**Hỏi đáp về sở thích : What is your hobby?**

**Cấu trúc câu:**

* Q: What + To be (is/ are) + Tính từ sở hữu + hobby?
* A: Tính từ sở hữu + hobby + To be (is/ are) + N/ V-ing.

Bên cạnh đó, điểm ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 liên quan đến hỏi về sở thích còn có cấu trúc câu hỏi về những hoạt động mà ai đó đặc biệt thích làm.

* Q: What + do/ does + S + like + doing?
* A: S (I/You/We/They) + like + V-ing.

S (He/She/It) + likes + V-ing

**Ví dụ:**

* What is your hobby? - My hobby is drawing and reading books. [Sở thích của em là gì? - Sở thích của em là vẽ và đọc sách ạ]
* What is your mother's hobby? - My mother’s hobby is cooking. [Sở thích của mẹ em là gì? - Sở thích của mẹ em là nấu ăn ạ]
* What do you like doing? - I like painting. [Em thích làm gì? - Em thích tô màu ạ]
* What does Mai like doing? - Mai likes writing. [Mai thích làm gì? - Mai thích viết ạ]

***2 Môn học yêu thích:* What subject do you like?**

**Cấu trúc câu:**

* Q: What subject + do/does + S + like?
* A: S (I/You/We/They) + like + Subject.

S (He/She/It) + likes + Subject.

Ví dụ về cách sử dụng cấu trúc câu hỏi đáp về môn học yêu thích trong giao tiếp hằng ngày:

* What subject do you like? - I like Maths, English and Music [Môn học yêu thích của em là gì? - Em thích môn Toán, môn Tiếng Anh và môn Âm nhạc ạ]
* What subject does your friend like? - My friend likes Science and Art. [Bạn của em thích học môn nào? - Bạn em thích môn Khoa học và môn Mỹ thuật ạ]

#### **Món ăn yêu thích: What’s your favourite food?**

**Cấu trúc câu:**

* Q: What’s + Tính từ sở hữu + favourite food/ drink?
* A: S (I/You/We/They) + like + food/ drink. Hoặc

S (He/She/It) + likes + food/ drink.

* A: Tính từ sở hữu + favourite food/ drink is + …
* A: It’s + food/ drink

**Ví dụ:**

* What’s your favourite food? - It’s pizza and pasta. [Món ăn ưa thích của em là gì? - Đó là pizza và mỳ ý ạ]
* What’s his favourite drink? - His favourite drink is coffee. [Đồ uống ưa thích của anh ấy là gì? - Anh ấy thích uống cà phê ạ]
* What’s your father’s favourite food? - My father likes Pho and Banh mi. [Món ăn ưa thích của bố em là gì? - Dạ, bố em thích Phở và Bánh mì ạ]

**Mời ai đó**

* Q: Would you like + N?

**Ví dụ:**

Would you like a cup of tea? [Bạn có muốn một tách trà không?]

Would you like some milk? [Bạn có muốn uống một chút sữa không?]

#### **Mời làm gì đó**

* Q: Would you like to + V?

**Chẳng hạn:**

* Em muốn mời bạn đi công viên: Would you like to go to the park?
* Hoặc muốn rủ bạn cùng đến thư viện học bài: Would you like to go to the library?
* Em cũng có thể sử dụng cấu trúc này để rủ bạn đi chơi thể thao: Would you like to play soccer?

Đối với các mẫu câu này, các em có thể hồi đáp lại như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **Đồng ý** | **Từ chối** |
| Great!  That’s a great idea.  That sounds great.  That’s very nice.  I’d love to. Yes, I would love to | No, I wouldn’t.  Sorry, I’m busy.  I can’t. I have to do homework.  Sorry, I can’t.  No, thanks. |

### ****Rủ ai đó****

Để rủ ai đó cùng làm một hoạt động chung các em có thể sử dụng cấu trúc với “Let’s”. Đây là một điểm ngữ pháp rất quen thuộc, thường hay xuất hiện trong giao tiếp hằng ngày.

Cấu trúc câu: Let’s + Verb  
**Ví dụ:**

* Let's go shopping this afternoon. [Hãy đi mua sắm chiều nay]
* Let's play soccer in the park. [Hãy chơi bóng đá ở công viên]

### ****Cấu trúc câu hỏi với How much/ How many****

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 còn giới thiệu đến với các em cấu trúc hỏi đáp về số lượng với “How much” và “How many”. Cả hai được sử dụng để hỏi về số lượng hoặc đơn vị đo lường của một đối tượng hoặc khối lượng.

Tuy nhiên, hai cấu trúc này khác nhau về cách sử dụng. Vậy, cụ thể cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp này như thế nào? Chúng khác nhau ra sao? Hãy cùng Apollo English tiếp tục tìm hiểu nhé.

#### **How much**

**Cấu trúc:**

* Q: How much + To be (is/ are) + S?
* A: S + To be (is/ are) + ….

**Ví dụ:**

* How much is this hat? - It’s 20 thousand Dong. [Cái nón này bao nhiêu tiền vậy? - Dạ 20 nghìn đồng ạ]
* How much are these apples? - They are all 50 thousand Dong. [Những trái táo này bao nhiêu tiền vậy? - Dạ tất cả là 50 nghìn đồng hết ạ]

#### **How many**

* : How many + S + To be (is/ are) + …?
* A: There + To be (is/ are) + ….

