|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dạng đường nét | Hình ảnh | Mô tả | Loại đường nét | Yếu tố biểu đạt |
| Đường nét kết cấu trang trí | A picture containing car, outdoor, road, transport  Description automatically generated |  | Đường thẳng | Tạo sự liền mạch mang tính liên hết giữa các chi tiết |
| The back of a red car  Description automatically generated with medium confidence | Shape  Description automatically generated with low confidence | Đường cong kết hợp theo viền | Tạo sự đột biến đầy sáng tạo |
| Đường nét trang trí | A car parked on the side of the road  Description automatically generated with low confidence | Shape, rectangle  Description automatically generated | Kết hợp bởi đường thẳng và đường chéo cong | Tạo sự thanh thoát, tinh tế cho chi tiết, góp phần tạo điểm nhấn |
| Đường nét cấu trúc | A black car in a building  Description automatically generated with low confidence | Shape  Description automatically generated with medium confidence | Đường thằng tạo thành hình chư nhật | Tạo nét táo bạo nhưng gần gũi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường nét trang trí | A close up of a grill  Description automatically generated with low confidence |  | Các đường bản to, song song hướng chéo thành hình thang | Tạo sự tinh tế lịch sự xen lẫn thể thao cá tính, chiều hướng đi lên |
| Đường nét kết cấu trang trí | A picture containing car, outdoor, road, transport  Description automatically generated |  | Đường cong đường thẳng | Tạo sự vững chắc, khoẻ khoắn  Pha chút dẻo dai mềm mại |
| Đường nét trang trí | A picture containing outdoor, ground, transport, parked  Description automatically generated | Shape  Description automatically generated with medium confidence | Đường tròn | Tạo sự liên tục, an toàn, đều đặn |