**HỆ THỐNG NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TIẾNG ANH 1.2**

1. ONLINE 1

**INTRODUCE PEOPLE**

* 1. Vocabulary

|  |  |
| --- | --- |
| Beautiful | xinh, đẹp |
| Famous | nổi tiếng |
| Fantastic | Tuyệt vời, xuất sắc |
| Great | Tuyệt vời |
| Handsome | Đẹp trai |
| Terrific | Tuyệt vời xuất sắc |
| an interpreter | phiên dịch |
| a graphic designer | nhân viên thiết kế đồ họa |
| a salesperson | nhân viên bán hàng |
| a computer programmer | lập trình viên máy tính |

* 1. Grammar
     1. **Verb: tobe**

Đối với thì hiện tại đơn thì động từ tobe sẽ được chia làm 3 biến thể đó là AM, IS và ARE, mỗi loại sẽ được dùng với các chủ ngữ nhất định.

Tobe: is/ am/ are: ở, thì, là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Câu khẳng định** | **Câu phủ định** | **Câu nghi vấn** |
| Cấu trúc | S + am/is/are | S + am/is/are + not | (WH) +am/is/are + S +...? |
| Ví dụ | I am a teacher  (Tôi là giáo viên)  She is at home  ( Cô ấy ở nhà)  Mary and Tom are tall  (Mary và Tom thì cao) | - I am not a teacher   (Tôi không phải là giáo viên )  - She is not really smart.  (Cô ta không được thông minh)  - Students are not hard-working.    (Sinh viên không được chăm chỉ lắm.) | - Is she your sister? (cô ấy là chị bạn à?)  - Who is your boyfriend? (Ai là bạn trai của bạn)  - Why are they here?  (Tại sao họ lại ở đây?) |

* + 1. **Modification with adjectives**

Tính từ dùng để miêu tả danh từ và đại từ, tính từ đứng sau động từ tobe hoặc trước danh từ

* Usain Bolt is terrific. They’re famous actors from China

Adj Noun

* Chris Pine is a handsome actor from the U.S

Adj noun

* Alice Munro is a famous writer from Canada.

Adj noun

* + 1. **Question words (từ để hỏi)**

When: khi nào (thời gian)

Where: nơi nào (địa điểm)

Why: tại sao.

How: như thế nào, bằng phương tiện gì

Who: ai, người nào

What: cái gì

Which: nào, cái nào

How much (+danh từ không đếm được): bao nhiêu

How many (+danh từ đếm được, số nhiều): bao nhiêu

How often: mức độ thường xuyên như thế nào

How far: bao xa

How long: bao lâu

1. ONLINE 2

**Friends and family**

* 1. Vocabulary

|  |  |
| --- | --- |
| Grandparents | ông bà |
| Grandmother | bà |
| Grandfather | ông |
| Uncle | chú, bác, cậu |
| Aunt | cô, dì, mợ, thím |
| Cousin | anh (chị) em họ |
| Parents | Bố mẹ |
| Mother | Mẹ |
| In-laws | bên vợ (chồng) |
| Mother in laws | mẹ chồng (mẹ vợ) |
| Father in laws | bố chồng (bố vợ) |
| Sister in laws | chị dâu |
| Niece | cháu gái |
| Nephew | cháu trai |
| Brother-in-law | anh (em) rể |
| Single | độc thân |
| Engaged | Đính hôn |
| Fiancé | hôn phu |
| Fiancée | hôn thê |
| Married | đã kết hôn |
| Separated | ly thân |
| Divorced | ly thân |
| Ex-husband | chồng cũ |
| Ex-wife | vợ cũ |
| Widowed | góa chồng/ vợ |

* 1. GRAMMAR
     1. Present simple: thì hiện tại đơn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thể | Động từ “tobe” | Động từ thường |
| Khẳng định | S + am/is/are + ……  I + am  He, She, It + is  You, We, they + are  Ex.1:  I am a teacher. (Tôi là giáo viên  Ex2: They are doctors. (Họ đều là bác sĩ.)  Ex3: She is my mother-in law. (Bà ấy là mẹ chồng tôi.) |  |
| Phủ định | S + am/is/are + not +  *is not = isn’t;*  *are not = aren’t*  E.g.: He is not my friend. (Anh ấy không phải là bạn tôi.) | S + do/ does + not + V (nguyên thể)  *do not = don’t*  *does not = doesn’t*  *I, you, we, they, danh từ số nhiều+ don’t*  He, she, It, danh từ số ít+ doesn’t  E.g.: He doesn't live here (Anh ta không sống ở đây |
| Câu hỏi | Yes – No question (Câu hỏi ngắn)  Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?  A: Yes, S + am/ are/ is.       No, S + am not/ aren’t/ isn’t.  E.g.:  Are you a student?  Yes, I am. / No, I am not.  Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)  Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?  E.g.:  a) What is this? (Đây là gì?)  b) Where are you? (Bạn ở đâu thế?) | Yes – No question (Câu hỏi ngắn)  Q: Do/ Does (not) + S + V (ng.thể)..?  A: Yes, S + do/ does.        No, S + don’t/ doesn’t.    E.g.:  Do you play football?  Yes, I do. / No, I don’t.  Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)  Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể) ….?  E.g.:  a) Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)  b) What do you do? (Cậu làm nghề gì vậy?) |

