**REPORTED SPEECH**

**A/ Lý thuyết**

Câu gián tiếp dùng để tường thuật lại lời nói trực tiếp từ người thứ nhất dến người thứ ba thông qua người thứ hai. Có các loại câu chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp như sau:

***1. Câu trần thuật***

Câu trần thuật thường được tường thuật bằng một động từ được chia ở thì quá khứ và một mệnh đề “that”

Ví dụ : “I am a teacher”--> she said that she was a teacher

Công thức:

|  |
| --- |
| S + said/ told/ admitted/ replied (that) S + V ( one tense back) +..... |

Chúng ta thường thay đổi thì của động từ ( hiện tại--> quá khứ--> quá khứ hoàn thành) đổi đại từ nhân xưng, tân ngữ, tính từ sở hữu, trạng từ chỉ thời gian và địa điểm như sau:

Trạng từ chỉ thời gian và địa điểm.

|  |  |
| --- | --- |
| Câu trực tiếp | Câu gián tiếp |
| Now/ at present | Then |
| Today | That day |
| Ago | Before |
| Tomorrow | the next day/ the following day |
| Yesterday | The previous day/ the day before |
| The day after tomorrow | In two days’ time |
| The day before yesterday | Two days before |
| Next week/ year | The following week/ month/ year |
| Last week/ month/ year | The week/ month / ear before |
| This | That |
| These | Those |
| Here | There |
| Tonight | That night |
| This/ these/ that/ those ( as adjectives) | The |
| This/ these/ that/ those ( as pronoun) | It, they, them |

Chú ý: khi tường thuật một sự việc luôn đúng ở hiện tại, không cần thiết phải thay đổi thì của động từ.

Ví dụ: “ The world is round” he said---> he said that the world is round

***2. Câu hỏi***

A/ Câu hỏi có từ để hỏi

Câu hỏi có từ để hỏi được tường thuật bằng các động từ “ask, wonder or want to know”. Các thay đổi giống như câu trần thuật. Trật tự từ câu được tường thuật giống như câu trần thuật.

Ví dụ 'When did you start acting, Melissa?'-->Guy asked Melissa when she started acting.

Công thức:

|  |
| --- |
| S + asked + (O)/ wanted to know Wh question S + V ( one tense back) +..... |

B/ Câu hỏi trả lời bằng Yes/ No

Khi tường thuật câu hỏi trả lời bằng Yes/ No ta sử dụng “if hoặc whether”.

Ví dụ

'Is there a cafe nearby?-->. Daniel asked if/whether there was a cafe nearby.

Công thức:

|  |
| --- |
| S + asked + (O)/ wanted to know if/ whether S + V ( one tense back) +..... |

***3. Câu cầu khiến.***

Chúng ta sử dụng “tell và ask ” và to V để tường thuật câu cầu khiến

Ví dụ: 'Please move this car.' --> A policeman told me to move the car.

'Please don't wear those boots in the house.' --> I asked you not to wear those boots in the house.

Công thức:

|  |
| --- |
| S + asked / told O to V/ not to V. |

Có rất nhiều các động từ tường thuật khác. Sau đây là một số các động từ thường thuật phổ biến khác:

**Verb + To-Vo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. afford : cung cấp đủ  2. agree : đồng ý  3. appear : có vẻ  4. arrange: sắp xếp  5. ask : hỏi  6. attempt: cố gắng  7. beg : đề nghị, xin  8. care : quan tâm  9. claim : cho là, tuyên bố  10. consent : đồng ý, tán thành  11. decide : quyết định  12. demand : yêu cầu  13. deserve : xứng đáng  14. expect : trông đợi | 15. dare : dám  16. fail : thất bại  17. forget : quên ( tương lai )  18. hesitate : ngập ngừng  19. hope : hy vọng  20. learn : học  21. manage : xoay xở  22. mean : muốn  23. need: cần (chủ động, người)  24. offer : mời  25. plan : dự định, kế hoạch  26. prepare: chuẩn bị  27. pretend: giả vờ | 28. promise: hứa  29. refuse: từ chối  30. regret: tiếc ( tương lai )  31. remember : nhớ (tương lai )  32. seem : dường như  33. struggle: đấu tranh, cố gắng  34. swear: thề  35. threaten : dọa  36. tend: có khuynh hướng  37. volunteer: tình nguyện, xung phong  38. wait : đợi  39. want : muốn ( chủ động )  40. wish : ao ước |

**V + objective + to-Vo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. advise :khuyên  2. allow: cho phép  3. ask : hỏi, đòi hỏi  4. beg : năn nỉ, xin  5. cause : gây ra  6. challenge : thách thức, thách đố  7. convince : thuyết phục  8. dare : dám  9. encourage: khuyến khích  10. expect : trông đợi  11. forbid : cấm  12. force : bắt buộc  13. hire : thuê, mướn  14. instruct : chỉ dẫn | 15. invite : mời  16. need : cần  17. tempt : cám dỗ  18. intend : dự định  19. order : ra lệnh  20. permit : cho phép  21. persuade : thuyết phục  22. remind : nhắc lại  23. require : yêu cầu  24. recommend : khuyên  25. teach : dạy  26. tell : bảo  27. urge : thúc giục, thuyết phục  28. want : muốn | 29. warn : cảnh báo  30. help : giúp đỡ  31. would like : thích  32. would prefer :thích  33. appoint : chỉ định ai làm gì  34. charge : giao nhiệm vụ  35. choose : lựa chọn  36. compel : cưỡng bách  37. defy : thách  38. desire : ao ước, thèm thuồng  39. direct : hướng dẫn, chỉ huy  40. implore : yêu cầu  41. provoke : xúi giục |

