**ETS 2022\_\_TEST 10\_\_(176-200) 😊☹😊**

* ***176 -> 200* 😊**

1. Specification /ˌspes.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ (n) thông số kỹ thuật
2. Phase /feɪz/ (n) giai đoạn
3. Elevation /ˌel.ɪˈveɪ.ʃən/ (n) độ cao
4. Slightly /ˈslaɪt.li/ (adv) nhỏ, hơi hơi
5. Native /ˈneɪ.tɪv/ (adj) địa phương, bản địa
6. Blooming /ˈbluː.mɪŋ/ (adj) đang nở hoa, nở rộ
7. Vacant /ˈveɪ.kənt/ (adj) trống rỗng, trống
8. Credential /krɪˈden.ʃəl/ (n) chứng chỉ, thành tích
9. Testimonial /ˌtes.tɪˈməʊ.ni.əl/ (n) giấy chứng thực
10. Shade /ʃeɪp/ (n): bóng, bóng râm
11. Hazard /ˈhæz.əd/ (n) nguy hiểm, rủi ro
12. Authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/ (n) cơ quan, thẩm quyền
13. Comprehend /ˌkɒm.prɪˈhend/ (v) hiểu, nhận thức ra
14. Economize /iˈkɒn.ə.maɪz/ (v) tiết kiệm
15. Inhibit /ɪnˈhɪb.ɪt/ (v) hạn chế, ngăn chặn
16. Inspiration /ˌɪn.spɪˈreɪ.ʃən/ (n) nguồn cảm hứng
17. Well – being /ˌwelˈbiː.ɪŋ/ (n) hạnh phúc, khỏe mạnh
18. Prominent /ˈprɒm.ɪ.nənt/ (adj) nổi bật, nổi tiếng
19. Weatherizing /ˈweð.ə.raɪzɪŋ / : thời tiết
20. Wallet /ˈwɒl.ɪt/ (n) cái ví
21. Consumption /kənˈsʌmp.ʃən/ (n) sự tiêu thụ, tiêu dùng
22. Deodorant /diˈəʊ.dər.ənt/ (n) chất khử mùi
23. Moisturizer /ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər/ (n) kem dưỡng ẩm
24. Ecosystem /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/ (n) hệ sinh thái
25. Sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ (adj): bền vững
26. Habitat /ˈhæb.ɪ.tæt/ (n) môi trường
27. Demonstration /ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/ (n) sự biểu diễn
28. Harsh /hɑːʃ/ (adj): gay gắt, khắc nghiệt
29. Vegetation /ˌvedʒ.ɪˈteɪ.ʃən/ (n) thảm thực vật
30. Flora /ˈflɔː.rə/ (n): thực vật
31. Fauna /ˈfɔː.nə/ (n): động vật
32. Forecaster /ˈfɔː.kɑː.stər/ (n): người dự báo thời tiết
33. Mix-and-match /ˌmɪks ən ˈmætʃ/ (v) pha trộn và kết hợp
34. Interior /ɪnˈtɪə.ri.ər/ (n) phần bên trong, bên trong
35. Castle /ˈkɑː.səl/ (n) lâu đài
36. Coast /kəʊst/ (n) bờ biển
37. Magnificent /mæɡˈnɪf.ɪ.sənt/ (adj) tuyệt diệu, tráng lệ
38. Cliff /klɪf/ (n) vách đá