**ETS 5 TESTS – SCRIPT & TRANS - PART 1 – TEST 01**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. (W-Am)  (A) A man is typing on a keyboard.  (B) A man is reaching for a water bottle.  (C) A man is putting on a necktie.  **(D) A man is talking on the phone.** | 1. (Nữ – Giọng Mỹ)  (A) Một người đàn ông đang gõ bàn phím.  (B) Một người đàn ông đang lấy chai nước.  (C) Một người đàn ông đang đeo cà vạt vào.  **(D) Một người đàn ông đang nói chuyện**  **điện thoại.** |
| 2. (M-Cn)  (A) She’s stacking some dishes.  (B) She’s spreading out a tablecloth.  **(C) She’s pouring a cup of tea.**  (D) She’s setting down a plate of food. | 2. (Nam – Giọng Canada)  (A) Cô ấy đang xếp dĩa thành chồng.  (B) Cô ấy đang trải khăn trải bàn.  **(C) Cô ấy đang rót vào cốc trà.**  (D) Cô ấy đang xếp một dĩa đồ ăn. |
| 3. (M-Au)  (A) They’re having lunch outdoors.  **(B) They’re walking next to each other.**  (C) They’re working in the garden.  (D) They’re exiting a building. | 3. (Nam – Giọng Úc)  (A) Họ đang ăn trưa ngoài trời.  **(B) Họ đang đi bộ bên cạnh nhau.**  (C) Họ đang làm việc trong vườn.  (D) Họ đang rời khỏi một toà nhà. |
| 4. (W-Br)  **(A) They’re reading in a waiting room.**  (B) They’re taking newspapers from a table.  (C) The woman is watering a plant.  (D) The man is hanging a picture on the wall. | 4. (Nữ – Giọng Anh)  **(A) Họ đang đọc tài liệu trong phòng chờ.**  (B) Họ đang lấy báo trên bàn.  (C) Người phụ nữ đang tưới cây.  (D) Người đàn ông đang treo một bức tranh  lên tường. |
| 5. (M-Cn)  **(A) A customer is purchasing a beverage.**  (B) The cashier is opening a cash register.  (C) A customer is sipping from a coffee mug.  (D) The cashier is bagging some items. | 5. (Nam – Giọng Canada)  **(A) Một khách hàng đang mua đồ uống.**  (B) Người thu ngân đang mở máy tính tiền.  (C) Một khách hàng đang uống một ngụm từ  ly cà phê.  (D) Người thu ngân đang bỏ một vài món đồ  vào bao. |
| 6. (W-Am)  **(A) He’s operating some factory**  **machinery.**  (B) He’s turning on a light switch.  (C) He’s adjusting his face mask.  (D) He’s unplugging a power cord. | 6. (Nữ – Giọng Mỹ)  **(A) Anh ấy đang vận hành một vài máy**  **móc trong nhà máy.**  (B) Anh ấy đang bật công tắc đèn.  (C) Anh ấy đang chỉnh khẩu trang của mình.  (D) Anh ấy đang rút dây cắm điện. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. (W-Br)  (A) The women are sewing some clothing.  (B) The women are arranging purses for a  display.  **(C) Racks of clothing are positioned along**  **the wall.**  (D) Some dresses have been folded on a  shelf. | 7. (Nữ – Giọng Anh)  (A) Những người phụ nữ đang may đồ.  (B) Những người phụ nữ đang xếp ví tiền ra  bày bán.  **(C) Giá treo đồ được đặt dọc bờ tường.**  (D) Một vài chiếc đầm được gấp lại trên kệ. |
| 8. (M-Au)  (A) A man is setting up a podium.  **(B) Presenters are seated in front of**  **microphones.**  (C) Trophies are being distrubuted at an  awards ceremony.  (D) A performer is bowing before an  audience. | 8. (Nam – Giọng Úc)  (A) Một người đàn ông đang bố trí bục đứng.  **(B) Những người thuyết trình đang ngồi**  **trước các micrô.**  (C) Những chiếc cúp đang được trao tại một  buổi lễ trao giải.  (D) Một người biểu diễn đang cúi mình trước  khán giả. |
| 9. (W-Am)  (A) A dining tray has been placed on a  counter.  (B) Decorative lamps have been fastened to  the ceiling.  (C) A large painting has been hung over a  desk.  **(D) Armchairs are located on both sides of**  **a fireplace.** | 9. (Nữ – Giọng Mỹ)  (A) Một cái khay đồ ăn đã được đặt trên quầy.  (B) Những cái đèn trang trí đã được buộc lại  trên trần nhà.  (C) Một bức tranh lớn đã được treo phía trên  cái bàn.  **(D) Những chiếc ghế bành được đặt ở cả 2**  **bên bếp lửa.** |
| 10. (M-Cn)  (A) Workers are landscaping a walkway.  **(B) Supplies are being wheeled on a cart.**  (C) Litter is being collected outside of a  store.  (D) One of the men is pushing a lawn mower. | 10. (Nam – Giọng Canada)  (A) Những người thợ đang tân trang lối đi.  **(B) Hàng cung cấp đang được chất trên xe**  **đẩy.**  (C) Rác đang được thu gom phía bên ngoài  của một cửa hàng.  (D) Một người đàn ông đang đẩy máy cắt cỏ. |