**ETS 2016 – SCRIPT & TRANSLATION PART 1 – TEST 05**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  (A) The signs are being painted. (B) The building is under construction. (C) The bicyclists are riding through the  streets. **(D) Some cars are parked on the street.** | 1.  (A) Các biển báo đang được lắp. (B) Tòa nhà đang được xây dựng. (C) Những người đi xe đạp đang chạy qua các  con phố. **(D) Một vài chiếc xe đang đậu trên đường.** |
| 2.  (A) They’re waiting in line together.  **(B) They’re playing a game outdoors.** (C) They’re sitting at the dentist’s office. (D) They’re opening the gate. | 2.  (A) Họ đang xếp hàng chờ đợi.  **(B) Họ đang chơi một trò chơi ngoài trời.** (C) Họ đang ngồi tại văn phòng nha sĩ. (D) Họ đang mở cửa. |
| 3.  **(A) A man is fishing from the shore.** (B) The beach is crowded with swimmers. (C) The fishermen are pulling in their nets. (D) The man is cooking a fish. | 3.  **(A) Một người đàn ông đang câu cá tại bờ.** (B) Bãi biển thì có đông người bơi lội. (C) Các ngư dân đang kéo lưới đánh cá. (D) Người đàn ông đang nấu một con cá |
| 4.  (A) The woman has left her seat. (B) The men are leaning across the table. **(C) There is a pair of sunglasses on the**  **table.** (D) The woman is putting some flowers in a  vase. | 4.  (A) Người phụ nữ đã rời khỏi chỗ ngồi. (B) Những người đàn ông đang chồm người  qua cái bàn. **(C) Có một cặp mắt kính trên bàn.** (D) Người phụ nữ đang đặt một vài bông hoa  vào trong bình. |
| 5.  (A) There’s a chair next to the beds. (B) There are no pillows on the bed. (C) There’s a stack of sheets on the shelf. **(D) There’s a picture above the beds.** | 5.  (A) Có một cái ghế cạnh những cái giường. (B) Không có cái gối nào trên giường. (C) Có một đống giấy tờ trên kệ. **(D) Có một bức tranh ở phía trên cái giường.** |
| 6.  (A) The handrails are being polished. (B) The people are seated on the steps. **(C) The people are going up to the next**  **floor.** (D) The workers are cleaning the walkway. | 6.  (A) Các tay vịn đang được đánh bóng. (B) Mọi người đang ngồi trên bậc thang. **(C) Mọi người đang đi lên tầng kế tiếp.** (D) Những người công nhân đang quét lối đi. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.  (A) The man is throwing away some posters. (B) A picture is being hung on the wall. (C) The man is reaching down to pick up  some tape. **(D) A railing has been placed along the**  **street.** | 7.  (A) Người đàn ông đang ném một số áp phích. (B) Một bức tranh đang được treo lên tường. (C) Người đàn ông đang cúi xuống nhặt một  vài sợi dây. **(D) Một rào chắn đã được đặt dọc theo con**  **đường.** |
| 8.  (A) She’s stapling some documents together. **(B) She’s doing some paperwork.** (C) She’s looking over her shoulder. (D) She’s riding to the office. | 8.  (A) Cô ấy đang bấm kim các tài liệu lại với  nhau. **(B) Cô ấy đang làm việc với một số giấy tờ.** (C) Cô ấy đang nhìn qua vai cô ấy.  (D) Cô ấy đang chạy xe đến văn phòng. |
| 9.  **(A) The taller ladder is propped up**  **against the building.** (B) The man is putting away the ladder. (C) The window are closed because of the  cold weather. (D) The man is planting a flower garden in  front of the house. | 9.  **(A) Một cái thang dài được dựng tựa vào**  **tòa nhà.** (B) Người đàn ông đang mang cây thang đi. (C) Cửa sổ được đóng lại vì thời tiết lạnh. (D) Người đàn ông đang trồng một vườn hoa  trước nhà. |
| 10.  (A) The waiter is setting up some chairs at  each table. **(B) Potted plants have been arranged**  **along the border of the patio.** (C) Some customers are sharing a seat on a  bench. (D) The tablecloths have been removed for  the evening. | 10.  (A) Người phục vụ đang bố trí một vài cái ghế  ở mỗi bàn. **(B) Các chậu cây đã được sắp xếp dọc theo**  **lan can.** (C) Một số khách đang ngồi chung trên một  chiếc ghế dài. (D) Các khăn trải bàn đã được gỡ bỏ cho buổi  tối. |