SIMPLE PRESENT and SIMPLE PAST

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIMPLE PRESENT** (thì hiện tại đơn) | **Structure (cấu trúc ngữ pháp)** | **Meaning (ý nghĩa)** | **Expressions (các dấu hiệu nhận biết trong câu để sử dụng thì hiện tại đơn)** |
| Structure | Affirmative form(câu khẳng định) | S (số ít) + V**s/ es**+ O.S (số nhiều) + V**0**+ O. (với các động từ kết thúc bằng: ***ch, sh, o, s, x, z*** thì chúng ta thêm ***es)*** | * Express ***the truth*** (mô tả sự thật).
* Express ***habitua****l* or ***every day activity***. (mô tả ***thói quen*** hoặc ***các hoạt động hàng ngày***)
 | * always (luôn luôn)
* usually = normally (thường xuyên = bình thường)
* often (thường, hay)
* sometimes (thỉnh thoảng)
* rarely (hiếm khi)
* never (không bao giờ)
* every … (mỗi…)
 |
| Negative form(câu phủ định) | S(số ít) +doesn’t+ V0 + O.S(số nhiều) + don’t+ V**0**+ O. |
| Question | Yes/ No Q | Does+S(số ít) + V0 + O?Do+ S(số nhiều) + V**0**+ O? |
| Wh- Q | Wh- + does+S(số ít) + V0+ O?Wh-+ do+ S(số nhiều) + V**0**+ O? |

|  |  |
| --- | --- |
| Simple present (thì hiện tại đơn) | **Structure (cấu trúc ngữ pháp)** |
| Structure | Affirmative form(câu khẳng định) | S (số ít) + **is**+ O.S (số nhiều) + **are** + O. Riêng **I am** |
| Negative form(câu phủ định) | S(số ít) + **isn’t** + O.S(số nhiều) + **aren’t**+ O.Riêng **I** **am not** |
| Question | Yes/ No Q | **Is**+ S(số ít) + O?**Are**+ S(số nhiều) + O? |
| Wh- Q | Wh- + **is** +S(số ít) + O?Wh-+ **are**+ S(số nhiều) + O? |

\* Đối với động từ **to be** ở thì hiện tại được chia thành **am, is, are**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIMPLE PAST** (thì quá khứ đơn) | **Structure (cấu trúc ngữ pháp)** | **Meaning (ý nghĩa)** | **Expressions (các dấu hiệu nhận biết trong câu để sử dụng thì hiện tại đơn)** |
| Structure | Affirmative form(câu khẳng định) | S + V**ed/ 2**+ O.\* đôi với động từ hợp quy tắc chúng ta thêm **ed**\* đôi với động từ bất quy tắc chúng ta học thuộc bảng động từ bất qui tắc để sử dụng cho thì quá khứ. | At a particular time in the past, events or actions or situations happened. They began and ended in the past.(trong một điểm thời gia cụ thể ở quá khứ, các sự kiện, hành động, hoặc tình huống đã xảy ra. Nó bắt đầu và kết thúc ở quá khứ.) | * yesterday (hôm qua)
* last …. (…..trước)
* …..ago (cách đây……)
 |
| Negative form(câu phủ định) | S + didn’t + V**0**+ O.(didn’t = did not) |
| Question | Yes/ No Q | Did+ S + V**0**+ O? |
| Wh- Q | Wh- + did+ S+ V0+ O? |

\* Đối với động từ **to be** thì được chia thành **was/ were**

|  |  |
| --- | --- |
| Simple Past (thì hiện tại đơn) | **Structure (cấu trúc ngữ pháp)** |
| Structure | Affirmative form(câu khẳng định) | S (số ít) + **was**+ O.S (số nhiều) + **were** + O.  |
| Negative form(câu phủ định) | S(số ít) + **wasn’t** + O.S(số nhiều) + **weren’t**+ O. |
| Question | Yes/ No Q | **Was**+ S(số ít) + O?**Were**+ S(số nhiều) + O? |
| Wh- Q | Wh- + **was** +S(số ít) + O?Wh-+ **were**+ S(số nhiều) + O? |

EXERCISE

1. **Supply the correct tense or form of the verbs:**
2. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ her at the movie theater last night. (meet)
3. He (go) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to English club every Sunday. But last Sunday he (not go) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ there, he (go) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to the City’s Museum.
4. Two years ago, she \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ at a village school. (teach)
5. What \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yesterday morning? (do)
6. They usually \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinner at home, but they \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinner in a small restaurant yesterday evening. (have)
7. The children \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(be) here ten minutes ago.
8. We enjoy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ around the world. (travel)
9. The weather \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nice yesterday. (be)
10. I (be) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ busy last night, so I (miss) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a good film on TV.
11. My father \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a new car two months ago. (buy)
12. They usually \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ their house blue. (paint)
13. She \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (go) to Australia in 1994 and she liked it very much.
14. My father usually \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (like) his steak well-done.
15. The dog \_\_\_\_\_\_\_ (eat) its toy last night.
16. The policeman \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (talk) to the burglar yesterday.
17. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (you /have) a test last week?
18. I often see her mother but she \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (not speak) to me.
19. The gentleman \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (speak) to his servant 2 hours ago.
20. The kangaroo always \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (carry) its baby.
21. My friend \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (talk) a lot every day.
22. The man \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (not drive) to the supermarket last weekend.
23. My brothers \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (leave) for England last week.
24. My sisters \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (leave) for England every year in June.
25. I don't like that man because he often \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (laugh) at me.
26. Her father never \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (smoke).
27. The cat usually \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (leave) its basket when it is hungry.
28. Last year, you \_\_\_\_\_\_\_\_\_(be) the tallest student in the class.

**II. Choose and an appropriate form of verbs to fill in the sentences.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| start | have | take | eat |
| stop | return | buy | meet |
| travel | move | tell |  |

1. Liz’s family\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to this apartment three years ago.
2. My uncle \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me to the zoo last Sunday.
3. Nam\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a party at that restaurant on his birthday last Saturday.
4. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a lot of gifts for my family when I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to Singapore last month.
5. They \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to Nha Trang last week by train.
6. I\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a lot of ice-cream last night, that’s why I have a stomachache now.
7. It\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to rain heavily on my way home so I stopped at a bus stop.
8. This morning I\_\_\_\_ one of my old friends on the way to school. She\_\_\_\_\_me about her new job.