|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRESENT** | **PAST** |
| SIMPLE | \***Động từ tobe:**  (+) S + am/is/are + O  (-) S + am/is/are + not + O  (?) am/is/are + S+ O?  \* **Động từ thường:**   * Khẳng định:S + V\_S/ES + O * Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(inf) +O * Nghi vấn: DO/DOES + S + V(inf) + O ?   **\* Nhận biết:** Every-, always, often , usually, rarely , generally, frequently, … | \***Động từ tobe:**  • Khẳng định: S+ Were/Was + Ved/V2 .  • Phủ định: S + Were/Was + Ved/ V2.  • Nghi vấn: Were/Was + S + Ved/ V2 ?  \* **Động từ thường:**  •Khẳng định: S + Ved/V2 + O.  •Phủ định: S + did + not+ V(inf) + O.  •Nghi vấn: Did + S + V(inf) + O ?  **\* Nhận biết:** Yesterday, ago , last night/ last week/ last month/ last year, ago(cách đây) |
| CONTINUOUS | **\*Công thức:**  Khẳng định: S +am/ is/ are + V\_ing + O.  •Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V\_ing + O.  •Nghi vấn:Am/is/are+S + V\_ing+ O ?  **\* Nhận biết:** At present, at the moment, now, right now, currently, at the moment, look, listen.…  Ex: look! The baby is crying.  C | **\*Công thức:**  •Khẳng định: S + was/were + V\_ing + O.  •Phủ định: S + was/were+ not + V\_ing + O.  •Nghi vấn: Was/were+S+ V\_ing + O ?  **\* Nhận biết:**  • Trong câu có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.  • At + thời gian quá khứ (at 5 o’clock last night,…)  • At this time + thời gian quá khứ. (at this time one weeks ago, …)  • In + năm trong quá khứ (in 2010, in 2015)  • In the past  • Khi câu có “when” nói về một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác chen ngang vào. |
| PERFECT | **\*Công thức:**  •Khẳng định:S + have/ has + V3/ED+ O.  •Phủ định:S + have/ has+ NOT + V3/ED+ O.  •Nghi vấn:Have/ has + S+ V3/ED+ O ?  **\* Nhận biết:** Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recently, before… | **\*Công thức:**  •Khẳng định: S + have/ has + been + V\_ing + O.  •Phủ định: S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing.  •Nghi vấn: Have/ Has + S + been + V-ing ?  **\* Nhận biết:** All day, all week, since, for, for a long time, in the past week, recently, lately, up until now, and so far, almost every day this week, in recent years. |
| FUTURE | **\*Công thức:**  •Khẳng định:S + shall/will + V(infinitive) + O  •Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O  •Nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O ? | **\* Nhận biết:** tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian…, this week, this Sunday,… |