**Unit 12: SPORTS AND PASTIMES (thể thao và những trò giải trí)**

1. **Grammar**
2. **Trạng từ chỉ tần suất ( adverbs and frequency)**

Các trạng từ tần suất dùng để mô tả mức độ dày (đều đặn) hay thưa dần của hành động. Các trạng từ này trả lời cho câu hỏi “How often…?

* Các trạng từ tần suất thưa dần theo thứ tự sau:

 always (luôn luôn)

 usually (thường thường)

 often ( thường hay)

 sometimes ( thỉnh thoảng)

 seldom (ít khi, hiếm khi)

 never (không bao giờ)

* Vị trí các trạng từ chỉ tần suất
* Đứng sau động từ TOBE

Ex: She is always busy.

* đứng trước động từ thường

Ex: He sometimes plays football.

* Đứng sau trợ động từ

Ex: We must always obey our parents

* Ngoài ra các cụm từ chỉ tần suất thì thường đứng cuối câu.
* every day/ week/ month: hàng ngày/ tuần / tháng
* once a week: mỗi lần một tuần
* twice a month: hai lần một tháng
* three times a year: ba lần một năm

Ex: She does her homework every day.

1. **How ofen….?**

Được dùng để hỏi sự việc xảy ra thường xuyên như thế nào.

|  |
| --- |
| How often + trợ động từ + S + V(nguyên mẫu)…? |

Ex: How often do you watch television?

Câu hỏi “How often…? thường được trả lời với các trạng từ chỉ tần suất.

I watch television three times a week.

1. **Exercises**

**Exercise 1: Multiple choice:**

1 . The boys are \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in that room.

A. doing

B. driving

C. playing

D. flying

2. She often listens to music in her \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

A. free time

B. weekend

C. week

D. time

3. My brother \_\_\_\_\_\_\_\_\_goes fishing, once or twice a month.

A. always

B. sometimes

C. usually

D. sometimes.

4. The man \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ travels by bus. He walks to work.

A. always

B. sometimes

C. usually

D. never

5. My sister \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ late for school.

A. is never

B. never is

C. is not never

D. never is not

6. How \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do you go camping, Sang ?

A. much

B. many

C. often

D. old

7. Which sports \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_? – I play soccer.

A. do you do

B. do you play

C. does he do

D. do they play

8. What do you do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_? – I watch TV.

A. in your class

B. in the park

C. in your free time

D. on your free time

9. Tam is playing soccer now. He \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ soccer every Sunday.

A. play

B. playing

C. plays

D. to play

10. They \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ camping.

A. go sometimes

B. sometimes go

C. sometimes going

D. sometimes goes

 **Exercise 2: make questions “ how often…?”**

1. She goes jogging once a week.

=> .......................................................................................?

2. They often go to the park.

=> ....................................................................................... ?

3. She plays tennis every day.

=> ........................................................................................ ?

4. I play badminton twice a week.

=>........................................................................................ ?

5. They never go camping.

=> ......................................................................................... ?

6. They go swimming every weekend.

=> ......................................................................................... ?

7. Mary plays ropes with Daisy three times a week.

=> ......................................................................................... ?

8. My brother listens to music every day.

=> ......................................................................................... ?

9. My grandfather goes fishing once a week.

=> ......................................................................................... ?