**ETS 2016 – SCRIPT & TRANSLATION PART 1 – TEST 09**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  (A) He’s carrying a box. (B) He’s closing a cabinet. (C) He’s cleaning a window. **(D) He’s filing a document.** | 1.  (A) Anh ấy đang mang một cái hộp. (B) Anh ấy đang đóng một cái tủ. (C) Anh ấy đang lau cửa sổ. **(D) Anh ấy đang xếp tài liệu vào ngăn.** |
| 2.  **(A) People are standing behind a railing.** (B) People are putting bricks in a pile. (C) People are crossing the street at an  intersection. (D) People are waiting under a bridge. | 2.  **(A) Mọi người đang đứng sau lan can.** (B) Mọi người đang đặt những viên gạch thành  một chồng. (C) Mọi người đang băng qua đường tại giao lộ. (D) Mọi người đang đợi dưới cầu. |
| 3.  (A) The women are holding a scarf. (B) The women are hanging a mirror. **(C) One woman is trying on hats.** (D) One woman is looking at her reflection. | 3.  (A) Những người phụ nữ đang cầm một chiếc  khăn choàng. (B) Những người phụ nữ đang treo một cái  gương. **(C) Một người phụ nữ đang thử mũ.** (D) Một người phụ nữ đang nhìn vào ảnh phản  chiếu của mình. |
| 4.  (A) A man’s building a fence. **(B) A man’s washing a road with a hose.** (C) A man’s watering plants in a garden. (D) A man’s sweeping the walkway. | 4.  (A) Một người đàn ông đang xây hàng rào. **(B) Một người đàn ông đang rửa đường**  **bằng một cái vòi.** (C) Một người đàn ông đang tưới cây trong  vườn. (D) Một người đàn ông đang quét lối đi. |
| 5.  **(A) A woman’s showing a man something**  **on the screen.** (B) A woman’s pointing at a cup on the desk. (C) A man’s inserting some paper into the  printer. (D) Some people are moving a computer to  the desk. | 5.  **(A) Một người phụ nữ đang chỉ cho người**  **đàn ông một cái gì đó trên màn hình.** (B) Một người phụ nữ đang chỉ vào một cái  cốc trên bàn. (C) Một người đàn ông đang bỏ giấy vào máy  in. (D) Một vài người đang di chuyển một cái máy  tính đển bàn làm việc. |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.  (A) Plates have been set in the sink. **(B) Eating utensils have been arranged in**  **a tray.** (C) Dishes have been placed in a cupboard. (D) Tools have been left under a counter. | 6.  (A) Những cái dĩa đã được bỏ vào bồn rửa. **(B) Bộ dụng cụ đồ ăn đã được sắp xếp vào**  **một cái khay.** (C) Các dĩa thức ăn đã được đặt trong tủ chén. (D) Dụng cụ đã được để bên dưới quầy bếp. |
| 7.  (A) All of the seats are stacked up against  the wall. (B) The tables are covered with tablecloths. (C) Waiters are serving beverages to the  customers. **(D) Some people are seated across from**  **each other at the table.** | 7.  (A) Tất cả ghế ngồi được xếp chồng lên nhau  sát vào tường. (B) Những cái bàn được phủ khăn trải bàn. (C) Những người bồi bàn đang phục vụ đồ  uống cho khách. **(D) Một số người đang ngồi đối diện nhau**  **tại bàn.** |
| 8.  (A) Some wires are coiled on the ground. (B) Goods are being transported through a  forest. (C) Trucks have been parked inside a  warehouse. **(D) The vehicles are facing in the same**  **direction.** | 8.  (A) Một vài sợi dây kim loại được cuộn lại  trên mặt đất. (B) Hàng hóa đang được vận chuyển qua một  khu rừng. (C) Xe tải đậu bên trong nhà kho. **(D) Những chiếc xe đang quay mặt cùng**  **một hướng.** |
| 9.  (A) Waves are crashing against the deck. (B) Tourists are swimming in a pool. **(C) People are gathering on some rocks.** (D) Stones are being lined up on a bench. | 9.  (A) Sóng đang vỗ vào boong tàu. (B) Khách du lịch đang bơi trong hồ bơi. **(C) Mọi người đang tụ tập trên một vài**  **tảng đá.** (D) Những phiến đá đang được xếp thành  hàng trên ghế. |
| 10.  (A) They’re installing some light fixtures. (B) They’re writing reports in a classroom.  (C) They’re adjusting a microphone on a  stage. **(D) They’re examining some laboratory**  **equipment.** | 10.  (A) Họ đang lắp đặt một số thiết bị chiếu sáng. (B) Họ đang viết báo cáo trong một lớp học.  (C) Họ đang điều chỉnh micro trên sân khấu. **(D) Họ đang kiểm tra một vài thiết bị thí  nghiệm.** |