Particularly: đặc biệt

Counterintuitive: phản trực giác

Primitive: nguyên thủy,

Implicit: ngầm

Explicit: minh bạch, rõ ràng

Interoperability: khả năng cộng tác

Marshal: sắp hàng

Consider: xem xét

Arise: xảy ra

Emphasize: nhấn mạnh

Immutable: không thay đổi, bất biến

Literal: chữ

Permissive level : mức cho phép cao nhất (public modifier)

Exceed: vượt quá

Occasionally: thỉnh thoảng

Suppose: giả sử, giả thiết

Faculty: giảng viên

Polymorphism: tính đa hình

185