**NEW WORDS OF LECTURE 2630628580435546/**

**potential** /pə'tenʃəl/ a.: tiềm tàng, tiềm năng

**differ** /'difə/ v: (+ from) khác, không giống, không đồng ý, không tán thành, bất đồng

**SDLC :** [Software Development Life Cycle](file:///C:\Program%20Files%20(x86)\Bkav%20Corporation\Bkav%20eDict\Template\helloVN.htm#ConTent_Systems Development Life Cycle).

**conception** /kən'sepʃn/ n: khái niệm, quan niệm, nhận thức

**specification** /,spesifi'keiʃn/ n. sự chỉ rõ, sự ghi rõ, sự định rõ, đặc điểm kỹ thuật, đặc trưng, chi tiết kỹ thuật

**maintenance** */'meintinəns/ n:* sự giữ, sự duy trì; sự bảo vệ, sự bảo quản

**retirement** /ri'taiəmənt/ n. nơi hẻo lánh, nơi ẩn dật, sự rút lui, sự bỏ cuộc, về hưu, đi tu, thôi việc. v. retire

**rarely** /'reəli/ adv : hiếm, hiếm có, ít có

**emphasis** /'emfəsis/n. sự nhấn mạnh, tầm quan trọng

**iteration** n.sự nhắc đi nhắc lại

**eventually** /i'ventjuəli/adv. cuối cùng

**seldom** /'seldəm/ adv. ít khi, hiếm khi

**collaborative** a.hợp tác n. **collaboration, co.work**

**prototype**/ˈprəʊtətʌɪp/ n. vật mẫu, bản mẫu

**reality** /ri:'æliti/ n. sự thực, thực tế, thực tại; sự vật có thực

**substitution** /,sʌbsti'tju:ʃn/ n sự thế, sự thay thế

**strict** /strikt/ a. chính xác, đúng, nghiêm ngặt, nghiêm khắc; nghiêm chỉnh

**adherence** /əd'hiərəns/n. sự dính chặt, sự bám chặt, sự tham gia

**suitability** /,sju:tə'biliti/ n. sự phù hợp

**compatibility** */kəm,pætə'biliti/ n.* tính hợp nhau, tính tương hợp

**adoption** /ə'dɔpʃn/ n. sự chấp nhận và thực hiện, v. adopt

**stove-pipe** /'stouvpaip/n. ống khói lò

**unconstrained** /'ʌnkən'streind/ không bị giới hạn, không bị ép buộc, không bị gò bó, <> **constrain:** ràng buộc, kiềm chế