**WEEK 22 – GRADE 6**

**UNIT 10: STAYING HEALTHY**

**Period 62: B1, B2, B3**

1. **VOCABULARY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | food  | thức ăn, lương thực → danh từ không đếm được số ít |
|  |  **an** apple |  1 trái táo |
|  |  banana |  chuối |
|  | **an**  orange |  1 trái cam |
|  | water | nước → danh từ không đếm được số ít |
|  | rice | gạo → danh từ không đếm được số ít |
|  | milk  | Sữa → danh từ không đếm được số ít |
|  | meat | thịt → danh từ không đếm được số ít |
|  | vegetables | Rau củ quả, hoa quả |
|  | What’s **for** lunch? | Bữa trưa dùng gì? |
|  | **for** + bữa ăn (breakfast/ lunch / dinner) | Cho bữa sáng/ trưa/ tối |
|  | What’s there **to drink**? | Hôm nay có gì để uống vậy ? |
|  | menu | Thực đơn |
|  | fish | Cá → danh từ chung  |
|  | chicken | Thịt gà → danh từ không đếm được số ítCon gà → danh từ đếm được  |
|  | bread→ **a loaf of** bread | Bánh mì → danh từ không đếm được số ít1 ổ bánh mì → danh từ đếm được  |
|  | fruit | trái cây → danh từ chung |

**Remember**

☼ **Some** + plural count Noun **( danh từ đếm được số nhiều)**

 singular non count Noun **( danh từ không đếm được số ít)**

🡪 Used in Affirmative form **( dùng trong thể khẳng định)**

☼ **any** + plural count Noun **( danh từ đếm được số nhiều)**

 singular non count Noun **( danh từ không đếm được số ít)**

🡪 Used in negative form and interrogative forms **( dùng trong thể phủ định và nghi vấn)**

☼ **a** + singular count Noun ( danh từ đếm được số ít)

☼ **an** + singular count Noun ( danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng 1 trong 5 nguyên âm: **u, e, o, a,i**)

**Notes:**

- **Khẳng định** + danh từ đếm được số ít: **a/an**

- Khẳng định + danh từ không đếm được số ít và đếm được số nhiều: **some**

**- Phủ định/ Nghi vấn +** danh từ đếm được số nhiều và không đếm được số ít: **any**

**- Ngoại lệ: “Would you like some ...?**

1. **EXERCISES**

**A. Choose the correct word in each of the following sentences .**

1. She’d like\_\_\_\_\_\_\_\_\_ orange. (a – an – some – any)
2. There are \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oranges and bananas. (a – an – some – any)
3. Is there \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ meat? (a – an – some – any)
4. He’d like \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apple. (a – an – some – any)
5. There are \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vegetables. (a – an – some – any)
6. There is\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tea. (a – an – some – any)
7. Is there\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fruit ? (a – an – some – any)
8. There aren’t \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apples. (a – an – some – any)
9. Are there \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oranges?(a – an – some – any)
10. I’m hungry. I’d like \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ chicken and rice. (any – many – some)
11. I’m \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. I’d like some meat and some rice. (tired – thirsty – hungry)
12. What is there \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_? – There is some milk.(drink – to drink – to eat)
13. What is there to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_? – There’s some rice and fish. ( eat / drink/ sit / like)

14. \_\_\_\_\_\_\_ do you eat for breakfast? - Bread and milk. ( Who / Where / What / How)

15. What’s \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dinner? – There is some rice and some meat. ( in/ for / at / with

16. I’m not hungry \_\_\_\_\_\_I’m thirsty. ( and / so / but / then)

 17. Lan is hot and she is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. She’d like some water. ( thirsty / tall / new/ cold)

**B. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the space in the following passage.**

My name is Liz. I am 12\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1) old. Every day, I have \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2) meals: a breakfast, a lunch and a dinner. I have bread and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(3)bananas for breakfast. After school, I am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(4) so I’d like some rice\_\_\_\_\_\_\_\_\_(5) fish. For dinner, my mom cooks a lot of \_\_\_\_\_\_(6) and after dinner, I also have dessert ( món tráng miệng).

1. A. year B. years C. year old D. Years old
2. A. one B. two C. three D. four
3. A. any B.an C. some D. a
4. A. full B. old C. fat D. hungry
5. A. so B. then C. and D. to
6. A. thing B. plate C. routine D. dishes
7. **Homework**

**Learn Vocabulary and do the exercises above.**

**THE END.**