Figure: 1 hình ảnh dưới dạng Diagram

Essential = Necessary

Fulfilling: hoàn thành + công việc từ nào đấy sẽ có nghĩa là hoàn thành cái đó hoặc theo nghĩa khác : *đáp ứng [ công việc đó]*

Fulfilling requests: đáp ứng yêu cầu

Defined: khai báo

Definition: Định nghĩa

Discuss: thảo luận

The rest of the example: Phần còn lại của ví dụ