**UNIT 12: LET’S EAT**

**Part A : What shall we eat ?**

**I .New words**

1.meat stall (n ) : Sạp bán thịt

2.select (v ) : lựa chọn

3.selection (n ) : sự lựa chọn

4.pork (n ) : thịt heo

5.beef ( n ) : thịt bò

6.neither / either : cũng không

7.spinach (n ) : rau chân vịt

8.cucumber (n ) : dưa leo

9.ripe (Adj ) : chính

10.smell ( v – n ) : ngửi , mùi

11.papaya ( n ) : quả đu đủ

12.pineapple ( n ) : quả thơm , quả dứa

13. on display : được bày ra , trưng ra

14.finally (adv ) : cuối cùng