WEEK 5 04/10-09/10/21 PERIOD 1: TOPIC 2: **CLOTHING**

I Yêu cầu cần đạt : Qua bài đọc , học sinh sẽ học về thì hiện tại hoàn thành,quá khứ đơn và câu bị động

II. Yêu cầu học sinh : Hoc sinh nghiên cứu và viết công thức , làm bài tập theo yêu cầu ở từng phần

#### Present perfect tense:

1. Affirmative:

Ex: I have lived in HCM city for

Nam has bought a new bike since 2019

S + have/has + V

1. Negative:

3/ed

Ex: I haven't lived in HCM city for 5 years.

Nam hasn't lived in HCM city since 2015.

S + haven’t /hasn’t + V

1. Question:

3/ed

Ex: Have you lived in HCM city for 5 years? Has Nam lived in HCM city since 2015?

Have/has + S + V3/ed ……?

1. Signals: Since, for, just, already, recently, never, ever, yet1.

# 2 The past simple :

**+ S + V.C2 / ED**

- **S + didn’t + V**

**? Did + S + V …?**

* ***Dấu hiệu nhận biết : yesterday, ago, last …***
1. **The passive forms :**

**Cách viết lại gồm 3 bước.**

* 1. **Xác định** chủ từ (S), động từ (V), túc từ (O), xác định trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn.
	2. **Chuyển túc từ** về đầu câu làm **chủ ngữ**. (me-I, them- they, him-he,her- she, you- you, it –it)
	3. **Thêm** động từ **to be** (theo thì ) và chuyển v thành **Ved/V3**
	4. Chuyển chủ ngữ (S) thành túc từ (O)và thêm by vào trước túc từ (O)
	5. Đặt trạng từ chỉ nơi chốn trước by và trạng từ chỉ thời gian sau by

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TENSES** | **ACTIVE FORM** | **PASSIVE FORM** |
| Simple present | V1 / Vs(es) | Am / is / are + V3/-ed |
| Present continuous | Am / is / are + V-ing | Am / is / are + **being** + V3/-ed |
| Be going to | Is/are/ am going to + V | Is/are/ am going to + **be** + V3/ed |
| Present perfect | Has / have + P.P | Has / have **+ been** + V3/-ed |
| Simple past | V2 / V-ed | Was / were + V3/-ed |
| Past continuous | Was / were + V-ing | Was / were + **being** + V3/-ed |
| Modal verbs | Can/ could/will /shall might/must/ have to/ ought to +V | Can/ could/will /shall might/must/ have to/ ought to+**be** +V3/-ed |
| Have/ get | Have/ get + O **người** + V/ to V | Have/get + O **vật** + V3/ed |

### Note:

* Nếu động từ trong câu chủ động là từ phủ định thì đổi sang câu bị động phủ định.
* Các chủ từ là he, she, we, they, people, someone … thì có thể bỏ “by + O” trong câu bị động

**Dạng đặc biệt**

1. **Causative (cấu trúc nhờ giúp)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVE FORM** | Have/ get + O **người** + V/ to V |
| **PASSIVE FORM** | Have/get + O **vật** + V3/ed |

1. **Need**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVE FORM** | S + need + V/ to V+ O |
| **PASSIVE FORM** | S + need + Ving |

Write past participle of the following verbs.

* 1. be → was/were -> been: thì, là , ở
	2. do → did -> done: làm
	3. eat → ate -> eaten: ăn
	4. take → took -> taken: lấy, dẫn dắt
	5. have → had -> had: có
	6. go → went -> gone: đi
	7. see → saw -> seen: nhìn thấy
	8. send -> sent -> sent: gửi
	9. made → made -> made : làm 10.grow -> grew -> grown: trồng

Change these sentences into the passive voice, as directed: ( SGK trang 21 phần 4 ) Chuyển sang bị động)

th

1. They made jean cloth completely from cotton in the 18

century.

- Jean cloth ………………………………………………

1. They grow rice in tropical countries.

- Rice ………………………………………………………..

1. They will produce a lot of rice in Vietnam next year.

- A lot of rice ………………………………………………

1. They have just introduced a new style of jeans in the USA
	* A new style of jeans ……………………………………
2. We can solve the problem.

- The problem ………………………………………

1. We have to improve all the schools in the city.
	* All the schools in the city ………………………………
2. They are going to build a new bridge.

- A new bridge ……………………………………….

#### 5/ trang 21 chuyển sang bị động : S + can/should/might/have to/ be going to + V 3/Ved + by 0

1. We can solve the problem

-The problem ………………………..

1. People should stop experiments on animals

Experiments ……………………………

1. We might find life on another planet

Life ……………………………………………………

1. We have to improve all the schools in the city

All the schools ……………………………

#### . Use the correct form of the verbs:

1. I (learn) English for 4 years.
2. They (live) in Danang since 2001
3. You (eat) Chinese food yet?
4. Life on another planet might (find)
5. Two department stores (build) next year.