**PRONUNCIATION**

**SOUND /h/ and /r/**

**1. SOUND /h/**

**1.1. Cách phát âm âm /h/**

– /h/ là phụ âm vô thanh nên khi phát âm cổ họng không rung.

– Để tạo ra âm thanh này, hãy há miệng thật rộng, nhanh chóng đẩy không khí ra ngoài và không sử dụng giọng nói. Phát âm /h/ …… /h/.

Dưới đây là khẩu hình miệng khi phát âm âm /h/:



Các em luyện phát âm các ví dụ sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Từ vựng** | **Từ loại** | **Phiên âm** | **Ý nghĩa** |
| hand | (n) | /hænd | bàn tay |
| hill | (n) | /hɪl/ | đồi |
| help | (v) | /help/ | giúp đỡ |
| hear | (v) | /hɪər/ | nghe |
| how | (adv) | /haʊ/ | như thế nào |
| happy | (adj) | /hæpɪ/ | hạnh phúc |
| hospital | (n) | /ˈhɒspɪtl/ | bệnh viện |
| husband | (n) | /ˈhʌzbənd | chồng |
| perhaps | (adv) | /pəˈhæps/ | có lẽ |
| ahead | (adv) | /əˈhed/ | phía trước |

**1.2. Dấu hiệu nhận biết âm /h/**

– ***“Wh” và “h” thường được phát âm là /h/***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Từ vựng** | **Từ loại** | **Phiên âm** | **Ý nghĩa** |
| who | pronoun | /hu:/ | ai |
| whole | pronoun | /həʊl/ | đầy đủ, [toàn](https://thuvienhoclieu.com/bai-tap-chuyen-sau-tieng-anh-9-unit-3-healthy-living-for-teen-co-dap-an/) bộ |
| ahead | adv | /əˈhed/ | phía trước |
| hill | n | /hɪl/ | ngọn đồi |
| heel | n | /hi:l/ | gót chân |
| hand | n | /hænd/ | bàn tay |
| hold | v | /həʊld/ | Cầm, nắm giữ |
| hear | v | /hɪə(r)/ | nghe |
| high | adj | /haɪ/ | cao |
| husband | n | /ˈhʌzbənd/ | người chồng |
| happen | v | /ˈhæpən/ | xảy ra, xảy đến |
| hospital | n | /ˈhɒspɪtl/ | bệnh viện |
| horrible | adj | /ˈhɒrəbl/ | tồi tệ |

**\* Lưu ý**

***Trong một số trường hợp “h” không được phát âm và nó được gọi là “phụ âm câm ”***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Từ vựng** | **Từ loại** | **Phiên âm** | **Ý nghĩa** |
| honest | adj | /ˈɒnɪst/ | trung thực |
| hour | n | /ˈaʊə(r)/ | giờ |
| honor | n | /ˈɒnə(r)/ | danh dự, danh giá |
| rhubarb | n | /ˈruːbɑːb/ | cây đại hoàng |
| rhythm | n | /ˈrɪðəm/ | nhịp điệu |

**2. SOUND /r/**

**2.1. Cách phát âm âm /r/**

– /r/ là một phụ âm hữu thanh (voiced sounds) khi phát ra sẽ có sự rung động của các dây thanh quản ở cuống họng. Khi chạm tay vào và phát âm, sẽ có thể cảm nhận được sự rung động.

***Bước 1:*** Để đầu lưỡi tiếp xúc với vùng vòm miệng phía sau chân răng trên

***Bước 2:*** Sau đó lưỡi sẽ được uốn và luồng hơi được đưa ra khỏi vòm miệng.

Dưới đây là hình ảnh minh họa cách phát âm âm /əʊ/:



Các em luyện phát âm các ví dụ sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Từ vựng** | **Từ loại** | **Phiên âm** | **Ý nghĩa** |
| read | (v) | /ri:d/ | đọc |
| grass | (n) | /ɡrɑːs/ | cỏ |
| bright | (adj) | /braɪt/ | sáng, tươi sáng |
| reporter | (n) | /rɪˈpɔːtə(r)/ | nhà báo |
| arrest | (v) | /əˈrest/ | bắt giữ |
| rank | (n) | /ræŋk/ | thứ hạng |
| ring | (n) | /rɪŋ/ | nhẫn |
| bring | (v) | /brɪŋ/ | mang theo |

**2.2. Dấu hiệu nhận biết âm /r/**

***– Chỉ có “r” được phát âm là /r/***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Từ vựng** | **Từ loại** | **Phiên âm** | **Ý nghĩa** |
| right | adj | /raɪt/ | đúng, bên phải |
| wrong | adj | /rɒŋ/ | sai |
| sorry | adj | /ˈsɒri/ | xin lỗi |
| arrange | v | /əˈreɪndʒ/ | sắp xếp |
| road | n | /rəʊd/ | con đường |
| fry | v | /fraɪ/ | rán, chiên |
| grass | n | /ɡrɑːs/ | cỏ |
| raise | v | /reɪz/ | nâng, giơ lên |
| crack | v | /kræk/ | bẻ khóa |
| rich | adj | /rɪtʃ/ | giàu có |
| very | adv | /’verɪ/ | rất |
| pretty | adj | /‘prɪtɪ/ | xinh đẹp |
| proud | adj | /praʊd/ | kiêu hãnh, tự hào |
| parents | n | /ˈpeərənts/ | cha mẹ |

***Lưu ý:*** Trong một số trường hợp **“r”**không được phát âm và nó được gọi là “phụ âm câm”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Từ vựng** | **Từ loại** | **Phiên âm** | **Ý nghĩa** |
| depart | v | /dɪˈpɑːt/ | ra đi, khởi hành |
| afternoon | n | /ˌɑːftəˈnuːn/ | buổi chiều |
| forbidden | v | /fəˈbɪdn/ | cấm |
| wonderful | adj | /ˈwʌndəfl/ | tuyệt vời, kỳ diệu |
| storm | n | /stɔːm/ | cơn bão |
| airport | n | /ˈeəpɔːt/ | sân bay |
| quarter | n | /ˈkwɔːtə(r)/ | một phần tư |