**ETS 2016 – SCRIPT & TRANSLATION PART 1 – TEST 10**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  (A) He’s talking on the telephone. (B) He’s drinking from a cup. **(C) He’s typing on a laptop.**  (D) He’s reading a newspaper. | 1.  (A) Anh ấy đang nói chuyện điện thoại. (B) Anh ta đang uống nước trong cốc. **(C) Anh ấy đang gõ phím máy tính xách tay.** (D) Anh ấy đang đọc một tờ báo. |
| 2.  **(A) A vehicle is stopped on the street.** (B) People are crossing a road. (C) A woman is riding a bicycle through a  park. (D) A vendor is selling flowers near a bus  stop. | 2.  **(A) Một chiếc xe dừng lại trên đường.** (B) Mọi người đang băng qua đường. (C) Một người phụ nữ đang đi xe đạp qua công  viên. (D) Một người bán dạo đang bán hoa gần một  trạm xe buýt. |
| 3.  (A) A man’s folding a napkin. (B) A man’s putting silverware on a plate. (C) A man’s holding a menu. **(D) A man’s sitting in a restaurant.** | 3.  (A) Một người đàn ông đang gấp một cái khăn  ăn. (B) Một người đàn ông đang đặt đồ làm bằng  bạc lên dĩa. (C) Một người đàn ông đang cầm menu. **(D) Một người đàn ông đang ngồi trong nhà  hàng.** |
| 4.  (A) One of the women has a water bottle in  her hand. **(B) One of the women has a briefcase on**  **her lap**. (C) The women are sitting next to each other  on a sofa. (D) The women are watching a presentation. | 4.  (A) Một người phụ nữ đang có một chai nước  trong tay. **(B) Một người phụ nữ đang có một chiếc**  **cặp tài liệu ở trên đùi**. (C) Những người phụ nữ đang ngồi cạnh nhau  trên một chiếc ghế sô-pha. (D) Những người phụ nữ đang xem một bài  thuyết trình. |
| 5.  **(A) Food is being served to some**  **customers.** (B) A woman is handing money to a cashier. (C) Trays are being carried to a sink. (D) A man is putting on an apron. | 5.  **(A) Thực phẩm đang được phục vụ cho một**  **số khách hàng.** (B) Một phụ nữ đang đưa tiền cho nhân viên  thu ngân. (C) Những cái khay đang được mang đến bồn  rửa. (D) Một người đàn ông đang mặc cái tạp dề  vào người. |

|  |  |
| --- | --- |
| 6.  (A) A cart is being wheeled across the room. **(B) Some stools have been placed upside**  **down.**  (C) A television is attached to the wall. (D) Some chairs are arranged in a circle. | 6.  (A) Một chiếc xe đẩy đang được đẩy ngang  qua căn phòng.  **(B) Một số ghế đẩu được đặt úp mặt xuống.** (C) Một chiếc ti-vi được gắn vào tường. (D) Một vài cái ghế được xếp thành hình tròn. |
| 7.  (A) A wooden fence is being repaired. (B) Bushes line a walkway. (C) A man is planting some seeds in a garden. **(D) A man is cutting a tree into pieces.** | 7.  (A) Một hàng rào gỗ đang được sửa chữa. (B) Những lùm cây nằm dọc theo lối đi bộ. (C) Một người đàn ông đang trồng một số hạt  giống trong trong vườn. **(D) Một người đàn ông đang chặt cây thành  nhiều khúc.** |
| 8.  **(A) A model of a house has been set up on**  **a table.** (B) A woman is removing books from a  shelf. (C) Some people are looking at a painting. (D) Shoppers are lining up at a cash register. | 8.  **(A) Một mô hình ngôi nhà đã được bố trí**  **trên bàn.** (B) Một người phụ nữ đang lấy những cuốn  sách ra khỏi kệ. (C) Một số người đang nhìn vào bức tranh. (D) Những người mua sắm đang xếp hàng tại  quầy thu ngân. |
| 9.  (A) A man is installing a video camera. (B) A cabinet door has been left open. **(C) The people are watching some**  **monitors.** (D) Electronics are being sold in a store. | 9.  (A) Một người đàn ông đang lắp đặt một máy  quay video. (B) Một cánh cửa tủ đã được để mở. **(C) Mọi người đang nhìn vào mộ vài màn**  **hình.** (D) Các thiết bị điện tử đang được bán tại một  cửa hàng. |
| 10.  (A) A salesperson is reaching into a display  case. (B) Merchandise is being packed into boxes. (C) A customer is taking a hat off a counter. **(D) Tags have been attached to some hats.** | 10.  (A) Một nhân viên bán hàng đang với tay đến  tủ trưng bày. (B) Hàng hóa đang được đóng gói vào những  cái hộp. (C) Một khách hàng đang lấy một cái mũ ra  khỏi quầy. **(D) Những cái thẻ đã được gắn vào một số**  **chiếc mũ.** |