**NEW WORDS**

**1. mismatch** [*mis'mætʃ] v.*: Ghép đôi không xứng, không phù hợp

**2.reconcile**  *['rekənsaɪl]* v: Giải hòa, làm cho phù hợp

n.reconciling

**3. overlapping** *[overlapping] n:* Sự chồng, độ trùng khớp

**4. overhead** *['ouvəhed] n:* Tổng chi phí # Total

**5**. **separately**[*separately] adv:* không cùng nhau, tách rời, riêng biệt, **/separate** v

**6.*****wrap*** */ræp/ v:* Bao phủ, gói, quấn # package

7. **significant** */sig'nifikənt/* adj: quan trọng, trọng đại, có ý nghĩa # important # special

8. **transmit** /trænz'mɪt / v: chuyển giao, truyền, **transmition**, n

9. **compatibility** *[kəm,pætə'biliti] n.:* sự tương thích # flexible

10. **consolidate** */kən'sɔlideit/ v. củng cố*

11. **negotiate**  /nɪ'gəʊʃɪeɪt/ v: đàm phán, thảo luận,dàn xếp

12. **periodic** */piəri'ɔdik/***,** adj: chu kỳ, tuần hoàn

<> **aperiodic**: không có tính tuần hoàn