## DREAM SKY ENGLISH CENTER



## UNIT 11: WHAT'S THE MATTER WITH YOU? (BÀl 11: BẠN B! LÀM SAO THẾ?)

## I. NEW WORDS (TỪ MỚl)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| A toothache | Đau răng |
| An earache | Đau tai |
| A sore throat | Đau họng |
| A stomach ache | Đau bụng |
| A headache | Đau đầu |
| Sore eyes | Đau mắt |
| A backache | Đau lưng |
| A fever | Sốt |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Hỏi và trả lời ai đó gặp vấn đề gì về sức khỏe.

- What's the matter with you?
$\Rightarrow$ I have + bệnh.
Ví dụ: A: What's the matter with you? (Bạn bị làm sao thế?)
B: I have a headache. (Tớ bị đau đầu.)

2. Đưa ra lời khuyên và cách đáp lại.

- You should / shouldn't + động từ nguyên thể.
$\Rightarrow$ Yes, I will. / OK, I won't.
Example: $\quad$ A: You should see the doctor. (Bạn nên đi khám bác sĩ đi.)
B. Yes, I will. (Có, tớ sẽ đi.)

A: You shouldn't eat ice cream. (Bạn không nên ăn kem.)
B. OK, I won't. (OK, tớ sẽ không (ăn kem).)

## III. PRACTICE (BÀI TÂP SÁCH BŐ TRỢ TRANG 8)

Bài 1: Read and write $T$ (true) or $F$ (false). Then underline and correct the mistakes. / Đọc và viết $T$ (Đúng) hoặc $F$ (Sai.) Sau đó gạch chân và sửa lỗi sai.

1. We shouldn't eat an ice cream when we has a sore throat. $F \rightarrow$ have
2. He've got an earache. $F \rightarrow$ 's

Bài 2: Put the words in the correct order. / Sắp xếp chữ thành câu hoàn chỉnh.

1. What's the matter with your father?
2. He has got a sore throat.
3. He should see the doctor.

Bài 3: Fill in the blanks. / Điền từ vào chỗ trống.

1. school
2. health
3. water
4. doctor
5. toothache

Bài 4: Look and write the advice. / Nhìn tranh và viết lời khuyên.

1. eat sweets
2. do morning exercise
3. wash his hands

## UNIT 12: DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST! BÀl 12: ĐỪNG ĐI XE ĐẠP QUÁ NHANH!

I. NEW WORDS (TỪ MỚl)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| Play with the knife | Chơi với dao |
| Play with matches | Chơi với diêm |
| Ride your bike too fast | Đạp xe quá nhanh |
| Climb the tree | Trèo cây |
| Run down the stairs | Chạy xuống cầu thang |
| Play with the stove | Chơi với bếp nướng |
| Play with the cat | Chơi với mèo |

II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Câu mệnh lệnh: đừng làm gì và cách trả lời.

- Don't + động từ nguyên thể!
$\Rightarrow$ OK, I won't.

Ví dụ: A: Don't play with the knife! (Đừng chơi với dao!)
B: OK, I won't. (OK, tớ sẽ không (chơi với dao).)
2. Hỏi và trả lời tại sao mình không nên làm gì.

- Why shouldn't I + động từ nguyên thể 1?
$\Rightarrow$ Because you may + dộng từ nguyên thể 2 .
Ví dụ: A: Why shouldn't I play with the knife? (Tại sao tớ không nên chơi với dao?)

B: Because you may cut yourself. (Vi bạn có thể bị cắt vào người đấy.)

## III. EXERCISES - PAGE 10 (BÀI TÂP SÁCH BÕ TRƠ' TRANG 10)

Bài 1: Match the pictures with the correct sentences. / Nối tranh với câu.
A-5
B-3
C-4
D-1
E-6
F-2

Bài 2: Read and tick $\checkmark T$ (true) or $F$ (false). / Đọc và đánh dấu $\checkmark T$ (Đúng) hoặc F (Sai).

1. $F$
2. $F$
3. T
4. T
5. F

## UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? BÀl 13: BAN LÀM GÌ VÀO LÚC RẢNH RỖI?

## I. NEW WORDS (TỪ MỚl)

| New words (Từ mới) | Meanings (Nghĩa) |
| :--- | :--- |
| Free time | Thời gian rảnh |
| Do karate | Tập karate |
| Go skating | Trượt pa tanh |
| Play badminton | Chơi cầu lông |
| Play football | Chơi bóng đá |
| Play chess | Chơi cờ |
| Play basketball | Chơi bóng rổ |
| Play volleyball | Chơi bóng chuyền |
| Surf the Internet | Lướt mạng |

## II. STRUCTURES (CẤU TRÚC)

1. Hỏi và trả lời bạn làm gì trong thời gian rảnh.

- What do you do in your free time?
$\Rightarrow I+$ động từ.
Ví dụ: A: What do you do in your free time? (Bạn làm gì vào lúc rảnh rỗi?? B: I play football. (Tớ chơi bóng đá.)

2. Hỏi và trả lời ai đó làm gì trong thời gian rảnh.

- What does your + thành viên gia đình + do in his / her free time?
$\Rightarrow \mathrm{He} / \mathrm{She}+$ động từ thêm s/es.
Ví dụ: A: What does your brother do in his free time? (Anh/Em trai bạn làm gì vào lúc rảnh rỗi?)
B: He does karate. (Anh/Em ấy tập karate.)


## II. EXERCISES - PAGE 12 (BÀI TẬP TRONG SÁCH BỔ TRỢ TRANG 12)

Bài 1: Write play, go or do in the blanks. / Điền play, go hoặc do vào chỗ trống.

1. play
2. go
3. do
4. do
5. go
6. do
7. play
8. play
9. do

Bài 2: Complete the dialogues. / Hoàn thành đoạn hội thoại.

1. A: b

B: I go roller-skating.
2. A: a

B: It's jumping rope.
A: d
$B$ : Yes, it is.
Bài 3: Read and circle the correct answers. / Đọc và khoanh tròn đáp án đúng

1. A
2. D
3. A
4. B
5. C
6. C
