**ECONOMY 3 – LC TRANSCRIPT – PART 1 – TEST 02**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  (A) A man is pushing a cart.  **(B) A man is guiding a stroller.**  (C) A man is walking a dog.  (D) A man is strolling along the lake. | 1.  (A) Một người đàn ông đang đẩy xe hàng.  **(B) Một người đàn ông đang kéo theo một**  **cái xe đẩy.**  (C) Một người đàn ông đang dắt chó đi dạo.  (D) Một người đàn ông đang tản bộ dọc theo  bờ hồ. |
| 2.  **(A) One of the men is driving a vehicle.**  (B) They are looking at each other.  (C) They are wearing hats.  (D) One of the men is getting into the car. | 2.  **(A) Một người đàn ông đang lái xe.**  (B) Họ đang nhìn nhau.  (C) Họ đang đội mũ.  (D) Một người đàn ông đang đi vào xe hơi. |
| 3.  (A) She is pointing to a guidebook.  (B) She is inserting coins into the machine.  **(C) She is holding a book in her hand.**  (D) She is taking an order. | 3.  (A) Cô ấy đang chỉ vào môt cuốn sách.  (B) Cô ấy đang bỏ tiền xu vào máy.  **(C) Cô ấy đang cầm một cuốn sách trên tay.**  (D) Cô ấy đang nhận một đơn hàng. |
| 4.  (A) They are walking down the stairs.  **(B) They are standing hand in hand.**  (C) They are polishing the escalators.  (D) They are facing each other. | 4.  (A) Họ đang đi bộ xuống cầu thang.  **(B) Họ đang đứng nắm tay nhau.**  (C) Họ đang đánh bóng thang cuốn.  (D) Họ đang đối mặt nhau. |
| 5.  **(A) The cart is in the aisle.**  (B) The cart is full of various products.  (C) The cart is being pushed across the  street.  (D) The cart is being wheeled toward the  door. | 5.  **(A) Xe hàng thì nằm ở lối đi.**  (B) Xe hàng thì chất đầy đồ đạc.  (C) Xe hàng đang được đẩy băng qua con  đường.  (D) Xe hàng đang được đẩy về phía cửa đi. |
| 6.  (A) Notices are being posted on the  bulletin board.  **(B) A pay phone is being used.**  (C) The woman is hanging up the phone.  (D) Some shrubs are being planted. | 6.  (A) Những tờ thông báo đang được dán lên  bảng niêm yết.  **(B) Một điện thoại công cộng đang được sử**  **dụng.**  (C) Người phụ nữ đang treo điện thoại lên.  (D) Một vài cây bụi đang được trồng. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.  (A) The man is carrying a ladder.  (B) The man is writing a letter.  **(C) The man is standing on a ladder.**  (D) The man is painting the door. | 7.  (A) Người đàn ông đang cầm một cái thang.  (B) Người đàn ông đang viết một lá thư.  **(C) Người đàn ông đang đứng trên một**  **cái thang.**  (D) Người đàn ông đang sơn cửa. |
| 8.  (A) She is washing the dishes in the sink.  **(B) She is stirring something in the pot.**  (C) She is putting some bottles in the  cupboard.  (D) She is cooking some food on a grill  outside. | 8.  (A) Bà ấy đang rửa chén dĩa trong bồn rửa.  **(B) Bà ấy đang khuấy gì đó trong vạc.**  (C) Bà ấy đang bỏ một vài chai vào trong tủ.  (D) Bà ấy đang nấu một ít đồ ăn trên một cái  lò nước ở ngoài trời. |
| 9.  (A) All the people are wearing helmets.  (B) Some people are walking along the train  platform.  (C) The train is pulling out of the station.  **(D) Nobody is riding a bicycle.** | 9.  (A) Mọi người đều đang đội mũ bảo hiểm.  (B) Một vài người đang đi bộ dọc theo sân  ga.  (C) Tàu đang rời khỏi nhà ga.  **(D) Không có ai đang đi xe đạp.** |
| 10.  (A) A portable staircase has been brought up  to the door.  (B) An airplane is touching down on the  airstrip.  **(C) A plane is on the ground.**  (D) A plane is taking off. | 10.  (A) Một cái cầu thang di động đã được mang  lại gần cửa.  (B) Một chiếc máy bay đang đáp xuống bãi  đáp.  **(C) Một chiếc máy bay đang ở trên mặt**  **đất.**  (D) Một chiếc máy bay đang cất cánh. |