**Sneeze /** sniːz / (n) : sự hắt hơi

**Rash /** ræʃ / (n) : Chứng phát ban

**Cough** / kɔːf / (n) : chứng ho

**Suddenly** / ˈsʌdənli / (adv) : đột ngột

**Ache** / eɪk / (n ) : đau

**Appetite** / ˈæpɪtaɪt / (n) : sự ngon miệng

**Concentrate** / ˈkɑːnsntreɪt / (v) : tập trung

**Asthma** / ˈæzmə / (n) : bệnh hen , suyễn

**Painkillers**  / ˈpeɪnkɪlər / (n) : thuốc giảm đau