# Compound sentences (Câu ghép)

* Chúng ta có thể nối hai hoặc nhiều câu đơn lại để tạo thành một câu ghép (compound sentence). Lúc này, các câu đơn trở thành các mệnh đề độc lập (independent clause) trong câu ghép. Như vậy, câu ghép là câu có chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên.
* Các mệnh đề này thường được nối với nhau bằng các liên từ kết hợp (coordinating conjunction) như *and, but, or, so.* Khi nối các mệnh đề độc lập với nhau bằng các liên từ nàythì trước các liên từ cần có dấu phẩy để ngăn cách các mệnh đề.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cấu trúc** | **independent clause,** | **coordinating conjunction** | **independent clause** |
| **Ví dụ** | I like football,  {{Tôi thích bóng đá | *and*  và | he likes it too.  anh ấy cũng thích nó.}} |
| I like football,  {{Tôi thích bóng đá | *but*  nhưng | he doesn’t like it.  anh ấy không thích nó.}} |
| The Japanese eat healthily,  {{Người Nhật ăn uống lành mạnh, | *so*  do vậy | they live a long time.  họ sống lâu.}} |
| You can exercise every morning,  {{Bạn có thể tập thể dục mỗi buổi sáng, | *or*  hoặc | you can cycle to school.  bạn có thể đạp xe đến trường.}} |

# Imperatives with more and less (Câu mệnh lệnh với more và less)

* Câu mệnh lệnh là câu có tính chất sai khiến, được dùng khi chúng ta muốn yêu cầu, ra lệnh, hướng dẫn hay gợi ý.
* Chủ ngữ được hiểu ngầm là ***you***, và động từ nguyên thể không*to*sẽ là động từ chính của câu.

### Câu mệnh lệnh với *more* và *less*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cấu trúc** | **V + more/less** | **V + more + danh từ đếm được**  **+ danh từ không đếm được**  **V + less + danh từ không đếm được** |
| **Ví dụ** | Sleep *less*. {{Hãy ngủ ít đi.}}  Relax *more*. {{Hãy nghỉ ngơi nhiều hơn.}} | Eat *more vegetables*. {{Hãy ăn nhiều rau xanh hơn.}}  Take *less salt and sugar.* {{Hãy ăn ít muối và đường hơn.}} |

### Cách dùng

Khi muốn yêu cầu ai đó hãy làm việc gì nhiều hơn hoặc ít đi, chúng ta có thể thêm từ *more* hoặc *less* sau động từ. Trong trường hợp muốn cụ thể hơn, chúng ta cũng có thể thêm danh từ vào phía sau *more* hoặc *less*.