Họ tên:Nguyễn Thị phương Mai

MSSV:12520252.

Unit 7-page 1.

-throat (n) [θrout] cổ; cổ họng

-hay fever (n) ['hei'fi:və] bệnh sốt mùa hè

-asthma (n) ['æsmə] bệnh hen, bệnh suyễn

-nosebleed (n) ['nouzbli:d] sự chảy máu cam

- allergy (n) ['ælədʒi] sự dị ứng đối với thuốc hoặc thức ăn

-temperature (n) ['temprət∫ə] nhiệt độ

-inhaler (n) [in'heilə] ống xịt thuốc; ống hít

-the flu (n) [flu:] bệnh cúm

- thermometer (n) [θə'mɔmitə] nhiệt kế

-aspirin (n) ['æspərin] thuốc kháng sinh

-oyster (n) ['ɔistə] con hàu

-cough (n) [kɔf] ho,tiếng ho

-swallow (n) ['swɔlou] miếng, ngụm

-appetite (n) ['æpitait] sự ngon miệng, sự thèm ăn

-concentrate (v) ['kɔnsntreit] tập trung (sự chú ý, cố gắng.....)