* + 1. **Compare people**
* Look alike: trông giống nhau
* Ex: we look alike: chúng tôi trông giống nhau
* The same+ Noun
* Ex: We like the same kind of music

Chúng tôi thích thể loại nhạc giống nhau

* Both: cả hai
* Ex: We both like music: Cả hai chúng tôi đều thích âm nhạc
* Look different: trông khác nhau
* Ex: We look different: chúng tôi trông khác nhau
* Different + Noun
* Ex: We wear different kind of clothes

Chúng tôi mặc thể loại quần áo khác nhau

* But: nhưng
* Ex: He loves rock, but his father likes classical

**ONLINE 3**

**DAILY ACTIVITIES**

* 1. Vocabulary

|  |  |
| --- | --- |
| Get up | thức dậy |
| Have a shower | tắm |
| Get dressed | mặc quần áo |
| Leave home | rời khỏi nhà |
| Get to work | bắt đầu làm việc |
| Finish work | kết thúc công việc |
| Have dinner | ăn tối |
| Go to bed | đi ngủ |
| At the weekend | cuối tuần |
| During the week | các ngày trong tuần (thứ 2 – thứ 6 |
| Go out | đi chơi |
| Go shopping | đi mua sắm |
| Go to the gym | đi đến phòng tập thể dục |
|  |  |

* 1. GRAMMAR
     1. **Frequency adverbs (Trạng từ chỉ tần suất)**

Always: Luôn luôn

Usually, Normally: Thường xuyên

Generally, Often: Thông thường, thường lệ

Frequently: Thường thường

Sometimes: Đôi khi, đôi lúc

Occasionally: Thỉnh thoảng

Hardly ever: Hầu như không bao giờ

Rarely: Hiếm khi

Never: Không bao giờ

* **Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh có thể đứng ở 4 vị trí sau trong câu: sau động từ to – be, trước động từ thường**

Sau động từ tobe

* She is often late for class

Trước động từ thường

* He never goes out at night

Sau trợ động từ

* She doesn’t often go to the cinema
* **Đôi khi những từ “usually, often, generally, and occasionally” có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu**
* For example:

**Sometimes** I go to the mall on Saturdays.

I go to the pool **occasionally.**

* + 1. **How often**

**Cấu trúc chung:**

**How often + trợ động từ + S + V +….?**

* How often do you cook dinner?  
   Tần suất bạn nấu bữa tối là bao nhiêu?
* How often do you learn English?
* Tần suất bạn học Tiếng Anh như thế nào?

Once a day: một lần một ngày

Once a week: một lần một tuần

Once a month: một lần một tháng

Twice a day: hai lần một ngày

Twice a week: hai lần một tuần

**Khi bạn muốn nói rằng bạn làm gì đó với tần suất 3 lần trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng “số đếm + times”.**

Three times: ba lần

Four times: bốn lần

Five times: 5 lần

Ngoài ra, có thể sử dụng trạng từ chỉ tần suất để trả lời cho câu hỏi How often?

Always: Luôn luôn

Usually, Normally: Thường xuyên

Generally, Often: Thông thường, thường lệ

Frequently: Thường thường

Sometimes: Đôi khi, đôi lúc

Occasionally: Thỉnh thoảng

Hardly ever: Hầu như không bao giờ

Rarely: Hiếm khi

Never: Không bao giờ

* Ex1: I always learn English.
* Ex2: I rarely go to the gym.

