**Name: ………………………………**

**Class: 6A**

**Week: 23rd ( Từ ngày 22 đến ngày 27/2/2021)**

**Lesson 1&2**

**Unit 12: SPORTS AND PASTIMES**

**Section C: How often?**

1. **Vocabulary:**
* fly kite : thả diều
* walk (v) đi bộ
* tent (n) cái lều
* picnic (n) buổi dã ngoại
* be late for : trễ…..
* weekend : cuối tuần
* boots (n) đôi giày ủng
* go to the zoo/park : đi tới sở thú/công viên
* go camping : đi cắm trại
1. **Adverbs of frequency: ( Trạng từ chỉ tần suất/mức độ)**
* always (adv) luôn luôn
* usually (adv) thường thường
* often (adv) thường
* sometimes (adv) đôi khi
* never (adv) không bao giờ
* Trạng từ chỉ tần suất (*sometimes*,*often*, ……) diễn đạt mức độ của hành động.
* Vị trí của trạng từ chỉ tần suất:
* Thường đứng trước động từ thường (go,play,read,listen,…..)
* Sau động từ to be (am/is/are)

Example: She nevers gets up late.

 Lan is always at home.

 **Put adverbs of frequency in the correct position.**

1. My friends play badminton in the park. (usually)
2. They watch TV in the evening. (always)
3. Does he go swimming? (often)
4. We don’t play tennis. (often)
5. My sister goes shopping on Saturday. ( sometimes)j
6. We go to school late. (never)
7. We go to the zoo on the weekend. (sometimes)
8. **Grammar:** Hỏi và trả lời về mức độ thường xuyên của hành động:

How often ( Có thường không? / Bao lâu một lần?)

How often + do/does + S + V ?

S + sometimes/usually/….+ V(-s/es)

 Example:

 How often do you go to the park?

 I sometimes go to the park.

1. **Exercise:**
2. **Trả lời câu hỏi về bản thân**
3. How often do you go to the movies?

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

1. How often do you listen to music?

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

1. How often do you check your facebook?

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

1. How often do you help your mom?

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

1. **Sắp xếp**
2. never/ They/ camping/ go.
3. They/ walk/ school/ always/ to.
4. I/ strong/ wear / and/ warm/ clothes/ boots.
5. How / you/ do/ go / shopping/ often/?
6. watch/ Do/ you/ /TV/ often/ free/ your/ in / time/?

**Lesson: 3+4**

**REVISION**

**(Unit 9,10,11,12)**

1. **Vocabulary:**
2. **Loại 1 từ không cùng nhóm với 3 từ còn lại:**
3. Monday Tuesday Today Friday **………..**
4. ear year eye nose **………..**
5. water milk orange coffee **………..**
6. carrot tomato potato apple **………..**
7. often sometimes time never **………..**
8. fat thin tall cold **………..**
9. go walk hot play **………..**
10. **Nối hai vế thành một cụm hoàn chỉnh:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** |  | **B** |
| 1. watch
 | 1. to the movies
 |
| 1. do
 | 1. to music
 |
| 1. fly
 | 1. long hair
 |
| 1. wear
 | 1. to school
 |
| 1. walk
 | 1. TV
 |
| 1. play
 | 1. kite
 |
| 1. go
 | 1. strong boots
 |
| 1. listen
 | 1. volleyball
 |
| 1. have
 | 1. aerobics
 |

**Answer: 1+\_\_\_,2+\_\_\_,3+\_\_\_,4+\_\_\_,5+\_\_\_,6+\_\_\_,7+\_\_\_,8+\_\_\_,9+\_\_\_,**

1. **Grammar and Exercise:**
2. **The present simple tense: ( Thì hiện tại đơn)**

**Form:**

Affirmative: S + V/V(-s/-es) + ……..

Negative: S + do not/ does not + V +………

Interrogative: Do/Does + S + V +………?

Yes, S + do/does.

No, S + don’t/doesn’t.

Lưu ý: Để làm thì hiện tại đơn chính xác, trước hết các em hãy xác định thật đúng chủ ngữ (S) trong câu để xác định hình thức của động từ (V) và trợ động từ.

**Choose the best answer:**

1. **like/likes/don’t like/ doesn’t like**
2. I (like) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iced tea. It’s my favorite drink.
3. Lan (not, like) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ carrots.
4. He (like) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ listening to music.
5. We (not, like) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tomatoes.
6. **want: (muốn) need: (cần)**

**want/ wants/ need/ needs**

1. My mom (need) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a bottle of cooking oil.
2. He (need) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a box of chocolate.
3. I (want) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a kilo of rice.
4. Nga (want) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a tube of toothpaste.
5. **Trợ động từ: do / does**
6. What \_\_\_\_\_\_ you do in your free time?
7. \_\_\_\_\_\_ Hoa watch TV in her free time?

 Yes, she \_\_\_\_\_\_.

1. How often \_\_\_\_\_\_ your brother play soccer?
2. \_\_\_\_\_\_ they often go fishing?

 Yes, they \_\_\_\_\_\_.

1. **How much/ How many? Hỏi số lượng bao nhiêu?**

**How much** + danh từ không đếm được

**How many** + danh từ đếm được số nhiều.

*Để chọn đúng từ cần lưu ý danh từ.*

**Chọn How much/ How many**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rice does Nga want?
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apples do they need?
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ beef does she need?
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ milk do you want?
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oranges does your father want?

**THE END**

*\*****NOTES:***

* *Các em viết cấu trúc ngữ pháp vào tập và áp dụng làm bài tập.*
* *Chúc các em học tập tại nhà thật tốt nhé.*