**ETS 5 TESTS – SCRIPT & TRANS – PART 1 – TEST 03**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. (M-Cn)  (A) A man’s leaning against a bench.  (B) A man’s passing through a doorway.  **(C) A man’s sweeping the pavement.**  (D) A man’s pulling a cart. | 1. (Nam – Giọng Canada)  (A) Một người đàn ông đang tựa vào một băng  ghế.  (B) Một người đàn ông đang đi ngang qua cửa  ra vào.  **(C) Một người đàn ông đang quét vỉa hè.**  (D) Một người đàn ông đang đẩy một giỏ hàng. |
| 2. (W-Am)  (A) Some folders have been set on top of a  briefcase.  (B) The people are talking on telephones.  (C) One of the men is unlocking a door.  **(D) One of the men is pointing at a**  **document.** | 2. (Nữ – Giọng Mỹ)  (A) Một vài tệp hồ sơ đã được đặt phía trên  chiếc cặp hồ sơ.  (B) Mọi người đang nói chuyện điện thoại.  (C) Một người đàn ông đang mở cửa.  **(D) Một người đàn ông đang chỉ vào một**  **tài liệu.** |
| 3. (M-Au)  (A) The woman is lowering a window shade.  (B) The woman is sending a text message.  **(C) The woman is taking notes by hand.**  (D) The woman is browsing through some  magazines. | 3. (Nam – Giọng Úc)  (A) Người phụ nữ đang hạ màn che cửa sổ.  (B) Người phụ nữ đang gửi tin nhắn văn bản.  **(C) Người phụ nữ đang ghi chép bằng tay.**  (D) Người phụ nữ đang xem lướt qua một vài  tạp chí. |
| 4. (W-Br)  **(A) He’s repairing a net.**  (B) He’s folding a sail.  (C) He’s tying a boat to a pier.  (D) He’s holding onto a railing. | 4. (Nữ – Giọng Anh)  **(A) Ông ấy đang sửa một tấm lưới.**  (B) Ông ấy đang gấp một cánh buồm.  (C) Ông ấy đang neo một con thuyền vào cầu  tàu.  (D) Ông ấy đang bám vào tay vịn cầu thang. |
| 5. (M-Cn)  (A) Cooks are placing items in a freezer.  (B) Workers are remodeling a kitchen.  (C) Meals are being served in a dining room.  **(D) Food is being prepared in a restaurant.** | 5. (Nam – Giọng Canada)  (A) Các đầu bếp đang đặt đồ vào trong tủ đông.  (B) Các công nhân đang tu sửa lại nhà bếp.  (C) Những bữa ăn đang được phục vụ trong  một phòng ăn.  **(D) Thức ăn đang được chuẩn bị trong một**  **nhà hàng.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. (M-Au)  (A) Leaves have been collected in a pile.  **(B) Potted plants have been organized in**  **rows.**  (C) A truck is being parked on a lawn.  (D) A man is moving some boxes. | 6. (Nam – Giọng Úc)  (A) Lá cây đã được thu gom lại thành đống.  **(B) Những chậu cây đã được xếp thành**  **nhiều hàng.**  (C) Một chiếc xe tải đang đậu trên bãi cỏ.  (D) Một người đàn ông đang di chuyển vài  cái hộp. |
| 7. (M-Cn)  (A) Some women are loading groceries into  a car.  **(B) Some women are getting into a vehicle.**  (C) A woman is adjusting a rearview mirror.  (D) A woman is driving through a parking  area. | 7. (Nam – Giọng Canada)  (A) Vài người phụ nữ đang chất đồ vào trong  xe.  **(B) Vài người phụ nữ đang đi vào trong xe.**  (C) Một người phụ nữ đang điều chỉnh gương  chiếu hậu.  (D) Một người phụ nữ đang lái xe băng qua  một bãi đỗ xe. |
| 8. (W-Am)  **(A) There’s a shelving unit against the**  **wall.**  (B) There are folding chairs stacked on the  floor.  (C) A floor lamp stands beside a desk.  (D) Reading materials are scattered on a  table. | 8. (Nữ – Giọng Mỹ)  **(A) Có một cái kệ đựng đồ sát bức tường.**  (B) Có nhiều ghế gập được xếp chồng trên  sàn nhà.  (C) Có một cái đèn chụp ở bên cạnh một cái  bàn.  (D) Tài liệu giấy nằm vương vãi trên bàn. |
| 9. (W-Br)  **(A) A man is on a platform in front of an**  **audience.**  (B) A performer is climbing the steps onto a  stage.  (C) Some people are lined up on a staircase.  (D) A worker is hammering wooden boards  onto a roof. | 9. (Nữ – Giọng Anh)  **(A) Một người đàn ông đang đứng trên nền**  **cao trước mặt khán giả.**  (B) Một người biểu diễn đang bước lên bậc  cấp lên sâu khấu.  (C) Vài người đang xếp hàng trên cầu thang.  (D) Một người thợ đang đóng các miếng gỗ  vào mái nhà. |
| 10. (M-Au)  (A) Some merchandise has been hung outside  a shop.  **(B) A variety of handbags has been**  **arranged for display.**  (C) One of the women is buttoning up her  coat.  (D) One of the women is carrying a package  into a building. | 10. (Nam – Giọng Úc)  (A) Một số hàng hoá đã được treo bên ngoài  một cửa hàng.  **(B) Nhiều loại túi xách tay đã được bày ra**  **để ngắm hoặc bán.**  (C) Một người phụ nữ đang cài nút áo khoác  của cô ấy.  (D) Một người phụ nữ đang mang một bưu  kiện vào trong một toà nhà. |