**ETS 2016 – SCRIPT & TRANSLATION PART 1 – TEST 02**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  (A) He’s writing a letter. (B) He’s reading a book. (C) He’s serving some food. **(D) He’s holding a piece of paper.** | 1.  (A) Anh ấy đang viết một lá thư. (B) Anh ấy đang đọc một cuốn sách. (C) Anh ấy đang phục vụ đồ ăn.  **(D) Anh ấy đang cầm một tờ giấy.** |
| 2.  (A) A woman is arranging the shelves. **(B) A woman is standing at the board.** (C) A woman is watering a plant. (D) A woman is washing a window. | 2.  (A) Một người phụ nữ đang sắp xếp kệ. **(B) Một người phụ nữ đang đứng ở cái bảng.** (C) Một người phụ nữ đang tưới cây. (D) Một người phụ nữ đang lau cửa sổ. |
| 3.  (A) He’s looking at his watch. **(B) He’s talking on the phone.** (C) He’s walking outside. (D) He’s opening a box. | 3.  (A) Anh ấy đang nhìn vào đồng hồ của mình. **(B) Anh ấy đang nói chuyện điện thoại.** (C) Anh ấy đang đi bộ ngoài trời. (D) Anh ấy đang mở một cái hộp. |
| 4.  (A) She’s tidying her room. (B) She’s brushing her teeth. **(C) She’s sweeping the deck.** (D) She’s scrubbing the pots. | 4.  (A) Cô ấy đang dọn dẹp phòng của mình. (B) Cô ấy đang đánh răng. **(C) Cô ấy đang quét sàn.** (D) Cô ấy đang lau chậu. |
| 5.  (A) The women are in a parking lot. (B) The women are shopping for clothes. **(C) The women are in a supermarket.**  (D) The women are paying for food. | 5.  (A) Những người phụ nữ đang ở trong bãi  đậu xe. (B) Những người phụ nữ đang mua sắm  quần áo.  **(C) Những người phụ nữ đang ở trong**  **siêu thị.** (D) Những người phụ nữ đang trả tiền đồ ăn. |
| 6.  **(A) They’re resting in a waiting area.** (B) They’re boarding an airplane. (C) They’re waiting in line. (D) They’re packing a suitcase. | 6.  **(A) Họ đang nghỉ ngơi trong khu vực chờ.** (B) Họ đang lên máy bay. (C) Họ đang xếp hàng chờ đợi. (D) Họ đang đóng gói hành lí. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.  **(A) A painting is hanging on the wall.** (B) Some people are eating a meal. (C) The table is being cleared. (D) A lamp is being turned off. | 7.  **(A) Một bức tranh đang treo trên tường.** (B) Một vài người đang có một bữa ăn. (C) Cái bàn này đang được dọn. (D) Một bóng đèn đang được tắt. |
| 8.  (A) The woman is taking a picture. **(B) The woman is reading as she walks.** (C) The boy is holding the woman’s hand. (D) The boy is playing in the bushes. | 8.  (A) Người phụ nữ đang chụp một bức ảnh. **(B) Người phụ nữ đang đọc sách trong khi**  **đi bộ.** (C) Cậu bé đang nắm tay người phụ nữ. (D) Cậu bé đang chơi trong những bụi rậm. |
| 9.  **(A) The motorcycle has been parked.** (B) The motorcycle is being ridden. (C) A tire has been removed from the  motorcycle. (D) The seat of the motorcycle is being  repaired. | 9.  **(A) Chiếc xe gắn máy đã được đậu.** (B) Chiếc xe gắn máy đang được chạy. (C) Một lốp xe đã được gỡ ra khỏi xe gắn máy. (D) Chỗ ngồi của xe gắn máy đang được sửa. |
| 10.  (A) They’re delivering a presentation.  **(B) They’re moving a piece of furniture.** (C) They’re adjusting a pull-down screen. (D) They’re connecting a computer cable. | 10.  (A) Họ đang thực hiện một bài thuyết trình. **(B) Họ đang di chuyển một món đồ nội thất.** (C) Họ đang điều chỉnh màn hình kéo xuống. (D) Họ đang kết nối dây cáp máy tính. |