## Link bài giảng: <https://youtu.be/Cb2r7nVpBwM>

## Unit 8: SPORTS AND GAMES

## A closer look 2

**Hạn nộp bài:** CHỤP HÌNH VÀ NỘP LẠI CHO GVBM TRONG NGÀY HÔM NAY 3/4/2020

HS CHÉP BÀI VÀO VỞ VÀ GHI NHỚ NỘI DUNG BÀI HỌC SAU

**LỚP: 6TC1, 6A7, 6A8, 6A9nộp bài cho cô Kim Anh**

***Zalo: 0398190470***

***Mail: nkimanh0512@gmail.com***

**LỚP: 6TC2,6A1,6A2, 6A3, 6A4, 6A5, 6A6, 6A10, 6A11 nộp bài cho cô Đức**

***Zalo: 0798235092***

***Mail: minhduchuynh2016@gmail.com***

## Grammar

## THE PAST SIMPLE (Thì quá khứ đơn)

## I. Lý thuyết

## Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động hoặc sự việc đã xảy ra và kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ

## Công thức:

## 1. TOBE

## Động từ “to be” ở thì quá khứ đơn có hai dạng là “was” và “were”.

## CHÚ Ý:

## S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

## S = We/ You/ They (số nhiều) + were

|  |
| --- |
| (+) S + was/were + … (-) S + was not/ were not + …  (was not = wasn’t/were not = weren’t)(?) Was/Were + S …? 🡺 Yes, S was/were – No, S wasn’t/weren’t |

## Example: (Ví dụ)

## They were in London last year.

## They weren’t in London last year.

## Were they in London last year? 🡺 Yes, they were/ No, they weren’t

## 2. Ordinary verbs (Động từ thường)

|  |
| --- |
| (+) S + V2/-ed + …( -) S + did not/didn’t + V + …(?) Did + S + V + … ? 🡺 Yes, S did – No, S didn’t  |

## Example: (Ví dụ)

## He came to school last week.

## He didn’t come to school last week.

## Did he come to school last week? 🡺 Yes, he did/ No, he didn’t

## Chú ý:

## \* Đối với động từ có quy tắc (regular verbs) ta chỉ cần thêm –ed vào cuối động từ

## Example: I stayed at home yesterday (chữ stay không có trong bảng động từ bất quy tắc nên ta thêm – ed)

## \* Đối với động từ bất quy tắc (irregular verbs) ta sẽ chia theo động từ ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc

## Example: I went to school yesterday (chữ go có trong bảng động từ bất quy tắc

## “go-went-gone” nên ta lấy từ ở cột 2 là chữ went)

## Have 🡺 had win 🡺 won eat 🡺 ate come 🡺 came give 🡺 gave

## do 🡺 did go 🡺 went sit 🡺 sat say 🡺 said tell 🡺 told …

## (Để nhận biết động từ có hay bất quy tắc thì các em phải tra trong bảng động từ bất quy tắc)

## NGUYÊN TẮC THÊM – ed:

## - Đối với động từ kết thúc bằng –e ta thêm d : live 🡺 lived, like 🡺 liked, …

## - Đối với động từ kết thúc bằng một nguyên âm (a,e,i,o,u ) và một phụ âm (trừ w,y), ta gấp đôi phụ âm sau đó thêm –ed : stop 🡺 stopped, plan 🡺 planned, …

## (Nguyên tắc này trừ trường hợp động từ có 2 âm tiết dấu nhấn rơi vào âm 1, ta thêm ed bình thường: open🡺opened, visit🡺visited, happen🡺happened … )

## - Đối với động từ kết thúc bằng phụ âm + y, ta chuyển y thành i rồi thêm ed: study 🡺 studied, hurry 🡺 hurried, …

## Dấu hiệu nhận biết : Yesterday (hôm qua), last night/week/month … , an hour/ two years … ago (1 tiếng/ 2 năm trước), in 2000, …

## II. Bài tập

## Exercise 1: Choose the right answer.

1. (Were/ Was) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the weather nice yesterday?

2. Did you (get up/ got up) \_\_\_\_\_\_\_\_ late this morning?

3. (Were/ Was) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ you born in 1997?

4. Did you (have/ had) \_\_\_\_\_\_ a pizza for lunch yesterday?

5. Did you (go/ went) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ to Nha Trang last summer?

**Exercise 2: Complete the sentences with “*did, was, were*”**

1. The 2012 Olympic Games\_**\_\_\_\_\_\_**\_ held in London.
2. Who\_**\_\_\_\_\_\_\_**\_ the first man on the Moon? - Neil Armstrong.
3. I\_**\_\_\_\_\_\_\_**\_ at the gym last Sunday, but I \_**\_\_\_\_\_\_\_**\_ not see you there. - No, I\_**\_\_\_\_\_\_\_**\_ at my aunt's house.
4. \_**\_\_\_\_\_\_\_**\_ you climb Mount Fansipan when you \_**\_\_\_\_\_\_**\_ in Sapa? - Yes, I\_**\_\_\_\_\_\_**\_ . It\_**\_\_\_\_\_\_\_\_**\_ tiring, but very interesting.

**Exercise 3: Write the correct form of the verbs to complete the conversation**

Nick: Hi there.

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

Nick: Yeah, it (1. be)\_**\_\_\_\_\_\_\_**\_ OK. I (2. not do) \_**\_\_\_\_\_\_**\_much. I just (3.sit)\_**\_\_\_\_\_\_\_**\_ at home and (4. watch)\_**\_\_\_\_\_\_\_**\_TV. On Saturday afternoon, I (5. go)\_**\_\_\_\_\_\_\_**\_ fishing with my dad. How about you?

Sonny: Oh, I (6. have)\_**\_\_\_\_\_\_\_\_**\_ a good weekend.

Nick: Really? What (7. do) \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_ you do?

Sonny: I (8. visit)\_**\_\_\_\_\_\_\_\_**\_ the museum with my family. Then we (9.eat)\_**\_\_\_\_\_**  at my favourite restaurant.

Nick: Did you watch football on Sunday?

Sonny: Oh, yeah. The player (10. score)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** a fantastic goal.

**(Học sinh lớp 6TC1,2 làm thêm bài tập số 4)**

**Exercise 4: Fill in each blank with the simple past tense of the verb from the box.**

play go do buy teach lose score win become enjoy

1. My friends and I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ swimming yesterday morning.

2. We really \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the game last Sunday.

3. In 1958, at the age of 17, Pelé\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ his first World Cup.

4. The Canadian hockey team \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ six goals against Switzerland.

5. The home team \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ very well, but they lost the match.

6. My father \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me how to ride a bike.

7. I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a new baseball cap last week.

8. At the age of 17, Messi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ the youngest official player and goal scorer inthe Spanish La Liga.

9. She has a black belt in karate. She first \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ karate when she was seven.

10. Argentina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 - 0 to Germany in the final.