**Chuyển đổi câu chủ động sang bị động**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thì** | **Chủ động** | **Bị động** |
| Hiện tại đơn | S + V(s/es) + O | S + am/is/are + V3/ed  |
| Hiện tại tiếp diễn | S + am/is/are + V-ing + O | S + am/is/are + being + V3/ed |
| Hiện tại hoàn thành | S + have/has + V3/ed + O | S + have/has + been + V3/ed  |
| Quá khứ đơn | S + V2/ed + O | S + was/were + V3/ed  |
| Quá khứ tiếp diễn | S + was/were + V-ing + O | S + was/were + being + V3/ed  |
| Quá khứ hoàn thành | S + had + V3/ed + O | S + had + been + V3/ed  |
| Tương lai đơn | S + will + V-infi + O | S + will + be + V3/ed  |
| Tương lai hoàn thành | S + will + have + V3/ed + O | S + will + have + been + V3/ed  |
| Tương lai gần | S + am/is/are going to + V-infi + O | S + am/is/are going to + be + V3/ed |
| Động từ khuyết thiếu (will, can, should…) | S + ĐTKT + V-infi + O | S + ĐTKT + be + P2 |

## ****Các dạng trong câu bị động****

### ***1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ***

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: **give** (đưa), **lend** (cho mượn), **send** (gửi), **show** (chỉ), **buy** (mua), **make** (làm), **get** (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

**Ví dụ 1:**

 I gave him an apple. (Tôi đã cho anh ấy một quả táo.)

              O1      O2

➤ An apple was given to him. (Một quả táo đã được trao cho anh ta.)

➤ He was given an apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

**Ví dụ 2:** He sends his relative a letter.

➤ His relative **was sent**a letter.

➤ A letter **was sent** to his relative (by him)

### ***2. Thể bị động của các động từ tường thuật***

Các động từ tường thuật gồm: **assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …**

S: chủ ngữ; S': Chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu chủ động** | **Câu bị động** | **Ví dụ** |
| **S + V + THAT + S + V + …** | **Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V** | - People say that he is very rich.→ He **is said to be**very rich.People say that he was very rich→ He **is said to have been**very rich |
| **Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S + V** | People say that he is very rich.→ **It's said that** he is very rich. |

**3. Câu nhờ vả với các động từ have, get, make có thể được đổi sang câu bị động với cấu trúc**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu chủ động** | **Câu bị động** | **Ví dụ** |
| **… have someone + V (bare) something** | **…have something + V3/-ed (+ by someone)** | Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas **has** a cup of coffee **boughtt** by his son. (Thomas nhờ con trai mua 1 cốc cà phê) |
| **… make someone + V (bare) something** | **… (something) + be made + to V + (by someone)** | Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair i**s made to cut** by the hairdresser.(Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc) |
| **… get + someone + to V + something** | **… get + something + V3/-ed + (by someone)** | Shally gets her husband to clean the kitchen for her. → Shally **gets** the kitchen **cleaned** by her husband. (Shally nhờ chồng dọn giúp nhà bếp) |

### **4. Bị động với các động từ chỉ giác quan**

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của con người như: **see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….**

***1/ S + V + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm gì)***
Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành động khác xen vào***.***

**Ví dụ:**

-  He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

***2/ trúc : S + V + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)***
Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu đến cuối.

**Ví dụ:**

-  I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard to cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

### **5. Câu chủ động là câu mệnh lệnh**

**- Thể khẳng định:**

* Chủ động: **V + O + …**
* Bị Động: **Let O + be + V3/-ed**

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen **be put** down. (Bỏ cây bút xuống)

**- Thể phủ định:**

* Chủ động: **Do not + V + O + …**
* Bị động: **Let + O + NOT + be + V3/-ed**

Ví dụ: Do not take this item. → Let this item **not be taken**. (Không lấy sản phẩm này)

**PRACTICE TEST**

* 1. Kevin asked Dennis a question. 🡪…………………………………………………
	2. The waiter brought Fred a big steak. 🡪 …………………………………………….
	3. Michael has not sent me the file. 🡪 …………………………………………………..
	4. Nora has conducted the research for this report. 🡪 …………………………………………….
	5. I hope the real estate agent will have sold our house by next month.

🡪……………………………………………………………………..

* 1. She is reading the newspaper now. 🡪…………………………………………………..
	2. The salesman was helping the customer when the thief came into the store.

🡪…………………………………………………………………………………….

* 1. I thought Sally was going to make a beautiful dinner tonight.

🡪 …………………………………………………………….

* 1. [I hear him come in](http://hocday.com/word-formation-exercises.html). 🡪 ……………………………………………………..
	2. Open the door. 🡪 ………………………………………………….
	3. They let him go out . 🡪 …………………………………………………………
	4. He wants Peter to take photographs. 🡪……………………………………………………….
	5. He does not like people laughing at him. 🡪 …………………………………………………..
	6. He advised me to accept this job. 🡪 ……………………………………………………
	7. It is important to finish this exercise. 🡪 …………………………………………………
	8. It is necessary to copy this lesson. 🡪 It…………………………………………………………

🡪 This lesson needs…………………………………………………

* 1. It is time to feed the chicken. 🡪 …………………………………………………………..
	2. People say that prevention is better than cure. 🡪 ………………………………………………..
	3. People think that he works very hard.

     -> It………………………………………...

     -> He ……………………………………………..

* 1. Everybody believed that he had died in the battle.

     -> It …………………………………………………...

     -> He ……………………………………………………..

* 1. I have my father repair my bike. 🡪 …………………………………………………………..
	2. Maria redesigned the web site. (have) 🡪 Maria …………………………………………………….
	3. My husband looked after our children. 🡪 I got ……………………………………………………..
	4. The students stopped sleeping in class. (get)🡪 I………………………………………………….
	5. The window cleaner washed the windows. (have) 🡪 I………………………………………………..