**ETS 2016 – SCRIPT & TRANSLATION PART 1 – TEST 06**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  (A) They’re shaking hands. (B) They’re waving to one another. (C) They’re walking around a tree.  **(D) They’re walking side by side.** | 1.  (A) Họ đang bắt tay nhau. (B) Họ đang vẫy tay chào nhau. (C) Họ đang đi bộ xung quanh một cái cây. **(D) Họ đang đi bộ cạnh nhau.** |
| 2.  (A) He’s riding a motorcycle. (B) He’s walking to the bike shop. **(C) He’s working in a repair shop.** (D) He’s getting a tool from a shelf. | 2.  (A) Anh ấy đang đi xe máy. (B) Anh ấy đang đi bộ đến cửa hàng xe đạp. **(C) Anh ấy đang làm việc trong một cửa**  **hàng sửa chữa.** (D) Anh ấy đang lấy một dụng cụ từ cái kệ. |
| 3.  (A) Customers are lined up to pay for their  books. (B) The people are standing at a table.  (C) There are boxes stacked on the table. **(D) Many books are on display.** | 3.  (A) Khách hàng đang xếp hàng để trả tiền cho  các cuốn sách của họ.  (B) Mọi người đang đứng tại cái bàn. (C) Có nhiều hộp xếp chồng lên nhau trên bàn. **(D) Nhiều cuốn sách đang được trưng bày.** |
| 4.  (A) He’s sorting papers into a pile. (B) He’s straightening his tie. **(C) He’s leaning over his desk.** (D) He’s opening a folder in front of him. | 4.  (A) Anh ấy đang xếp giấy thành một chồng.  (B) Anh ấy đang vuốt thẳng cà vạt của mình. **(C) Anh ấy đang tựa vào bàn làm việc.** (D) Anh ấy đang mở một tập hồ sơ phía trước  anh ấy. |
| 5.  (A) The traffic is moving through the city. (B) The vehicles are entering the tunnel. **(C) The buses are parked in a row.** (D) The buildings have no windows. | 5.  (A) Xe cộ đang di chuyển qua thành phố. (B) Xe cộ đang đi vào đường hầm. **(C) Những chiếc xe buýt đang đậu thành**  **một hàng.** (D) Các tòa nhà không có cửa sổ. |
| 6.  (A) They’re building a fence. (B) They’re setting up chairs. (C) They’re camping in tents. **(D) They’re using umbrellas.** | 6.  (A) Họ đang xây một hàng rào. (B) Họ đang bố trí những cái ghế. (C) Họ đang cắm trại trong những cái lều. **(D) Họ đang dùng những cây dù.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 7.  (A) He’s fishing from a boat. **(B) He’s looking at a pile of fish.** (C) He’s eating from a dish. (D) He’s standing on a scale. | 7.  (A) Anh ấy đang câu cá ở trên thuyền. **(B) Anh đang nhìn vào một đống cá.** (C) Anh ấy ăn đồ ăn từ một dĩa thức ăn. (D) Anh ấy đang đứng trên một cái cân. |
| 8.  (A) The bed has not been made today. (B) The curtains have been closed.  **(C) There’s a picture hanging on the wall.** (D) There’s a lamp at the foot of the bed. | 8.  (A) Hôm nay cái giường đã không được dọn. (B) Các rèm cửa đã được kéo lại. **(C) Có một bức tranh treo trên tường.** (D) Có một cái đèn ở chân giường. |
| 9.  **(A) People are waiting next to the vehicle.** (B) The vehicle is pulling into a garage. (C) The vehicle’s windows are being cleaned.  (D) People are crossing the street. | 9.  **(A) Mọi người đang chờ đợi kế bên chiếc xe.** (B) Chiếc xe đang đi vào ga-ra. (C) Cửa sổ của xe đang được làm sạch.  (D) Mọi người đang băng qua đường. |
| 10.  (A) The tables in the restaurant are round. **(B) The chairs have been pushed in.** (C) The restaurant is full of diners. (D) There’s a window next to the door. | 10.  (A) Những cái bàn trong nhà hàng thì có hình  tròn.  **(B) Những chiếc ghế đã được đẩy vào.** (C) Nhà hàng thì có đầy thực khách. (D) Có một cửa sổ bên cạnh cửa ra vào. |