**THE NEW WORDS OF LECTURE 6**

**concurrency**:n.đồng thời

**consistency** /kən'sistənsi/ n. tính trước sau như một, nhất quán

**replicate:** v. tái tạo; là một bản sao của, làm một bản sao của, bản sao

**disaster** /di'zɑ:stə/n. tai hoạ, thảm hoạ, tai ách

**autonomous** /ɔ:'tɔnəməs/a. tự trị, tự quản, tự điều khiển

**atomicity** /ə'tə'misiti/ n. tính nguyên tử

**isolation** /,aisə'leiʃn/ n. sự cô lập, sự cách ly

**durability** /,djuərə'biliti/ (durableness) /'djuərəblnis/n.tính bền vững,

**LUWs**: Logical Units of Work

**persist** /pə'sist/ v. kiên gan, bền bỉ, khăng khăng, cố chấp

**Trade-off**: n. Sự trao đổi, sự đổi chác, sự cân bằng

**commit** /kə'mit/ v. giao, gửi, giao phó, uỷ nhiệm, uỷ thác

**optimistic** /,ɔpti'mistik/a. chủ nghĩa lạc quan

**pessimistic** /,pesi'mistik/a. bi quan, yếm thế

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

**conservative** /kən'sə:vətiv/ a. để giữ gìn, để duy trì, để bảo tồn, để bảo toàn, bảo thủ, thủ cựu