**THÌ HIỆN TẠI ĐƠN**

1. **Cấu tạo:**

* Tobe:

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

**Ví dụ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Khẳng định | She is beautiful. |
| Phủ định | She is not beautiful. |
| Nghi vấn | Is she beautiful? |

* V-infinitive:

|  |  |
| --- | --- |
| Khẳng định | S + V (s/ es) + … |
| Phủ định | S + do/ does + not + … |
| Nghi vấn | Do/ Does + S + V + … ? |

  **Ví dụ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Khẳng định | I play tennis. | He watches TV. |
| Phủ định | I do not play tennis. | He does not watch TV. |
| Nghi vấn | Do you play tennis? | Does he watch TV? |

1. **Chức năng:**
2. Diễn đạt một thói quen   
    Ex: I get up early every morning. (Tôi thức dậy sớm vào tất cả các buổi sáng)
3. Diễn đạt một lịch trình có sẵn   
    Ex: The plane leaves at 3 p.m tomorrow.(Chiếc máy bay sẽ cất cánh lúc 3 giờ chiều ngày mai)
4. Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ex: The sun rises in the East.(Mặt Trời mọc đằng Đông)

1. **Từ nhận biết:**

•       every ...  
•       always  
•       often                                              
•       normally  
•       usually  
•       sometimes  
•       seldom  
•       never  
•       first  
•       then