UNIT 11 : KEEP FIT , STAY HEALTHY ( 6/4- 11/4 )

**SECTION A: A CHECK – UP**

1. **New words**
2. Check- up (n): sự kiểm tra sức khỏe
3. To fill in : điền vào
4. Record (n) : bản kê khai
5. Medical record (n) = medical form : phiếu khám sức khỏe
6. Follow (v) : đi theo , theo sau
7. Temperature (n) : nhiệt độ
8. (Take) temperature : đo nhiệt độ
9. Normal (adj) : bình thường
10. Height (n) : chiều cao
11. High (adj) : cao
12. To measure (v): đo , đo lường
13. Weight (n) : trọng lượng , sức nặng
14. Weigh (v) : cân , cân nặng
15. To get on : bước lên
16. Scales (n) : cái cân
17. Waitingroom (n) :phòng chờ , phòng đợi
18. Heavy (adj) : nặng
19. Forename (n) = first name : tên
20. Surname (n) : = family name : họ