**Trường THPT Uông Bí**

**Nhóm Ngoại ngữ**

**Tiết 1: CÂU BỊ ĐỘNG – PASSIVE VOICE**

**1. Mục tiêu cần đạt**

Sau khi kết thúc bài học, học sinh cần đạt được những yêu cầu sau:

**- Về kiến thức:** học sinh nắm được công thức chuyển từ câu chủ động sang câu bị động của các thì cơ bản và một số dạng đặc biệt (bị động của động từ MAKE, NEED, động từ chỉ giác quan, động từ sai bảo, động từ tường thuật)

**- Về kĩ năng:** Học sinh có thể vận dụng kiến thức câu bị động trong các kĩ năng đặc biệt là đọc,viết, nói không chỉ để giải quyết các dạng bài tập có liên quan đến câu chủ động – bị động mà còn trong văn hóa giao tiếp.

**2. Hệ thống câu hỏi, bài tập**

**a. Hệ thống câu hỏi:**

- Cấu trúc của động từ ở câu bị động là gì?

- Cách chuyển từ câu chủ động sang bị động của các thì cơ bản trong tiếng Anh thế nào?

- Một số cấu trúc bị động đặc biệt cụ thể là gì?

**b. Hệ thống bài tập:**

Học sinh có thể tìm hiểu, khai thác, luyện tập các bài tập về bị động ở một số học liệu sau:

- Bài tập bị động về động từ khuyết thiếu Modal verbs bài 11, 12 (sách Tiếng Anh 12 hệ 7 năm), bị động của động từ nhờ bảo (causatives) bài 7 (sách Tiếng Anh 12 hệ 10 năm).

- <https://hoc360.net/chuyen-de-2-cau-bi-dong-passive-voice-bai-tap-tieng-anh-8-nang-cao/>

- http://luyenthidaihoctienganh.com/cau-bi-dong-passive-voice/

- http://luyenthidaihoctienganh.com/bai-tap-cau-bi-dong-de-so-01/

- <http://luyenthidaihoctienganh.com/cau-bi-dong-tong-hop-bai-tap-ve-cau-bi-dong/>

- <https://www.youtube.com/watch?v=v3ZR59R0KXo>

**3. Nội dung chuẩn bị cho bài sau**

Học sinh chuẩn bị một số nội dung cho tiết 2 (Comparison – Câu so sánh)

- Tìm hiểu về tính từ, trạng từ (ngắn/ dài)

- Xem lại các dạng so sánh cơ bản:

+ Equal degree - So sánh ngang bằng

+ Comparatives - So sánh hơn

+ Superlatives - So sánh hơn nhất

+ Double comparatives - So sánh kép

+ Comparison with nouns – So sánhvới danh từ

- Học sinh có lưu ý về một số trường hợp đặc biệt khi chuyển sang dạng so sánh hơn, so sánh hơn nhất của một số tình từ/ trạng từ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Equal degree** | **Comparative** | **Superlative** | **Meaning** |
| 1. | bad/badly/ ill | worse | worst | Tồi, dở/ ốmyếu |
| 2. | good/ well | better | best | Tốt, giỏi |
| 3. | much | more | most | Nhiều |
| 4. | little | less | least | Ít |
| 5. | far | farther/ further | farthest/ furthest | Xa (distance) / Rộng (range) |
| 6. | old | older/ elder | oldest/ eldest | Già, cũ (for all)/ (brother/ sister) |

**4. Video bài dạy**