**UNIT 10: STAYING HEALTHY**

 **Lesson 1: A1 - A2 (p.104 - 105)**

**1. New words:**

- thirsty (adj) khát

- cold ( adj) lạnh

- hot (adj) nóng

- hungry (adj) đói

- full (adj) no

- tired (adj) mệt mỏi

- feel (v) cảm thấy

**2. Structure:**

Ex 1: - How do you feel? Bạn cảm thấy thế nào?

 =>I’m cold. Tôi cảm thấy lạnh

 - How does she feel? Cô ấy cảm thấy thế nào?

 => She is tired. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi.

**Cách dùng**: Hỏi và trả lời về trạng thái cảm giác .

**Ex 2: How do they feel?**

 **They’re hungry.**

**3. Homework:**

**Supply the correct form or tense of the verb in the brackets**

1. My sister…………………. (feel) hot and thirsty.
2. We………………. (like) apple juice.
3. Ba………………… (like) chicken and rice.
4. I…………………. (be) full.
5. Nam and his brother………………. (have) fish and bean for breakfast.
6. Marry……………….. (eat) some potatoes.
7. He…………………… (walk) to school every day.
8. How………….. (do) they feel?

***Dặn dò:***

Các em chép bài + học thuộc lòng từ mới (1), cấu trúc (2) + làm bài tập (3).

**Chúc các em học tốt!**