Surce : https://www.youtube.com/watch?v=SwaDRdX2-nM

* Vocabulary :
  + Suitable = Suits Phù hợp
  + Less elegant Kém thanh lịch
  + Right back Quay lại
  + Quiet Yên tĩnh
  + Casual Hững hờ
  + Outfit Trang phục bên ngoài như quần áo ,…
  + Tight chật
  + A bit old fashioned and faded Thời trang cũ kĩ(lỗi thời) nhạt nhòa
  + Glad vui vẻ