**Verb+ V-ing**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. admit : thừa nhận  2. advise : khuyên ( không object )  3. anticipate : tham gia  4. appreciate : đánh giá cao  5. avoid : tránh  6. complete : hòan thành  7. consider : xem xét  8. delay : trì hõan  9. dread : sợ  10. detest : ghét  11. discuss : thảo luận  12. dislike : không thích  13. deny: từ chối  14. enjoy : thưởng thức  15. excuse : xin lỗi  16. finish : hòan thành  17. forget : quên ( qúa khứ ) | 18. forgive : tha thứ  19. fancy : tưởng tượng  20. imagine : tưởng tượng  21. involve : làm liên lụy  22. include : bao gồm  23. keep : tiếp tục  24. love : ( hoặc To inf)  25. like : thích  26. hate : ghét  27. mention : nhắc tới, nói tới  28. mind : phiền hà, ngại ngần  29. miss : nhớ, lỡ, mất  30. postpone : đình, hoãn.  31. prevent : ngăn cản  32. practise : luyện tập  33. recall : gợi lại, nhớ lại.  34. recollect : gợi lại. | 35. recommend : khuyên, dặn dò.  36. regret : tiếc nuối ( quá khứ )  37. remember : nhớ ( qúa khứ )  38. resent : tức giận, phật ý.  39. resist : cưỡng lại, phản kháng.  40. risk : liều lĩnh.  41. stop : ngừng, từ bỏ.  42. start : ( hoặc To inf )  43. suggest : đề nghị  44. tolerate : bỏ qua  45. understand: hiểu  46. restrict: hạn chế, giảm bớt, ngăn ngừa.  \* can’t bear, can’t stand, can’t help  \* it is no use/ no good, there is no use  \* look forward to  \*be busy/ worth |

**Verb+ preposition + V-ing : apologise for, congratulate on**

**B/ Bài tập vận dụng**

***1/ Change the following sentences into reported speech***

1. “The shop close early tonight” he said--> he said....
2. “Don’t make so much noise, boys” the mother said--> The mother.....
3. “Why didn’t you take the job?” asked my friend.--> My friend.......
4. “ Have you finished reading the book, Mike?” Alice asked--> My friend.....
5. “ I am sorry I am late”, said Mr Thanh.--> Mr Thanh apologized....

***2/ Choose the best answer.***

1. I rang my friend in Australia yesterday, and she said it………………….. raining there.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. is | B. should be | C. to be | D. was |

2. The last time I saw Jonathan, he looked very relaxed. He explained that he'd been on holiday

the…………. .......... week.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. earlier | B. . previous | C. next | D. following |

3. I wonder…………………. the tickets are on sale yet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. what | B. when | C. where | D. whether |

4. I told you…………………. switch off the computer, didn't I?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. don't | B. not | C. not to | D. to not |

5. Someone………………......me there's been an accident on the motorway.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. asked | B. said | C. spoke | D. told |

6. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy…………………… day.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. that | B. the | C. then | D. this |

7. When he was at Oliver's flat yesterday, Martin asked if he………………….. use the phone.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. can | B. could | C. may | D. must |

8. Judy ........................ going for a walk, but no one else wanted to.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. admitted | B. offered | C. suggested | D. promised |

**3/ Choose the answer - A, B, C, or D -that is nearest in meaning to the sentence printed before.**

1. 'You broke my glasses,' said the woman to me.

A. The woman insisted on breaking her glasses.

B. The woman advised me to break her glasses.

C. The woman told me to break her glasses.

D. The woman blamed me for having broken her glasses.

1. 'If I were you, I would take the job,' said my roommate.

A. My roommate was thinking about taking the job.

B. My roommate advised me to take the job.

C. My roommate introduced the idea of taking the job to me.

D. My roommate insisted on taking the job for me.

1. 'Why not participate in the English Speaking Contest?'

A. He asked me to take part in the English Speaking Contest.

B. He suggested taking part in the English Speaking Contest.

C. He offered us to take part in the English Speaking Contest.

D. He told me not to participate in the English Speaking Contest.

1. Please watch your steps as you get off.

A. Please look at the steps while getting off.

B. Go down the steps in order to get off.

C. Please have a look at the Steps as you get off.

D. Be careful not to tumble while getting off.

1. 'Let me pay for the coffee. I really want.'

A. Jenny is asked to pay for the coffee.

B. Jenny suggested paying for the coffee.

C. Jenny insisted on paying for the coffee.

D. Jenny told me to pay for the coffee.

1. You're always making terrible mistakes,' said the teacher.

A. The teacher complained about his students making terrible mistakes.

B. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.

C. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.

D. The teacher made his students not always make terrible mistakes.

1. Each of you may have one piece of candy,’ Mrs. Jones said to the children.

A. Mrs. Jones advised the children to have one piece of candy.

B. Mrs. Jones asked each of the children to have one piece of candy.

C. Mrs. Jones allowed each of the children to have one piece of candy.

D. Mrs. Jones reminded the children to have one piece of candy.

1. 'Would you mind if I brought a friend to the party?' said Peter.

A. Peter wanted me to bring my friend to his party.

B. Peter encouraged me to bring my friend to the party.

C. Peter asked for permission to bring his friend to the party.

D. Peter promised to bring a friend to the party.

1. 'Don't be so disappointed Jane. You can take the driving test again,' said Helen.

A. Helen told Jane not to be disappointed and take the driving test again.

B. Helen asked Jane not to be disappointed and offered her another driving test.

C. Helen warned Jane not to be disappointed' in order to take the driving test again.

D. Helen encouraged Jane to take the driving test again.

1. 'Let's break for lunch,' said Mathew.

A. Mathew wanted to break for lunch.

B. Mathew insisted on breaking for lunch.

C. Mathew suggested breaking for lunch.

D. Mathew offered us a break for lunch.