Unit 7: Are these his pants

 Lesson 1: Words:

**1. clothes ( áo quần)**

- dress : đầm

- socks : vớ tất

- T- shirt : áo thun

- pants : quần tây

- shorts : quần sóoc ( đùi )

- shoes : giày

- coat : áo khoác

- hat : cái nón mũ

- belt : thắt lưng , dây nịt

- jeans : quần jeans

- cap : mũ lưỡi trai

**2. Colour ( màu sắc )**

- black : màu đen

- white : màu trắng

- red : màu đỏ

- pink : màu hồng

- orange : màu cam

- blue : màu xanh nước biển

- green : màu xanh lá cây

- brown : màu nâu

-gray / grey : màu xám

 \* Học sinh viết từ mới ở phần 1 vào vở và luyện viết 1 từ 4 dòng.