**Ví dụ:**

* How many people are in your family? - There are six people in my family. [Có bao nhiêu thành viên trong gia đình của em vậy? - Dạ gia đình em có 6 người ạ]
* How many books are on the shelf? - There are fifty. [Có bao nhiêu cuốn sách trên kệ? - Dạ có 50]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục đích** | **Cấu trúc** | **Ví dụ** |
| Hỏi thời gian | Q: What time is it?  A: It’s + time   Lưu ý:  am: (chỉ) buổi sáng;  pm: (chỉ) buổi chiều/tối; | Q: What time is it? [Mấy giờ rồi em?]  A: It’s 12:30 pm. [Dạ 12 giờ 30 phút ạ trưa ạ] |
| Hỏi nghề nghiệp | Q: What + do/does +S + do?  A: S + To be (am/ is/ are) + Nghề nghiệp | Q: What does your father do?  A: My father is a teacher.  [Bố của em làm nghề gì? - Bố của em là một giáo viên ạ] |
| Hỏi số điện thoại | Q: What’s + Tính từ sở hữu + phone number?  A: Tính từ sở hữu + phone number is + Số điện thoại | Q: What’s your phone number?  A: My phone number is 0123456789.  [Số điện thoại của bạn là gì? - Số điện thoại của em là 0123456789 ạ] |
| Hỏi về trường lớp | 1.  Q: Where is + Tính từ sở hữu + school? - It’s in + street.  2.  Q: What class + To be (is/ are) + S + in? - S + To be (am/is/ are) + in class + N | 1. Where is his school? - It’s in Nguyen Huu street. [Trường của anh ấy ở đâu? - Trên đường Nguyễn Huệ ạ]  2. What class are you in? - I’m in class 4A. [Em học lớp nào? - Em học lớp 4A ạ] |
| Hỏi về ngày sinh | Q: When is + Tính từ sở hữu + birthday?  A: It’s + in + month hoặc  A: It’s + on + [ngày trong tuần/tháng] | Q: When is her birthday? [Sinh nhật của cô ấy là khi nào?]  A: It’s on the 27th of March. [Vào ngày 27 tháng Ba ạ] |
| Hỏi sức khỏe | Q: How + To be (is/ are) + S?  A: S + To be (am/is/ are) + adj | Q: How are you? [Em khỏe không?]  A: I’m good. Thanks [Dạ, em khỏe ạ. Em cảm ơn. |
| Hỏi quốc tịch | Q: Where + To be (is/ are) + S + from?  A: S + To be (am/is/ are) + from + Quốc gia | Q: Where are you from? [Em đến từ đâu?]  A: I’m from Vietnam. [Em đến từ Việt Nam ạ] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỦ ĐỀ** | **TỪ VỰNG** | **DỊCH NGHĨA** |
| **Các hoạt động trong ngày/tuần/tháng** | go to the zoo | Đi sở thú |
| go swimming | Đi bơi |
| visit my grandparents | Thăm ông bà tôi |
| help my parents | Giúp đỡ bố mẹ tôi |
| watch a video | Xem video |
| write a dictation | Viết một bài chính tả |
| read a text | Đọc một văn bản |
| do exercise | Làm bài tập |
| paint masks | Vẽ mặt nạ |
| make paper boats | Gấp thuyền giấy |
| make a puppet | Làm một con rối |
| make paper planes | Gấp máy bay giấy |
| make a kite | Làm một con diều |
| **Các hoạt động yêu thích** | sing | Hát |
| dance | Nhảy |
| cook | Nấu ăn |
| ride a bike | Đi xe đạp |
| volleyball | Bóng chuyền |
| table tennis | Bóng bàn |
| play chess | Chơi cờ |
| skate | Giày trượt băng |
| play the piano/guitar | Chơi piano/guitar |

**Câu hỏi dành cho từ vựng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHỦ ĐỀ** | | **MẪU CÂU** | | **DỊCH NGHĨA** |
| **Hoạt động** | | What do you do on + (name of the day)? | | Bạn làm gì vào + (tên của ngày)? |
| What can you do? | | Bạn có thể làm gì? |
| Can you …? | | Bạn có thể....? |
| What’s he/she doing? | | Anh ấy/cô ấy đang làm gì? |
| What are they doing? | | Họ đang làm gì? |
| **TỪ VỰNG** | **DỊCH NGHĨA** | |
| **Từ vựng địa điểm** | street | | Đường phố | |
| road | | Đường | |
| cinema | | Rạp chiếu phim | |
| village | | Làng | |
| district | | Quận, huyện | |
| swimming pool | | Bể bơi | |
| supermarket | | Chợ | |
| book shop | | Cửa hàng sách | |
| in the school library | | Trong thư viện trường | |
| on the beach | | Trên bãi biển | |
| address | | Địa chỉ | |
| primary school | | Trường tiểu học | |
| at home | | Ở nhà | |
| at the zoo | | Ở sở thú | |

**Câu hỏi dành cho từ vựng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHỦ ĐỀ** | | **MẪU CÂU** | | **DỊCH NGHĨA** |
| **Địa điểm** | | Where's your school? | | Trường của bạn ở đâu? |
| Where were you yesterday? | | Bạn ở đâu ngày hôm qua? |
| What did you do yesterday? | | Hôm qua, bạn làm gì? |
| Let’s go to the.... | | Hãy đi đến.... |
| Why do you want to go to the …? | | Tại sao bạn muốn đến...? |
| **TỪ VỰNG** | **DỊCH NGHĨA** | |
| **Nghề nghiệp** | job | | Việc làm | |
| teacher | | Giáo viên | |
| student | | Học sinh | |
| worker | | Công nhân | |
| clerk | | Nhân viên bán hàng | |
| driver | | Tài xế | |
| farmer | | Nông dân | |
| doctor | | Bác sĩ | |
| nurse | | Y tá | |
| hospital | | Bệnh viện | |
| field | | Cánh đồng | |
| factory | | Nhà máy | |
| office | | Văn phòng | |