**NEW WORDS OF LECTURE 5**

**entity** /'entiti/n. thực thể, đối tượng; vật thể; bản thể

**unique** /ju:'ni:k/a. chỉ có một, duy nhất, đơn nhất, vô song

**associate** /ə'souʃiit/a. kết giao, kết hợp liên hợp; liên đới

**periodic** /,piəri'ɔdik/a. **periodical.** định kỳ, chu kỳ, tuần hoàn adv. **periodically**

**mismatch** /mis'mætʃ/v. sự không phù hợp, ghép đôi không xứng

**accountability** /ə,kauntə'biliti/n. trách nhiệm

**establish** /is'tæbliʃ/v. lập, thành lập, thiết lập, kiến lập

**determined** /di'tə:mind/a. đã được xác định, đã được định rõ, v. **determine**

**reliability** /ri,laiə'biliti/n. sự đáng tin cậy

**unexpected** /'ʌniks'pektid/a. không mong đợi, không ngờ, thình lình, v.**unexpect**

**balance** /'bæləns/n. sự thăng bằng sự cân bằng; cán cân, cái cân

v.balancy: cân bằng tải