**ETS 2016 – SCRIPT & TRANSLATION PART 1 – TEST 07**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  (A) She’s cooking a meal. (B) She’s walking around a farm. **(C) She’s shopping for food.** (D) She’s eating a salad. | 1.  (A) Cô ấy đang nấu một bữa ăn. (B) Cô ấy đang đi bộ quanh nông trại. **(C) Cô ấy đang mua đồ ăn.** (D) Cô ấy đang ăn món rau trộn. |
| 2.  (A) They’re talking on the phone. (B) They’re moving some furniture. (C) They’re reading some books. **(D) They’re standing by a table.** | 2.  (A) Họ đang nói chuyện điện thoại. (B) Họ đang di chuyển một số đồ nội thất. (C) Họ đang đọc một vài cuốn sách. **(D) Họ đang đứng cạnh cái bàn.** |
| 3.  **(A) He’s climbing into a truck.** (B) He’s entering a store. (C) He’s getting on a train. (D) He’s locking up a drawer | 3.  **(A) Anh ấy đang leo lên một chiếc xe tải.** (B) Anh ấy đang bước vào một cửa tiệm. (C) Anh ấy đang bước lên chiếc xe lửa. (D) Anh ấy đang khóa ngăn kéo. |
| 4.  (A) She’s opening a box. (B) She’s putting on boots. (C) She’s folding some paper. **(D) She’s holding a book.** | 4.  (A) Cô ấy đang mở một cái hộp. (B) Cô ấy đang mang đôi ủng vào. (C) Cô ấy đang gấp giấy. **(D) Cô ấy đang cầm một quyển sách.** |
| 5.  (A) They’re meeting in a restaurant. (B) They’re looking at the computer. **(C) They’re examining a document.** (D) They’re filing some forms. | 5.  (A) Họ đang gặp mặt nhau tại một nhà hàng. (B) Họ đang nhìn vào máy tính. **(C) Họ đang kiểm tra tài liệu.** (D) Họ đang lưu trữ một số tờ đơn. |
| 6.  **(A) The man is pushing a cart.** (B) The man is taking a break. (C) The man is leaving the store. (D) The man is closing the door. | 6.  **(A) Người đàn ông đang đẩy xe đẩy hàng.** (B) Người đàn ông đang nghỉ ngơi. (C) Người đàn ông đang rời khỏi cửa hàng. (D) Người đàn ông đang đóng cửa. |
| 7.  **(A) Some people are sitting outside.** (B) Some people are watching a movie. (C) Some people are cutting the grass. (D) Some people are planting trees. | 7.  **(A) Một số người đang ngồi bên ngoài.** (B) Một số người đang xem phim. (C) Một số người đang cắt cỏ. (D) Một số người đang trồng cây. |

|  |  |
| --- | --- |
| 8.  (A) The men are adjusting microphones. **(B) The men are playing music together.** (C) The men are listening to a lecture. (D) The men are working in the garden. | 8.  (A) Những người đàn ông đang chỉnh micro. **(B) Những người đàn ông đang chơi nhạc**  **cùng nhau.** (C) Những người đàn ông đang lắng nghe  một bài giảng. (D) Những người đàn ông đang làm việc  trong vườn. |
| 9.  **(A) There are pictures on the wall.** (B) The tables are covered with tablecloths. (C) The chairs are being put away. (D) The piano is being played. | 9.  **(A) Có nhiều bức tranh ở trên tường.** (B) Những cái bàn thì được phủ khăn trải bàn. (C) Những chiếc ghế đang được dọn dẹp. (D) Đàn piano đang được chơi. |
| 10.  (A) The baskets are empty. **(B) There are baked goods on shelves.** (C) The cabinets are being repaired. (D) They’re buying some bread. | 10.  (A) Những chiếc giỏ thì trống rỗng. **(B) Có nhiều bánh nướng trên kệ.** (C) Những cái tủ đang được sửa chữa. (D) Họ đang mua một vài ổ bánh mì. |