**Pronunciation: Rhythm in Sentences**

**(Phát Âm: Nhịp Điệu Trong Câu)**

**Remember!**

*Khi chúng ta nói tiếng Anh, chúng ta nhấn mạnh vào một số âm tiết nhất định trong câu. Sự kết hợp giữa các âm tiết nhấn mạnh và không nhấn mạnh tạo nên nhịp điệu trong tiếng Anh nói.*

1. **Stressed Syllables (Âm Tiết Nhấn Mạnh):**
	* These syllables are louder, longer, and pronounced more clearly.
	* We usually stress important words in a sentence, such as nouns, main verbs, adjectives, and adverbs.

*Ví dụ: các âm tiết này được nói to hơn, kéo dài hơn và rõ ràng hơn. Chúng ta thường nhấn mạnh những từ quan trọng trong câu, như danh từ, động từ chính, tính từ, và trạng từ.*

* + **Example:**
		- "She **'likes** to **'read** **'books** in the **'library**."
		- *Cô ấy thích đọc sách trong thư viện.*
1. **Unstressed Syllables (Âm Tiết Không Nhấn Mạnh):**
	* These syllables are softer, shorter, and less clear.
	* Function words like articles (a, an, the), conjunctions (and, but), auxiliary verbs (is, are, do), and prepositions (in, on, at) are usually unstressed.

*Ví dụ: các âm tiết này được nói nhỏ hơn, ngắn hơn và ít rõ ràng hơn. Các từ chức năng như mạo từ, liên từ, trợ động từ và giới từ thường không được nhấn mạnh.*

* + **Example:**
		- "I want **to** go **to** **the** beach."
		- *Tôi muốn đi đến bãi biển.*

**Practice Sentences for Rhythm (Các Câu Luyện Tập Nhịp Điệu)**

1. **She went to the market to buy some fresh vegetables.**
	* **Stress**: "She **went** to the **market** to **buy** some **fresh vegetables**."
2. **They were talking about the weather all morning.**
	* **Stress**: "They were **talking** about the **weather** all **morning**."
3. **I can’t believe he ate the whole pizza by himself.**
	* **Stress**: "I can’t **believe** he **ate** the **whole pizza** by **himself**."
4. Please turn off the lights when you leave the room.
	* **Stress**: "Please **turn off** the **lights** when you **leave** the **room**."
5. The children were playing in the park all afternoon.
	* **Stress**: "The **children** were **playing** in the **park** all **afternoon**."
6. She decided to study engineering at university.
	* **Stress**: "She **decided** to **study** **engineering** at **university**."
7. **I usually have a cup of coffee in the morning.**
	* **Stress**: "I usually **have** a **cup** of **coffee** in the **morning**."
8. **They’re planning to visit their grandparents next weekend.**
	* **Stress**: "They’re **planning** to **visit** their **grandparents** next **weekend**."
9. **We had a wonderful time at the beach yesterday.**
	* **Stress**: "We **had** a **wonderful time** at the **beach** yesterday."
10. **He was looking for his keys all morning.**
	* **Stress**: "He was **looking** for his **keys** all **morning**."

Biên soạn chính chủ : Trần Thiên Huy - Zalo 0963490882