Unit 1:

Play basketball : chơi bóng rổ

Go running :chạy bộ

Go wimming : bơi lội

Play soccer : chơi đá bóng

Go bike riding : đi xe đạp

Do aerobics : nhảy aerobics

Play goif : chơi gôn

Go dancing : nhảy

Go walking : đi bộ

* CAN

+; s+can+ v+ o/a

-; s+cannot+ v+ o/a

? can + s + v + o/a

* Yes,s + can.
* No , s+ can’t
* Have To

+

* I/you/we/they + have to + v
* She/he/it + has to + v

-

* I/you/we/they + don’t+ have to + v
* She/he/it + doesn’t + has to + v

? Do + I/you/we/they + have to + v

Does+ She/he/it + have to + v

* yes, I/you/we/they + do.

Yes ,She/he/it + does.

* No, I/you/we/they + don’t.

No, She/he/it + doesn’t.

A pool : bể bơi

An athletic field : sân vận động

A goif course: sân gôn

A track : đường chạy

A tennis court : sân tennis

A park : công viên

A gym : phòng tập gym

Unit 2:

Avoid grains : tranh ăn tinh bột

Avoid dessert : tránh món tráng miệng

Avoid fatty foods: tránh thực phậm chứ chất béo

Eat smaller portions : ăn lượng nhỏ hơn

Eat a lot of seafood : ăn nhiều hải sản

Eat slowly: ăn chậm