|  |
| --- |
| Mười bốn dấu chấm câu (**punctuation marks)** trong ngữ pháp tiếng Anh là gì? Chúng là  dấu chấm (**period**),  dấu hỏi (**question mark**),  dấu chấm than (**exclamation point**),  dấu phẩy (**comma**),  dấu chấm phẩy (**semicolon**),  dấu hai chấm (**colon**),  dấu gạch ngang (**dash**),  dấu gạch nối (**hyphen**),  dấu ngoặc đơn (**parentheses**),  dấu ngoặc vuông (**brackets**),  dấu ngoặc nhọn (**braces**),  dấu nháy đơn (**single quote**),  dấu ngoặc kép (**double** **quotation marks**),  dấu huyền: ` (**backtick**)  và dấu chấm lửng (**ellipses**). |