1. ONLINE 4

**HOBBIES**

* 1. Vocabulary

|  |  |
| --- | --- |
| Go camping | đi cắm trại |
| Go to the gym | đi đến phòng tập thể dục |
| Play cards | chơi bài |
| Play table tennis | chơi đánh bóng bàn |
| Do some cooking | nấu nướng |
| Collect things | sưu tầm |
| Watch TV | xem vô tuyến |
| Spend time with friends | dành thời gian cùng bạn bè |
| Be interested in: thích  Be keen on: thích  Be fond of: thích | I am interested in playing football  I am keen on playing football  I am fond of playing football |
|  |  |

* 1. GRAMMAR
     1. **Preposition of time ( giới từ chỉ thời gian)**
* Giới từ IN: thường được sử dụng khi nói về buổi trong ngày, khoảng thời gian, tháng, năm cụ thể, các mùa,

in the morning (vào buổi sáng)

in 2 minutes (trong 2 phút)

in May (vào tháng Năm)

in 2010 (vào năm 2010)

in summer (vào mùa hè)

* Giới từ ON: thường được sử dụng khi nói tới thứ trong tuần, ngày kèm tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể.  
  Ví dụ:

on Monday (vào thứ Hai)

on Sunday morning (vào sáng Chủ Nhật)

on May 6th (vào ngày 6 tháng 5)

on June 27th 2017 (vào ngày 27 tháng 6 năm 2017)

on Christmas Day (vào ngày Giáng sinh)

* Giới từ AT: thường được sử dụng trước giờ, một số dịp lễ, sự kiện như các lễ hội đặc biệt.

at 6 o'clock (lúc 6 giờ)

at 2 p.m (lúc 2 giờ chiều)

at bedtime (vào giờ ngủ)

at luchtime (vào giờ ăn trưa)

* + 1. **Preposition of place**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giới từ** | **Ý nghĩa** | **Cách sử dụng** |
| In | “In” mang nghĩa là trong  Dùng chủ yếu khi bạn muốn nói đến một không gian rộng và chung nhất | Chỉ vị trí bên trong diện tích, không gian (bao quanh vật)  + in the room/ building/restaurant/  + in the sea/in the world/in the sky  + Đứng trước tên làng, thị trấn, thành phố, quốc gia  + in Ha Noi, in Viet Nam |
| On | “On” mang nghĩa là trên  – Dùng “on” khi ám chỉ một sự vật, địa điểm, hiện tượng, cụ thể. | – Chỉ số tầng (nhà), nơi chốn    +on the 1st/2nd floor,  – Chỉ bề mặt  + on the table/ on the chair  – Dùng trước tên đường  + on the street, on Wall Street |
| At | “At” mang nghĩa là tại  – Thường được dùng khi muốn nói đến một nơi chốn, một điểm cụ thể | – Dùng để chỉ vị trí tại 1 điểm  + at home, at the station/airport/door/office  + at the top/bottome of, at the beginning/end of  – Dùng để chỉ nơi làm việc, học tập  + at work, school, university, college  – Dùng để chỉ địa chỉ cụ thể  + at 55 tran phu street  + at 137 Nguyen Thi Thap Street. |

1. ONLINE LESSON 5
   1. VOCABULARY

|  |  |
| --- | --- |
| appetizer | món khai vị |
| entrees | món chính |
| desserts | món tráng miệng |
| beverages | đồ uống |
| chicken soup | súp gà |
| fried quid | mực chiên |
| mixed-green salads | salad rau trộn |
| tomato onion salads | salad hành cà chua |
| beef steak | bit-tết thịt bò |
| apple pie | bánh nhân táo |
| chocolate cake | bánh sô-cô-la |
| soft drinks | Thức uống không chứa cồn |
| fruit juice | nước ép trái cây |
| bottled water | nước uống đóng chai |
| still (water) | nước uống không có ga |
| sparkling (water) | nước uông có ga |
| terrific | tuyệt vời |
| terrible | kinh khủng |
| sweet | Ngọt |
| spicy | Cay |
| salty | Mặn |
| sour | chua |
| soft | mềm |
| hard | cứng |
| chewy | dai |
| crunchy | giòn |

* 1. GRAMMAR
     1. **Present continuous: thì hiện tại tiếp diễn**

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

**a. Cấu trúc dạng khẳng định**

S + am/is/are + V-ing

Trong đó:

S là chủ ngữ, được chia tương ứng với 3 dạng của động từ tobe như sau:

I + am

He/She/It + is

We/ You/ They + are

* I am listening to music: Tôi đang nghe nhạc
* It is raining: Trời đang mưa
* They are playing soccer: Họ đang chơi bóng đá

b**. Cấu trúc dạng phủ định**

S + am/is/are + not + V-ing

Rút gọn:

is not = isn’t

are not = aren’t

* I am not learning English at the moment

Tôi đang không học tiếng Anh vào lúc này.

* My daughter isn’t learning now

Bây giờ con gái tôi không học.

* They aren’t listening to music at the present

Bây giờ họ đang đang không nghe nhạc.

