TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

**TỔ TIẾNG ANH**

**NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 6**

**Tuần ôn tập: (từ tuần 19 đến tuần 22)**

**THE PRESENT SIMPLE TENSE &**

**THE PRESENT CONTINUOUS TENSE**

**(Thời gian học: 17/2 – 20/2/2021)**

**\*\*\***

**I. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp đã học.

- Học sinh ôn lại điểm ngữ pháp về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn.

**2. Kỹ năng:**

- Vận dụng kiến thức đã học để học sinh có thể làm dạng bài tập trắc nghiệm nhằm phân biệt 2 thì.

**II. NỘI DUNG**

**\*Ngữ pháp:**

**-** Các dạng động từ của thì hiện tại đơn (HTĐ) và thì hiện tại tiếp diễn (HTTD).

**III. THỜI GIAN**: 45 phút

**IV. BÀI HỌC:**

**THE PRESENT SIMPLE TENSE**

**(*THÌ HIỆN TẠI ĐƠN)***

1. **Cách sử dụng**

Thì Hiện tại đơn dùng để:

- Hỏi đáp các thông tin cá nhân: tên, tuổi, chỗ ở, công việc, các thành viên trong gia đình.

- Nói lên các hoạt động, thói quen hàng ngày.

- Mô tả nơi chốn, vị trí.

**B. Công thức.**

1) Động từ To Be (am / is / are)

|  |  |
| --- | --- |
| ( +) | S + am / is / are…. |
| ( - ) | S + am / is / are + not… |
| ( ? ) | Am / Is / Are + S ….?  - Yes, S + am / is / are.  - No, S + am / is / are + not. |
| Wh-question + am / is / are + S?  - S + am / is / are ….. |

**\* Ghi nhớ:** a) - I + am ↔ I**’m**

- He / She / It + is ↔ He / She / It + **’s**

**-** You / We / They + are ↔ You / We / They + **’re**

b) - is + not ↔ isn’t

- are + not ↔ aren’t

2) Động từ thường

|  |  |
| --- | --- |
| ( + ) | S + V/Vs/es…. |
| ( - ) | S + do / does + not + V. |
| ( ? ) | Do / Does + S + V …?  - Yes, S + do / does.  - No, S + do / does + not. |
| Wh-question + do / does + S + V…?  - S + V/Vs/es. |

**\* Ghi nhớ**: a) - I / You / We / They /Plural noun + V

- He / She / It /Singular noun + Vs/es (Nếu V tận cùng là: O / S / Z /CH / X / SH, ta dùng V-es)

b) - I / You / We / They + do

- He / She / It + does

c) do + not ↔ don’t ; does + not ↔ doesn’t

d) Wh-question: What / Where / Who / How / How many / How much / What time / When…..

3) Động từ “Have”

|  |  |
| --- | --- |
| ( +) | S + have / has … |
| ( - ) | S + do / does + not + have … |
| ( ? ) | Do / Does + S + have …? |

**\* Ghi nhớ:** - I / You / We / They + have

- He / She / It + has

**THE PRESENT CONTINUOUS TENSE**

***(THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)***

1. **Cách sử dụng**

Thì Hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra lúc nói.

**B. Công thức.**

|  |  |
| --- | --- |
| ( + ) | S + am / is / are + V-ing. |
| ( - ) | S + am / is / are + not + V-ing. |
| ( ? ) | Am / Is / Are + S + V-ing?  - Yes, S + am / is /are.  - No, S + am / is / are / + not. |
| Wh-question + am / is / are + S + V-ing? |

**\* Ghi nhớ:** Khi thêm V-ing cần lưu ý các trường hợp sau:

- Nếu V tận cùng là “ e ” thì bỏ “ e ” ( vd: have ⭢having )

- Nếu V có âm cuối là nguyên âm (u, e, o, a, i) thì gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm -ing (swim ⭢ swimming )

**THE PRESENT SIMPLE TENSE &**

**THE PRESENT CONTINUOUS TENSE**

***(THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)***

1. **Cách nhận biết:**

- Thì hiện tại đơn thường có các trạng từ tần suất (Adverbs of frequency) như: *never, sometimes, often, usually, always….*. Hoặc *every*…ở đầu câu, đôi khi ở cuối câu.

- Thì hiện tại tiếp diễn thường có các trạng từ như: *now, at the moment, at present*. Hoặc đầu câu có: *Look!, Listen!,…*

**B. Vị trí các trạng từ trong thì HTĐ & HTTD**

1) Trạng từ tần suất (Adverbs of frequency)

- Đứng trước động từ thường.

- Đứng sau động từ To be.

2) Trạng từ trong thì HTTD: now, at the moment, at present…

- Đứng đầu câu hoặc cuối câu.

**🖎DẶN DÒ:**

**- Học sinh ôn tập nội dung phần ngữ pháp trong bài.**

**- Học sinh làm bài tập trực tuyến theo đường link:** **https://forms.gle/uR6U9D414k3gpcxS9**

**Hạn chót nộp bài: 17 giờ 00 ngày 19/02/2021.**

**- Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.**

**\*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên GV** | **Zalo** | **Facebook/**  **Messenger** | **Email** |
| Thầy Thảo | 0938 522 274 | Thao Le | [hieuthao22274@gmail.com](mailto:hieuthao22274@gmail.com) |
| Cô Trang | 0344 682 289 | Trang Huynh | [huynhthibaotrangdsa@gmail.com](mailto:huynhthibaotrangdsa@gmail.com) |
| Cô Sương | 0344345641 | Sương Tuyết | [tuyetsuong1809@gmail.com](mailto:nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com) |