**UNIT 10**

**HEATH AND HYGIENE**

**B/ A TOOTHACHE**

**I/VOCABULARY**

* Ache(v): đau
* Toothache(n): đau răng
* Earache (n) : đau tai
* Headeache(n): đau đầu
* Backache(n): đau lưng
* Stomachache(n): đau bụng
* Be scared of(a) = Be afraid of(a):
* Check\_checked(v) kiểm tra
* Explain(v) : giải thích

->Explaint (n): lời giải thích

* Hurt(v): làm đau

->Hurting (n): sự đau đớn

* Keep sb away(V): ngăn ai đến gần
* Loud(a): to (âm thanh)
* Sound(n): (âm thanh)
* Notice(v): chú ý
* Pain(n): sự đau đớn

->Painful(a): đau đớn

* Health(n): sức khỏe

->Healthy(a): lành mạnh

->Unhealthy(a): không lành mạnh

* Own (a) riêng, cá nhân
* Advice(n): lời khuyên
* Advise(v): khuyên
* Afterwards(adv): sau đó
* Surgery (n): phòng khám bệnh
* Drill(v,n):khoan, cái khoan
* Serious (a): nghiêm trọng

**II/ STRUCTURES**

1 CÓ VẤN ĐỀ GÌ XẢY RA

What’s the matter with you?

What’s the prolem with you?

What’s wrong with you?

2.

 I have a headache .

My head is aching.

She has a toothache.

Her tooth is aching.

* S + HAVE/ HAS +A toothache

 A earache

 A headeache

 A backache

**=** TTSH(MY/ HER/HIS/THEIR..) + N(tooth/ear/head/back ..) +BE + aching

3/ Câu mệnh lệnh

a/ Câu mệnh lệnh khẳng định : dùng để ra lệnh hoặc sai khiến ai làm điều gì đó, thường bắt đầu bằng động từ nguyên mẫu không TO

 Verb + object

 Ex: close the door.

b/ Câu mệnh lệnh phủ định: dùng để ra lệnh hoặc sai khiến ai đừng làm điều gì đó, thường bắt đầu bằng DON’T

 Don’t + Verb + object

 Ex : Don’t go home late.

**III/ TRANSLATE**

- Dịch B1 trang 103 và B3 trang 104 sang tiếng việt .

- Trả lời câu hỏi B 2 trang 104 .

- Hoàn thành đoạn văn trang 104.