Bài 7:

* NAT: network Address translation
* Chức năng: thay đổi địa chỉ public( dùng địa chỉ máy đóng vai trò server NAT) với private
* Mục đích: giao tiếp giữa máy trong mạng LAN với Internet
* Local IP: IP of com in LAN
* Global IP: IP in NAT( com connect LAN to the Internet)
* DYNAMIC NAT: choose an idle global IP to NAT,
* STATIC: 1-1,