**Topic 5: Talk about your eating habits.**

**I. WRITING - FINAL SPEAKING (Bài viết - Bài nói cuối kỳ)**

**Câu mở đầu (gợi ý): Tôi có những thói quen ăn uống lành mạnh.**

**A. Kể về từng bữa ăn**

1. **What time** do you have breakfast? I often have breakfast at 6 o’clock (Tôi thường ăn sáng vào lúc…giờ)
2. **What** do you usually **eat** for breakfast? I usually eat bread for breakfast. (Tôi thường ăn mỳ/ bánh mì/ xăng uých… cho bữa sáng.)
3. **Where** do you often have breakfast? I often have breadfast at home.
4. **Who** do you eat **with**? I eat with my family. (Tôi thường ăn sáng ở nhà một mình/ với bạn... )
5. **LẶP LẠI ĐỦ 4 Ý CHO BỮA TRƯA VÀ BỮA TỐI**

**B. Đồ ăn yêu thích**

1. **What foods** do you like? I like eat meats. (Tôi thích rau và nấm...)
2. What do you usually **drink**? I usually drink water. (Tôi thường uống nước lọc, cà phê…)

**C. Thói quen nấu ăn**

1. **Who often cooks** in your family? I often cooks for my family.
2. **Can** you cook? **What can** you cook? I cook boiled meat. (Bạn có thể nấu ăn không? Nấu món gì?)
3. What is the **recipe (công thức)**?... 1 kg of meat and 500 ml water. (Thành phần là gì…)

**II. Further discussion (Câu hỏi thảo luận cuối kỳ):**

* What do you usually eat ... for breakfast/lunch/dinner?
* What time do you have breakfast/lunch/dinner?
* Where do you eat?
* Who do you eat with?
* What foods do you like?
* What do you usually drink?
* Where do you usually keep your foods? In the fridge/on the shelf?
  1. Hay để đồ ăn ở đâu?
* Who cooks in your family?
* Do you know any recipe (công thức món ăn)?
  1. Có biết công thức món gì không? Tên món đó?
* …