?)

Are their students good? (Các học trò của họ thì giỏi đúng không?)

1. **Bài tập:**
2. **Hãy chuyển các câu sau thành câu hỏi Yes/ No.**
3. We are students.
4. She is good.
5. Our teacher is sick.
6. They are boys.
7. It is a chair.
8. You’re handsome.
9. They are nice.
10. My doctor is in Ha Long Bay.
11. I’m a boy.
12. He is thin.
13. **Sắp xếp các câu sau theo trật tự đúng.**
14. a/ he/ Is/ teacher?
15. lucky/ We/ are.
16. strong/ is/ It/ not.
17. not/ Are/ beautiful/ they?
18. good/ are/ You.
19. is/ Their student/ girl/ a.
20. Are/ handsome/ your teacher?
21. student/ I/ a/ not/ am.
22. doctor/ Is/ a/ he?
23. in/ He/ is/ Hà Nội.

**HIỆN TẠI ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG – THỂ KHẲNG ĐỊNH**

**Công thức ngữ pháp**

**S + V(s/es) + O.**

**Ghi chú:** S là chủ ngữ, V là động từ, O là bổ ngữ.

**Cách chia chủ ngữ và động từ:**

* **Chủ ngữ số ít (ví dụ: He/ She/ It/ my teacher/ their student…)** thì động từ số nhiều (thêm s/es)
* **Chủ ngữ số nhiều (Ví dụ: They/ We/ You/ my teachers/ their students)** thì động từ số ít (không thêm s/es)
* Chủ ngữ nhân xưng “I” được dùng như chủ ngữ số nhiều.
* Những động từ kết thúc bằng -o, -ch, -sh, -x, -s, -ss, -z thì chia động từ với chủ ngữ số ít sẽ thêm –es. Ví dụ: watch -> watches, go – goes.
* Ngoài các động từ kết thúc bằng các từ nêu trên thì chỉ thêm s vào các động từ khi chia với chủ ngữ số ít. Ví dụ: read -> reads, eat -> eats

**Ví dụ:**

* I eat noodle in the morning. (Tôi ăn mì vào buổi sáng.)
* She eats noodle in the morning. (Cô ấy ăn mì vào buổi sáng.)
* They eat noodle in the morning. (Họ ăn mì vào buổi sáng.)
* We watch TV every day. (Chúng tôi xem TV mỗi ngày.)
* He watches TV every day. (Anh ấy xem TV mỗi ngày.

1. **Bài tập:**
2. **Chọn đáp án đúng cho các câu sau.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I …………. tennis with my friends in the afternoon. | | |
|  | 1. play | 1. plays |  |
|  | She …………. noodle for her brother. | | |
|  | 1. cook | 1. cooks |  |
|  | My mother …………. English at this school. | | |
|  | 1. teach | 1. teaches |  |
|  | Our teachers ………… to school by bus. | | |
|  | 1. go | 1. goes |  |
|  | Nancy …………. TV after dinner. | | |
|  | 1. watch | 1. watches |  |

1. **Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau:**
2. She read books every day.
3. They watches TV in the evening.
4. My teachers goes to school by bike.
5. I plays tennis in the afternoon.
6. Their students does homework every day.
7. He do exercise in the morning.
8. My mother cook dinner every day.
9. We drinks coffee in this park together.
10. Susan work for this school.
11. My student live in Tân Bình District.
12. **Chia động từ trong ngoặc cho đúng với chủ ngữ.**
13. I ……….. (ride) a bike to school every morning.
14. Jack ……….. (go) to the library with his teacher in the afternoon.
15. They ……….. (have) dinner at 7 p.m.
16. Nancy ……….. (watch) TV with her family every day.
17. My family ……….. (live) in Hochiminh City.
18. His sister ……….. (wash) dishes after meals.
19. We ……….. (play) football every Sunday.
20. Sue ……….. (catch) a bus to the city on weekend.
21. Tim ……….. (listen) to music in his free time.
22. My brother ……….. (work) for Thống Nhất hospital.
23. **Sắp xếp các câu sau theo trật tự đúng.**
24. at weekend/ cooks/ My father.
25. reads newspaper / My mother/ every day.
26. drink coffee / with my friends/ I/ every Saturday.
27. in our free time/ We/ write email to friends.
28. washes/ His father/ dishes after meals.
29. He/ every evening/ watches TV.
30. in Củ Chi/ lives/ My family.
31. listens to music/ She/ in her free time.
32. every Sunday/ plays football/ My brother.
33. study English/ I/ every day.

