**ETS 2016 – SCRIPT & TRANSLATION PART 1 – TEST 04**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  (A) He’s walking around the office. (B) He’s putting on his jacket. **(C) He’s working at his desk.** (D) He’s picking up a cup. | 1.  (A) Anh ấy đang đi bộ xung quanh văn phòng. (B) Anh ấy đang mặc áo khoác vào. **(C) Anh ấy đang làm việc tại bàn làm việc.** (D) Anh ấy đang nâng một cốc lên. |
| 2.  (A) The bicycles are lying on the ground. (B) The people are driving their cars down  the road. **(C) The bicycles are parked in front of the  buildings.** (D) The people are riding their bicycles  along the street. | 2.  (A) Những chiếc xe đạp đang nằm trên mặt  đất. (B) Mọi người đang lái xe hơi ra đường. **(C) Những chiếc xe đạp đang đậu ở phía**  **trước tòa nhà.** (D) Mọi người đang chạy xe đạp của họ dọc  theo đường phố. |
| 3.  (A) The man is moving some chairs. **(B) The people are eating in a restaurant.** (C) The waiter is serving some sandwiches. (D) The woman is ordering her meal. | 3.  (A) Người đàn ông đang di chuyển ghế. **(B) Mọi người đang ăn trong một nhà hàng.** (C) Người phục vụ đang phục vụ bánh mì. (D) Người phụ nữ đang đặt bữa ăn của mình. |
| 4.  **(A) The stairs have been carpeted.** (B) The woman is going upstairs. (C) The railing has been removed. (D) The window is being cleaned. | 4.  **(A) Cầu thang đã được trải thảm.** (B) Người phụ nữ đang đi lên cầu thang. (C) Các rào chắn đã được gỡ bỏ. (D) Các cửa sổ đang được lau sạch. |
| 5.  (A) The swimmers are in the water. (B) The boats are out to sea. (C) The pedestrians are crossing the bridge. **(D) Some people are standing on the shore.** | 5.  (A) Những người bơi lội đang ở dưới nước. (B) Những con thuyền đang đi ra biển. (C) Người đi bộ đang đi qua cầu. **(D) Một vài người đang đứng trên bờ.** |
| 6.  (A) They’re setting the table for a meal. **(B) They’re concentrating on some**  **documents.** (C) They’re taking off their glasses.  (D) They’re taking their seats for a meeting. | 6.  (A) Họ đang dọn bàn cho bữa ăn. **(B) Họ đang tập trung vào một số tài liệu.** (C) Họ đang tháo mắt kính ra.  (D) Họ đang vào chỗ ngồi cho một cuộc họp. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.  **(A) The books have been arranged in piles.** (B) The bookshelves have fallen over. (C) The cart has been turned on its side. (D) The files have been stacked on the  bookshelf. | 7.  **(A) Những cuốn sách đã được xếp chồng**  **lên nhau.** (B) Các giá sách bị đã bị đổ ngã. (C) Xe đẩy hàng đã bị lật sang 1 bên. (D) Các hồ sơ đã được xếp chồng lên nhau  trên kệ sách. |
| 8.  (A) The shopkeeper is lining up some goods  for sale. **(B) The man is holding some reading**  **material.** (C) The shopper is picking out clothes from  the rack. (D) The man is folding the merchandise on  the table. | 8.  (A) Người chủ tiệm đang xếp một số mặt  hàng để bán. **(B) Người đàn ông đang cầm một số tài**  **liệu đọc.** (C) Những người mua sắm đang lấy quần áo  từ giá đồ. (D) Người đàn ông đang gói hàng hóa trên  bàn. |
| 9.  (A) The man is building a brick wall. (B) The man is taking off his cap. **(C) Some weeds are growing next to a wall.** (D) Some trees are being planted in pots. | 9.  (A) Người đàn ông đang xây dựng một bức  tường gạch. (B) Người đàn ông đang cởi mũ ra. **(C) Một số cỏ dại đang phát triển bên cạnh**  **bức tường.** (D) Một số cây đang được trồng trong chậu. |
| 10.  (A) The pins have been pressed into the  board. (B) The cups have been left to dry. (C) The closet is full of boxes. **(D) Pencils have been arranged in**  **containers.** | 10.  (A) Các đinh ghim đã được ghimvào bảng. (B) Những cái tách đã được để cho khô. (C) Trong tủ có đầy hộp. **(D) Bút chì đã được sắp xếp vào các hộp**  **đựng.** |