1. **ĐỘNG TỪ “TO BE”**
2. Là động từ cơ bản nhất trong tiếng Anh.
3. Có 3 biến thể AM/ IS/ ARE tương ứng với các chủ ngữ nhất định.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Đại từ sở hữu | Động từ “to be” | Cách viết tắt |
| I | Am | I’m |
| We | Are | We’re |
| You | You’re |
| They | They’re |
| He | Is | He’s |
| She | She’s |
| It | It’s |

**Cấu trúc:**

|  |  |
| --- | --- |
| Khẳng định | S + am/ is/ are + … |
| Phủ định | S + am/ is/ are + not + … |
| Nghi vấn | Am/ is/ are + S + … ? |

**Ví dụ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khẳng định** | **Phủ định** | **Nghi vấn** |
| I am a doctor. | I am not a doctor. | Am I a doctor? |
| She is a teacher. | She is not a teacher. | Is she a teacher? |
| They are students. | They are not students. | Are they students? |

1. **TÍNH TỪ**

Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, ... của một người hoặc vật. Nó bổ nghĩa cho [danh từ](http://hocmai.vn/mod/wiki/view.php?id=18771&page=Ch%E1%BB%A9c+n%C4%83ng+c%E1%BB%A7a+danh+t%E1%BB%AB+v%C3%A0+ph%C3%A2n+lo%E1%BA%A1i+danh+t%E1%BB%AB), [đại từ](http://hocmai.vn/mod/wiki/view.php?id=18771&page=%C4%90%E1%BB%8Bnh+ngh%C4%A9a+v%C3%A0+ph%C3%A2n+lo%E1%BA%A1i+%C4%91%E1%BA%A1i+t%E1%BB%AB) hoặc [động từ liên kết](http://hocmai.vn/mod/wiki/view.php?id=18771&page=%C4%91%E1%BB%99ng+t%E1%BB%AB+li%C3%AAn+k%E1%BA%BFt) (linking verb). Tính từ luôn đứng trước [danh từ](http://hocmai.vn/mod/wiki/view.php?id=18771&page=Ch%E1%BB%A9c+n%C4%83ng+c%E1%BB%A7a+danh+t%E1%BB%AB+v%C3%A0+ph%C3%A2n+lo%E1%BA%A1i+danh+t%E1%BB%AB) được bổ nghĩa.

**ADJ + DANH TỪ (NOUN)**

**kk**

**Ví dụ:** She is a beautiful girl. (Cô ấy là một cô gái xinh đẹp.)

This is a red book. (Đây là một quyển sách màu đỏ.)