**ETS 2016 – SCRIPT & TRANSLATION PART 1 – TEST 01**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  **(A) They’re sitting on a bench.**  (B) They’re lying on the grass. (C) They’re riding their bicycles. (D) They’re swimming in the water. | 1.  **(A) Họ đang ngồi trên một cái ghế dài.** (B) Họ đang nằm trên thảm cỏ. (C) Họ đang cưỡi xe đạp. (D) Họ đang bơi trong nước. |
| 2.  (A) One of the men is putting on a tie. **(B) One of the men is standing at a counter.** (C) One of the men is setting a briefcase on  the floor.  (D) One of the men is typing on a computer. | 2.  (A) Một người đàn ông đang đeo cà vạt. **(B) Một người đàn ông đang đứng tại quầy.** (C) Một người đàn ông đang đặt chiếc cặp tài  liệu trên sàn. (D) Một người đàn ông đang đánh máy tính. |
| 3.  (A) Customers are waiting to be seated. (B) Cars are parked along the street. (C) A restaurant worker is sweeping the  sidewalk. **(D) Diners are sitting in an outdoor café.** | 3.  (A) Khách hàng đang chờ được xếp chỗ ngồi. (B) Ô tô đang đậu dọc theo con phố. (C) Một nhân viên nhà hàng đang quét lối đi. **(D) Thực khách đang ngồi tại một quán**  **cà phê ngoài trời.** |
| 4.  (A) The man is taking some paper out of a  printer. (B) The man is putting a file in a drawer. (C) The woman is signing her name. **(D) The people are reviewing a document.** | 4.  (A) Người đàn ông đang lấy một số giấy ra  khỏi máy in. (B) Người đàn ông đang bỏ một tập tài liệu  vào một ngăn kéo. (C) Người phụ nữ đang ký tên mình. **(D) Mọi người đang xem xét tài liệu.** |
| 5.  (A) A man is unloading some packages. (B) A man is resting in a shopping mall. **(C) Boxes have been piled onto some carts.** (D) Items are being arranged in a store. | 5.  (A) Một người đàn ông đang dỡ hàng xuống. (B) Một người đàn ông đang nghỉ ngơi trong  một trung tâm mua sắm **(C) Những cái thùng được xếp chồng lên**  **xe đẩy**. (D) Các món hàng đang được sắp xếp trong  một cửa hàng. |
| 6.  (A) A sign is hanging above some artwork. (B) Plants are arranged on a stairway. **(C) A round table is surrounded by chairs.** (D) An area rug has been rolled up. | 6.  (A) Một biển báo được treo trên một vài tác  phẩm nghệ thuật. (B) Nhiều cây được bố trí trên cầu thang. **(C) Những cái ghế được xếp quanh bàn tròn.**  (D) Một tấm thảm bị cuộn tròn lại. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.  (A) A man is placing a basket on a shelf. **(B) Labels have been attached to shelving**  **units.** (C) A man is opening the door of a cabinet. (D) Some newspapers have been piled on the  floor. | 7.  (A) Một người đàn ông đang đặt cái giỏ lên  kệ. **(B) Nhãn đã được dán lên các kệ.** (C) Một người đàn ông đang mở cửa tủ. (D) Một số tờ báo được chất đống trên sàn  nhà. |
| 8.  **(A) Lamposts are standing in a row.** (B) A crowd of people has gathered on a  beach. (C) A garden has been planted on a rooftop. (D) The roadway is full of vehicles. | 8.  **(A) Các cột đèn đang đứng thành một**  **hàng.** (B) Một đám đông đang tụ tập trên bãi biển. (C) Một khu vườn được trồng trên sân thượng. (D) Con đường thì đầy xe. |
| 9.  (A) An employee is organizing a shoe display. (B) Merchandise is being put into a bag. (C) Some footwear is being scanned by a  cashier. **(D) A customer is trying on a pair of shoes.** | 9.  (A) Một nhân viên đang sắp xếp trưng bày  giày. (B) Hàng hóa đang được bỏ vào túi xách. (C) Một số giày dép đang được quét mã bởi  một thủ quỹ. **(D) Một khách hàng đang thử một đôi giày.** |
| 10.  (A) Trees are growing under an archway. (B) Passengers are waiting to board a train. **(C) A high wall runs alongside the train**  **tracks.**  (D) A train is about to go over a bridge. | 10.  (A) Cây cối đang phát triển dưới một cổng  vòm. (B) Hành khách đang chờ để lên xe lửa. **(C) Một bức tường cao chạy dọc theo**  **đường ray xe lửa.** (D) Một đoàn tàu sắp đi qua một cây cầu. |