1. white /waɪt / màu trắng

2. yellow /ˈjɛləʊ / màu vàng

3. orange /ˈɒrɪnʤ / màu da cam

4. pink /pɪŋk / màu hồng

5. red /rɛd / màu đỏ

6. brown /braʊn / màu nâu

7. green /griːn / màu xanh lá cây

8. blue /bluː / màu xanh da trời

9. purple /ˈpɜːpl / màu tím

10. grey hoặc gray /greɪ həʊặsiː greɪ / màu xám

11. black /blæk / màu đen

12. silver hoặc silver-coloured /ˈsɪlvə / ˈsɪlvə-ˈkʌləd / màu bạc

13. gold hoặc gold-coloured /gəʊld /gəʊld-ˈkʌləd / màu vàng óng

14. multicoloured /ˌmʌltɪˈkʌləd / đa màu sắc

SẮC THÁI CỦA MÀU SẮC. //

15. light brown /laɪt braʊn / màu nâu nhạt

16. light green /laɪt griːn / màu xanh lá cây nhạt

17. light blue /laɪt bluː / màu xanh da trời nhạt

18. dark brown /dɑːk braʊn / màu nâu đậm

19. dark green /dɑːk griːn / màu xanh lá cây đậm

20. dark blue /dɑːk bluː / màu xanh da trời đậm

21. bright red /braɪt rɛd / màu đỏ tươi

22. bright green /braɪt griːn / màu xanh lá cây tươi

23. bright blue /braɪt bluː / màu xanh da trời tươi