**ETS 5 TESTS – SCRIPT & TRANS – PART 1 – TEST 04**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. (M-Au)  (A) They’re eating in a café.  (B) They’re cutting the grass.  (C) They’re setting up a tent.  **(D) They’re sitting on the ground.** | 1. (Nam – Giọng Úc)  (A) Họ đang ngồi trong quá cà phê.  (B) Họ đang cắt cỏ.  (C) Họ đang dựng một cái lều.  **(D) Họ đang ngồi trên mặt đất.** |
| 2. (W-Am)  **(A) He’s watering the plants.**  (B) He’s holding a rake.  (C) He’s digging a hole.  (D) He’s pouring a drink. | 2. (Nữ – Giọng Mỹ)  (A) Ông ấy đang tưới cây.  (B) Ông ấy đang cầm một cái cào.  (C) Ông ấy đang đào một cái hố.  **(D) Ông ấy đang rót đồ uống.** |
| 3. (M-Cn)  **(A) They’re using some computers.**  (B) They’re facing each other.  (C) They’re standing at a desk.  (D) They’re buying some equipment. | 3. (Nam – Giọng Canada)  **(A) Họ đang dùng một vài máy tính.**  (B) Họ đang đối mặt nhau.  (C) Họ đang đứng tại một cái bàn.  (D) Họ đang mua một số thiết bị. |
| 4. (W-Br)  (A) She’s carrying some books.  (B) She’s wiping the shelves.  **(C) She’s reading a magazine.**  (D) She’s folding her hands. | 4. (Nữ – Giọng Anh)  (A) Cô ấy đang cầm một vài cuốn sách.  (B) Cô ấy đang lau chùi những cái kệ sách.  (**C) Cô ấy đang đọc một cuốn tạp chí.**  (D) Cô ấy đang gập tay của cô ấy lại. |
| 5. (W-Am)  (A) They’re taking off their glasses.  **(B) They’re examining a document.**  (C) They’re entering a restaurant.  (D) They’re leaning on a rail. | 5. (Nữ – Giọng Mỹ)  (A) Họ đang tháo kính đeo mắt của họ ra.  **(B) Họ đang xem một tài liệu.**  (C) Họ đang đi vào một nhà hàng.  (D) Họ đang tựa vào tay vịn. |
| 6. (M-Au)  (A) Some people are building benches.  (B) Some people are resting in a park.  (C) Some people are crossing the road.  **(D) Some people are watching a race.** | 6. (Nam – Giọng Úc)  (A) Vài người đang xây những băng ghế.  (B) Vài người đang nghỉ ngơi ở công viên.  (C) Vài người đang băng qua đường.  **(D) Vài người đang xem một cuộc đua.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. (W-Br)  (A) The man’s placing some food in an oven.  (B) The man’s washing some dishes.  (C) The man’s handing a spoon to a  customer.  **(D) The man’s preparing a plate of food.** | 7. (Nữ – Giọng Anh)  (A) Người đàn ông đang đặt đồ ăn vào lò  nướng.  (B) Người đàn ông đang rửa chén dĩa.  (C) Người đàn ông đang đưa một cái muỗng  cho một khách hàng.  **(D) Người đàn ông đang chuẩn bị một dĩa**  **đồ ăn.** |
| 8. (W-Am)  (A) Vehicles are passing over a bridge.  **(B) There’s a walkway above a street.**  (C) Passengers are stepping off a bus.  (D) Some cars are parked in a garage. | 8. (Nữ – Giọng Mỹ)  (A) Xe cộ đang đi qua phía trên một cây cầu.  **(B) Có một lối đi phía trên con đường.**  (C) Hành khách đang bước lên xe buýt.  (D) Vài xe hơi đang đỗ trong ga-ra. |
| 9. (M-Cn)  (A) A worker’s laying floor tiles.  **(B) A woman’s wearing a long skirt.**  (C) People are hanging up some posters.  (D) People are playing cards. | 9. (Nam – Giọng Canada)  (A) Một người thợ đang lát gạch vào nền nhà.  **(B) Một người phụ nữ đang mặc cái váy dài.**  (C) Mọi người đang treo các tấm quảng cáo.  (D) Mọi người đang chơi bài. |
| 10. (M-Au)  (A) Some tables are stacked in a pile.  (B) The tables are being rearranged.  **(C) A cord is being plugged in.**  (D) The wall is being painted. | 10. (Nam – Giọng Úc)  (A) Vài cái bàn được xếp chồng lên nhau.  (B) Những cái bàn đang được sắp xếp lại.  **(C) Một sợi dây điện đang được cắm vào.**  (D) Bức tường đang được sơn. |