**ETS 1200 – TEST 01 – PART 1 – SCRIPT & TRANS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. (M-Br)  (A) She’s closing the door.  (B) She’s lying on the sofa.  **(C) She’s holding a piece of paper.**  (D) She’s writing a letter. | 1. (Nam – Giọng Anh)  (A) Cô ấy đang đóng cửa.  (B) Cô ấy đang nằm trên ghế sô-pha.  **(C) Cô ấy đang cầm một tờ giấy.**  (D) Cô ấy đang viết một lá thư. |
| 2. (M-Am)  **(A) There’s a clock in the tower.**  (B) There’s a towel hanging outside.  (C) There’s a person on the balcony.  (D) There’s a watch next to the window. | 2. (Nam – Giọng Mỹ)  **(A) Có một chiếc đồng hồ trên tháp.**  (B) Có một cái khăn lau đang treo ngoài trời.  (C) Có một người ở trên ban công.  (D) Có một cái đồng hồ đeo tay cạnh cửa sổ. |
| 3. (W-Br)  (A) He’s reading a magazine.  (B) He’s putting up a display case.  (C) He’s getting into a vehicle.  **(D) He’s looking at a sign.** | 3. (Nữ – Giọng Anh)  (A) Anh ấy đang đọc một tạp chí.  (B) Anh ấy đang đặt một cái tủ trưng bày.  (C) Anh ấy đang vào trong một phương tiện.  **(D) Anh ấy đang nhìn vào một tấm biển.** |
| 4. (M-Am)  **(A) They’re working together at a desk.**  (B) They’re helping each other move a  computer.  (C) They’re hanging decorations.  (D) They’re arranging some furniture in a  room. | 4. (Nam – Giọng Mỹ)  (**A) Họ đang làm việc cùng nhau tại bàn.**  (B) Họ đang giúp nhau di chuyển một chiếc  máy tính.  (C) Họ đang treo đồ trang trí.  (D) Họ đang sắp xếp đồ nội thất trong một căn  phòng. |
| 5. (W-Br)  (A) He’s parking a car.  **(B) He’s pushing a wheelbarrow.**  (C) He’s putting air into a tire.  (D) He’s stacking boxes. | 5. (Nữ – Giọng Anh)  (A) Anh ấy đang đậu xe.  **(B) Anh ấy đang đẩy một chiếc xe cút kít.**  (C) Anh ấy đang bơm hơi vào một lốp xe.  (D) Anh ấy đang xếp chồng các hộp. |
| 6. (W-Am)  (A) They’re walking on a path.  (B) They’re cutting the grass.  (C) They’re looking at their maps.  **(D) They’re sitting in a circle.** | 6. (Nữ – Giọng Mỹ)  (A) Họ đang đi bộ trên một con đường.  (B) Họ đang cắt cỏ.  (C) Họ đang nhìn vào bản đồ của họ.  **(D) Họ đang ngồi lại thành vòng tròn.** |
| 7. (W-Br)  (A) He’s installing bookshelves.  (B) He’s storing his papers in boxes.  **(C) He’s taking a volume from the shelf.**  (D) He’s wrapping a book in paper. | 7. (Nữ – Giọng Anh)  (A) Anh ấy đang lắp các giá sách.  (B) Anh ấy đang lưu trữ giấy tờ vào các hộp.  **(C) Anh ấy đang lấy một cuốn sách từ giá.**  (D) Anh ấy đang gói một cuốn sách vào giấy. |
| 8. (W-Am)  (A) Chairs have been stacked in the corner  of the room.  (B) The silverware is being polished.  (C) Water is being poured into the glasses.  **(D) The table has been set for a meal.** | 8. (Nữ – Giọng Mỹ)  (A) Những chiếc ghế đã được xếp chồng tại  góc phòng.  (B) Chén dĩa bạc đang được đánh bóng.  (C) Nước đang được rót vào các ly.  **(D) Bàn đã được bố trí cho một bữa ăn.** |
| 9. (M-Br)  (A) He’s shoveling the snow.  (B) He’s riding on a sled.  (C) He’s zipping up his jacket.  **(D) He’s wearing a hat.** | 9. (Nam – Giọng Anh)  (A) Anh ấy đang xúc tuyết bằng xẻng.  (B) Anh ấy đi xe trượt tuyết.  (C) Anh ấy đang kéo khoá áo khoác lên.  **(D) Anh ấy đang đội một chiếc mũ.** |
| 10. (M-Br)  (A) A ship is passing under the bridge.  (B) Water is flowing out of a pipe.  (C) The bridge has many vehicles on it.  **(D) Some people are standing on the**  **bridge.** | 10. (Nam – Giọng Anh)  (A) Một con tàu đang đi qua phía dưới cầu.  (B) Nước đang chảy ra khỏi ống.  (C) Có nhiều phương tiện trên cây cầu.  **(D) Một vài người đang đứng trên cầu.** |