**UNIT 1: HOME**

**A. VOCABULARY (TỪ VỰNG)**

***Lesson 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Words** |  | **Transcription** | **Meaning** |
| 1 | **apartment** | (n) | /əˈpɑːrt mənt/ | Chung cư |
| 2 | **balcony** | (n) | /ˈbælkəni/ | Ban công |
| 3 | **basement** | (n) | /ˈbeɪsmənt/ | Tầng hầm |
| 4 | **garage** | (n) | /ɡəˈrɑːʒ/ | Nhà để xe, ga-ra |
| 5 | **gym** | (n) | /dʒɪm/ | Phòng tập thể dục |
| 6 | **yard** | (n) | /jɑːrd/ | Cái sân |

**B. 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.  - The watch **is** expensive.  - They **are** students. | - I often **go** to school by bus  - He usually **gets** up early.  - She **does** homework every evening.  - The Sun **sets** in the West. |

- 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**)

- 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.  - He is not (isn’t) a lawyer.  - The watch is not (isn’t) expensive.  -   They are not (aren’t) students. | - I do not (don’t) often  go to school by bus  - He does not (doesn’t) usually get up early.  - She does not (doesn’t) do homework every evening.  - The Sun does not (doesn’t) set in the South. |

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?  A: Yes, I am.      No, I am not. | Q: Does she go to work by taxi?  A: Yes, she does.       No, she doesn’t. |

**C. EXERCISE (BÀI TẬP)**

**VOCABULARY**

***I. Write the suitable word for each picture.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **1.** | **2.** | **3.** |
|  |  |  |
| **4.** | **5.** | **6.** |

***II. Fill in the blanks with words from the unit. The first letter is already there.***

**1.** I like sitting outside on my \_**balcony\_** when it's hot.  
**2.** North, East, South, and \_**W**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are the four cardinal points of the compass.  
**3.** After eating dinner, I do the \_**d**\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
**4.** I live in the countryside. My \_**v**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ is very small. It only has a few houses and one store.  
**5.** My house has a very big \_**y**\_\_\_\_\_\_\_\_\_. I like playing soccer there with my friends.

**6.** Does your uncle live in a villa in Ha Noi? - No, he doesn’t. He lives in an \_**a**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***II. Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line.***

**1.** I often gets up early to catch the bus to go to work. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.** She teach students in a local secondary school. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.** They doesn’t own a house. They still have to rent one to live. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.** Dang Van Lam am a famous goalkeeper in the National Football Team. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.** What do your sister do? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6.** John and Harry doesn’t go swimming in the lake. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.** Jenny speak Vietnamese very well. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.** How often does she goes shopping in the supermarket? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9.** Our dogs aren’t eat bones. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10.** Jenny’s parents is very friendly and helpful. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***III. Read the sentences. Underline the correct words.***

**1.** Excuse me. **Could/ Should** I ask you some questions?  
**2.** **Yes/ No**, sure.  
**3.** **Are/ Do** you live in a house or an apartment?  
**4.** I **live/ lives** in a house.  
**5.** Does it **have/ has** a pool?  
**6.** No, it **doesn't/ don't**.  
**7.** It **has/ have** three bedrooms.  
**8.** Does it **has/ have** a balcony?  
**9.** Yes, it **does/ do**.  
**10.** Does Tom's house **has/ have** a yard and a pool?

***V. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.***

**1.** My brother (**live**) \_\_ **lives\_\_\_** in the USA.  
**2.** We (**have**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a dog.  
**3.** Does he (**live**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Hanoi?

- No, he doesn’t. He (**live**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Huế.

**4.** My house (**not have**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a yard.  
**5.** Do you live in a house?

- No, I don't. I (**live**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in an apartment.  
**6.** Do they (**have**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a car?

- Yes, they do.

***VI. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.*1.** My mom always (**make**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ delicious meals.

**2.** Jenifer (**not eat**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eggs.

**3.** Susie (**go**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ shopping every week.

**4.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Minh and Hoa (**go**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to work by bus every day?

**5.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ your parents (**agree**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ with your decision?

**6.** Where\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ he (**come**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from?

**7.** Where\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ your father (**work**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?

**8.** Jimmy\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ usually (**not water**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the trees.

**9.** Who (**do**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the washing in your house?

**10.** They (**eat**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ out once a month.

***VII. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.*1.** It (**be**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a fact that smart phone (**help**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ us a lot in our life.

**2.** I often (**travel**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to some of my favorite destinations every summer.

**3.** Our Math lesson usually (**finish**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at 4.00 p.m.

**4.** The reason why Susan (**not eat**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ meat is that she (**be**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a vegetarian.

**5.** People in Ho Chi Minh City (**be**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ very friendly and they (**smile**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a lot.

**6.** The flight (**start**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at 6 a. m every Thursday.

**7.** Peter (**not study**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ very hard. He never gets high scores.

**8.** I like oranges and she (**like**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apples.

**9.** My mom and my sister (**cook**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lunch every day.

**10.** They (**have**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ breakfast together every morning.

**THE END!**