**c. Cấu trúc câu hỏi**

Am/Is/Are + S + V-ing

Yes, I + am/ No, I + am not

Yes, she/he/it + is/ No, she/he/it + is not

Yes, we/you/they + are/ No, we/you/they + are not

* Are you working? No I am not
* Is he watching TV? Yes, he is
  + 1. **Countable nouns- Uncountable nouns: danh từ đếm được- danh từ không đếm được**
* **Countable nouns: danh từ đếm được**

Thế nào là danh từ đếm được? Danh từ đếm được (Countable Nouns) là những danh từ chỉ sự vật tồn tại độc lập riêng lẻ, có thể đếm được, có thể sử dụng với số đếm đi liền đằng trước từ đó.

* an apple (quả táo), two cats (hai con mèo), five books (năm quyển sách), …

**Phân loại**

Danh từ đếm được có hai loại hình thái, được phân loại thành danh từ số ít và danh từ số nhiều. Danh từ số ít thường được chuyển sang dạng số nhiều bằng cách thêm “s” hoặc “es” vào tận cùng của danh từ, hoặc có một số trường hợp bất quy tắc.

**Lưu ý**

Nếu danh từ kết thúc bằng ‘s’, khi chuyển sang số nhiều, bạn cần thêm ‘es’. Ví dụ: one glass → two glasses

Nếu danh từ kết thúc bằng ‘y’, khi chuyển sang số nhiều, trước hết, bạn cần chuyển ‘y’ thành ‘i’ sau đó thêm ‘es vào. Ví dụ: one family → two families

**Tuy nhiên có một số quy tắc ngoại lệ như:**

Danh từ có tận cùng là CH, SH, S, X, O thì thêm “es” vào cuối. Ví dụ: a class → classes

Danh từ có tận cùng là Y khi sang số nhiều đổi thành “y” sang “i” và thêm “es”: Ví dụ: a candy → candies

Danh từ có tận cùng là F, FE, FF ta bỏ đi và thêm “ves” vào cuối. Ví dụ: A knife → knives

* Uncountable nouns: danh từ không đếm được

Danh từ không đếm được là gì? Danh từ không đếm được (Uncountable Nouns) là những danh từ chỉ những sự vật, hiện tượng mà chúng ta không thể sử dụng với số đếm. Khác với danh từ đếm được, các danh từ không đếm được chỉ có dạng số ít. Danh từ không đếm được số nhiều thường để chỉ những chất liệu không đếm được hoặc danh từ chỉ sự vật, hiện tượng trừu tượng.

* một số danh từ không đếm được: money (tiền), advice (lời khuyên), rain (trời mưa), …

**Phân loại**

Những danh từ không đếm được được chia làm 5 nhóm điển hình như sau:

Danh từ chỉ đồ ăn: food (đồ ăn), meat (thịt), water (nước), rice (gạo), sugar (đường),..

Danh từ chỉ khái niệm trừu tượng: help (sự giúp đỡ), fun (niềm vui), information (thông tin), knowledge (kiến thức), patience (sự kiên trì),…

Danh từ chỉ lĩnh vực, môn học: mathematics (môn toán), ethics (đạo đức học), music (âm nhạc), history (lịch sử), grammar (ngữ pháp),…

Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên: thunder (sấm), snow (tuyết), heat (nhiệt độ), wind (gió), light (ánh sáng),…

Danh từ chỉ hoạt động: swimming (bơi), walking (đi bộ), ….

* + 1. **How many:có bao nhiêu**
* How many dùng trước danh từ đếm được, số nhiều.
* How many + Plural noun (danh từ số nhiều)+ are there? (Có bao nhiêu..-noun-..?)

Hoặc: – How many + Plural noun (danh từ số nhiều) + do/does + S + have ?

* How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?)
* How many students are there in your class? (Có bao nhiêu học sinh trong lớp bạn?)

✔ *Để trả lời How many, ta dùng:*

Nếu có 1, ta trả lời: There is one

Nếu có nhiều, ta trả lời: There are + số lượng

* How many tables are there in the living room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng khách?)🡪 There is one .)
* How many chairs are there in the living room? (Có bao nhiêu cái ghế trong phòng khách?)🡪 There are four . (Có 4 cái .)
* How many students are there in your class? (Có bao nhiêu sinh viên trong lớp của bạn?)🡪 There are twenty. (Có 20 sinh viên)

**4. How much**

* How much dùng cho câu hỏi về danh từ ở dạng số ít/ không đếm được.

How much +Uncountable noun (danh từ không đếm được) + is there? (Có bao nhiêu..-noun-..?)

