**THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| 01 | Wave Soldering (Hàn sóng) | Hàn tay |
| 02 | Reflow Soldering (Hàn lò Reflow) | Hàn công nghiệp |
| 03 | Potentiometer | Biến trở |