|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trang** | **Lỗi** | **Sửa lỗi** |
| 1 | 55 | Biểu diễn lũy thừa, tập hợp các phần tử |  |
| 2 | 95 | UTMS | UMTS |
| 3 | 99 | Hoạt động của tầng này được miêu tả bởi hàm sau: | Hoạt động của lớp này được miêu tả bởi hàm sau: |
| 4 | 100 | Hàm *S*() là một 32x32 nhận… | Hàm *S*() là một 32x32 S-box nhận… |
| 5 | 105 | 128-EEA3 dùng để mã hóa và giải mã dữ liệu có độ dài từ 1 đến 2000 bit | 128-EEA3 dùng để mã hóa và giải mã dữ liệu với các khối (block) có độ dài từ 1 đến 20000 bit |
| ? | 105 | COUNT, BEARER, DIRECTION là các tham số dùng để thiết lập generator. Giá trị của các biến này sẽ được gửi kèm cùng với bản mã? |  |
| 6 | 106 | IV12 = IV4 | IV12 = IV4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |