***Vocabulary:***

Swallow /ˈswɒləʊ/ (v) nuốt

Dose /dəʊs / (n) liều ( thuốc )

Drowsiness / ˈdraʊzinəs / (n) sự thơ thẩn, ngủ gục

Stitch /stɪtʃ / (n) Vết khâu

--> stitch (v) Khâu, may

Prescription /prɪˈskrɪpʃn / (n) Thời hạn hiệu lực

Stomach /ˈstʌmək / (n) Dạ dày