**Theme 3 lesson 1: OUR WORLD**

**A.VOCABULARIES**:

Temple (n): đền, điện, miếu

Amusement park (n): công viên giải trí

Sightseeing (n): ngắm cảnh

Camping (n): cắm trại

Hiking (n): đi bộ đường dài

**B. GRAMMAR:**

**1.The present continuous tense** ( thì hiện tại tiếp diễn)

**CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu khẳng định** | **Câu phủ định** | **Câu hỏi** |
| S + am/ is/ are + V-ing  CHÚ Ý:  – S = I + am  – S = He/ She/ It + is  – S = We/ You/ They + are  Ví dụ:  a) They are watching TV now. *(Bây giờ chúng đang xem TV.)*  b) She is cooking with her mother. (*Cô ấy đang nấu ăn với mẹ của cô ấy.)*  c) We are studying English. (*Chúng tôi đang học Tiếng Anh*.) | S + am/ is/ are + not + V-ing  CHÚ Ý:  – am not: không có dạng viết tắt  – is not = isn’t  – are not = aren’t  Ví dụ:  a) I am not listening to music at the moment. (*Lúc này tôi đang không nghe nhạc*.)  b) My sister isn’t working now. (*Chị gái tôi đang không làm việc*.)  c) They aren’t watching the TV at present. (*Hiện tại họ đang không xem TV.*) | Am/ Is/ Are + S + V-ing   ?  Trả lời:  - Yes, I am. – Yes, he/ she/ it + is. – Yes, we/ you/ they + are.  - No, I + am not. – No, he/ she/ it + isn’t. – No, we/ you/ they + aren’t.  a) - Are you doing your homework? (*Con đang làm bài tập về nhà phải không?*)  - Yes, I am./ No, I am not.  b) - Is he going out with you? (*Anh ấy đang đi chơi cùng cậu có phải không?)*  - Yes, he is./ No, he isn’t.  c) Are they studying English? *(Họ đang học tiếng Anh à?)*  - Yes, they are./ No, they aren't. |

2. **CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN**:

➣ *Diễn tả một hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói*

Ví dụ:They are watching TV now. *(Bây giờ họ đang xem TV.)*

➣ *Diễn tả sự việc hoặc hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói*

Ví dụ:I am finding a job. *(Tôi đang tìm kiếm một công việc.)* => Không nhất thiết là tôi đang tìm việc ngay tại thời điểm nói, nhưng tôi đang trong quá trình tìm kiếm một công việc (sau khi ra trường hoặc sau khi nghỉ ở công ty cũ.)

➣ *Diễn tả một sự việc đã được dự trù trước cho tương lai*

Ví dụ:I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow. *(Tôi đã mua vé hôm qua. Ngày mai tôi sẽ bay tới New York.)*

➣ *Diễn tả hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói, thường dùng trong câu có sử dụng “always”*

Ví dụ:He is always coming late. (Anh ta luôn tới trễ.)

3**. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT**

➣ *Trạng từ chỉ thời gian*

now: bây giờ, right now: ngay bây giờ, at the moment: lúc này

at present: hiện tại

at + giờ cụ thể (at 12 o’lock)

Look! (Nhìn kìa!)

Listen! (Hãy nghe này!)

Keep silent! (Hãy im lặng!)

**Những động từ không chia ở Hiện tại tiếp diễn:**

Lưu ý: Có một số động từ không dùng ở thể tiếp diễn như like, want, need...

Ví dụ:- I like this book. (đúng) - I’m liking this book. (sai)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Want: muốn  2. Like: thích  3. Love: yêu  4. Need: cần  5. Prefer: thích hơn  6. Believe: tin tưởng  7. Contain: chứa đựng  8. Taste: nếm  9. Suppose: cho rằng  10. Remember: nhớ  11. Realize : nhận ra  12. Understand: hiểu biết | 13. Depend: phụ thuộc  14. Seem: dường như/ có vẻ như  15. Know: biết  16. Belong: thuộc về  17. Hope: hy vọng  18. Forget: quên  19. Hate: ghét  20. Wish: ước  22. Mean: có nghĩa là  23. Lack: thiếu  24. Appear : xuất hiện  25. Sound : nghe có vẻ như |

**C. PRACTICE**:

**Bài tập 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc**

1. Be careful! The motorbike (go) ………………….. so fast.
2. Listen! Someone (cry) ………………….. in the next door.
3. My sister (sit) ………………….. next to the handsome boy over there at present?
4. Now they (try) ………………….. to pass the subject
5. It’s 11 o’clock, and my parents (cook) ………………….. dinner in the kitchen.
6. Keep silent! You (talk) ………………….. so loudly.
7. I (not stay) ………………….. at school at the moment.
8. Now she (lie) ………………….. to her father about her bad marks.
9. At present they (travel) ………………….. to Lon Don.
10. He (not work) ………………….. in his bedroom now.

**Bài tập 2: Viết lại những câu sau dựa vào những từ cho sẵn.**

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

……………………………………………………………………………

1. My/ boy/ clean/ floor/.

……………………………………………………………………………

1. Moon/ have/ dinner/ her/ friends/ a/ restaurant.

……………………………………………………………………………

1. We/ ask/ a/girl/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

……………………………………………………………………………

1. My/ sister/ draw/ a/ beautiful/ picture

……………………………………………………………………………..

**D. HOMEWORK**:

* Practice exercise on workbook page (20,21).