**UNIT 10: STAYING HEALTHY**

 **Lesson 2: A3 - A7 (p.105 &107)**

**1. New words:**

- noodles (n) mì

- orange juice (n) nước cam ép

- drink (v, n) uống, thức uống

- see (v) nhìn thấy

- hear (v) nghe

- smell (v) ngửi mùi

- taste (v) nếm, ăn

- store (n) cửa hàng

**2. Structure:**

Ex 1: What would you like? Bạn muốn dùng gì?

 I’d like some orange juice. Tôi muốn uống nước cam ép.

**What would you like? = What do you want? Bạn muốn dùng gì?**

**I’d like some noodles. = I want some noodles. Tôi muốn ăn mì.**

**Cách dùng: hỏi và trả lời về nhu cầu (đồ ăn, thức uống...)**

**Would like = ’d like :muốn**

Ex 2: What would she like?

 She’d like some tea.

**3. Homework:**

**A. Practice reading aloud - A7.**

**B. Put the words in the correct order to make meaningful sentences:**

1. I/noodles/like/don’t/and/eggs/.// .…………………………………………….
2. he/thirsty/hot/and/is/.// .……………………………………………
3. we/like/some/fish/would/.// .……………………………………………
4. you/like/orange/would/juice/some/?// …………………………………………….
5. sit/would/down/to/like/he /.// …………………………………………….

***Dặn dò:***

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

**Chúc các em học tốt!**