Hoặc: – How much + Uncount noun (danh từ không đếm được) + do/does + S + have?

* How much juice is left? (bao nhiêu nước trái cây còn lại?)
* How much water do you drink every day? (Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày)

**5. There is/ There are: có**

- **There is+ singular noun( danh từ số ít)**

* There is a book on the table
* There is too much pepper in the soup
* Is there an inexpensive restaurant nearby?( Yes, there is/ No, there isn’t)

- **There are+ plural noun(danh từ số nhiều)**

* Theere are books on the table
* There are many students in the classroom

**6. Some/ any**

*Some được dùng trong câu khẳng định với ý nghĩa “ vài ba, một ít”*

* I have some money.
* There are some bananas on the table.

*Some còn được dùng trong câu hỏi để mời mọc hay yêu cầu.*

* Would you like some potatoes?
* Do you need some paper to write on?

*Any được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn.*

* Are there any eggs in the fridge?
* I don’t have any brothers.

1. ONLINE 7
   1. VOCABULARY

|  |  |
| --- | --- |
| On the right side  Across  Down the street  Around the corner  Between … and …  Turn left  Turn right  Traffic lights  Pedestrian crossing  Junction  Roundabout  Petro station  Car park  Speed limit  Speed camera  Lane | phía bên tay phải  băng qua, ngang qua  đi xuống con đường  quanh đây (gần đây)  ở giữa  rẽ trái  rẽ phải  đèn giao thông  vạch qua đường  nút giao  đường vòng  trạm xăng  điểm đỗ xe  giới hạn tốc độ  máy ghi hình tốc độ  làn đường |

* 1. GRAMMAR
     1. **Preposition of place**

In: trong, ở trong

On: trên, ở trên

At: tại

Above/ over: bên trên – không tiếp xúc với bề mặt

Under/ Below: dưới, ở dưới

In front of: phía trước

Behind: phía sau

In the middle of: ở giữa

Near: gần

Next to/ By/ Beside: bên cạnh, kế bên

Between: chính giữa, giữa hai vật

Inside: bên trong

Outside: bên ngoài

* + 1. **Let’s practice**

1. There are three pupils ………the class.

A. next

B. in

C. on

D. front

2. There is a big restaurant………..the park.

A. on

B. near

C. in front

D. next

3. Oh my God! I saw a snake …………the sofa.

A. behind

B. in

C. next

D. between

4. Some student are waiting in………….the classroom.

A. next to

B. front of

C. between

D. under

5. My pencil is………….the books and the notebooks.

A. between

B. in

C. on

D. next

1. ONLINE 8

**ACTIVITIES AND REQUESTS**

GRAMMAR

Để diễn tả khả năng làm 1 việc gì đó chúng ta sử dụng can

Can: có thể

Can’t không thể

Can/ Can’t+ Vo

Yêu cầu lịch sự

Could you please+ V0?

* Ex: Could you please wash the dishes?
* Ex: Could you please tell me where the post office is?

1. ONLINE 9+10
   1. VOCABULARY

|  |  |
| --- | --- |
| A tablet | máy tính bảng |
| A laptop | máy tính xách tay |
| A desktop | máy tính để bàn |
| A keyboard | bàn phím |
| A GPS | hệ thống định vị toàn cầu |
| A smartphone | điện thoại di động |
| A digital camera | máy ảnh kí thuật số |
| Earbuds | tai nghe |
| A projector | máy chiếu |
| A printer | máy in |
| Speakers | loa |
| A hair dryer | máy sấy tóc |
| A dishwasher | máy rửa bát |
| A coffee maker | máy pha cà phê |
| A rice cooker | Nồi cơm điện |
| A juicer | máy ép trái cây |
| A washing machine | máy giặt |
| A blender | máy xay |
| A fridge | tủ lạnh |
| An air conditioner | điều hòa |
| A vacuum cleaner | máy hút bụi |
| Portable | Có thể mang theo |
| Defective |  |
| Guaranteed |  |
| Obsolete |  |
| It’s a piece of junk |  |
| It’s a lemon |  |
| The window won’t open/ close | cửa sổ không mở/ đóng được |
| The iron won’t turn on | Bàn là không bật lên được |
| The air conditioner won’t turn off | Điều hòa không tắt được |
| The fridge is making a funny sound | Bồn cầu không xả được nước |
| The toilet won’t flush. | Tủ lạnh gây tiếng ồn lạ |
| The sink is clogged. | Chậu rửa bị tắc |

* 1. GRAMMAR: PRESENT SIMPLE/ PRESENT CONTINUOUS