**Dấu hiệu nhận biết**

Xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất sau:

Constantly, always: luôn luôn

Frequently, usually, often: thường xuyên

Occasionally, sometimes: thi thoảng

Seldom, rarely: hiếm khi

Never: không bao giờ

Every day/night/week/month/year: Mỗi ngày/ đêm/ tuần/ tháng/ năm

Once/ Twice/ three times… a week/ month: một lần/ hai lần/ ba lần… mỗi tuần/ tháng.

Ex:

He never forgets to do his homework. (Anh ấy không bao giờ quên làm bài tập về nhà.)

I often catch the late bus home. (Tôi thường bắt chuyến xe buýt muộn về nhà.)

Once a year I fly back to visit my family in Korea. (Tôi bay về Hàn Quốc thăm gia đình tôi mỗi năm một lần.)

My friends have dinner together every evening after school. (Bạn của tôi ăn cùng nhau mỗi tối sau giờ học.)

She sometimes loses her temper, but it doesn't happen very often. (Cô ấy thỉnh thoảng hay nổi cáu, nhưng điều đó không thường xảy ra lắm.)