**NEW WORDS OF LECTURE 1**

1. **aware** /ə'weə/ a: biết, nhận thấy, nhận thức thấy
2. **heuristics** n**.** chẩn đoán, kinh nghiệm ex: *heuristic technique*
3. **wisdom** /'wizd m/ **n.** kiến thức, học thức, sự hiểu biết, sự thông thái
4. **consistent** /kən'sistənt/ a. (+ with) phù hợp, thích hợp Ex: action consistent with the law
5. **itinerary** /ai'tinərəri/n. hành trình, con đường đi a. (thuộc) hành trình, (thuộc) đường đi
6. **pay-roll** /'peiroul/n. lương bổng, biên chế
7. **proprietary** /proprietary/a. thuộc chủ, người có quyền sở hữu n. *quyền sở hữu*, địa chủ
8. **legacy** /'legəsi/ n. tài sản kế thừa, gia tài, di sản Ex: to come into a legacy
9. **contractor** /kən'træktə/n. thầu khoán, người đấu thầu, người thầu
10. **benefit** /'benifit/n. lợi, lợi ích
11. **adaptable** /ə'dæptəbl/a. có thể thích nghi, có thể thích ứng, n. adaptor
12. **streamlined** /'stri:mlaind/a. được sắp xếp hợp lý, được tổ chức hợp lý
13. **integrated** /integrated/ a. được hợp nhất lại; được nhóm lại, n. interation: sự tích hợp
14. **replaceable** /ri'pleisəbl/a. có thể thay thế
15. **recoverable** /ri'kʌvərəbl/a. có thể lấy lại, có thể giành lại, có thể tìm lại
16. **tightly** /'taitli/avd. chặt chẽ, sít sao
17. **consuming** a**.** ám ảnh, chi phối
18. **manner** /'mænə/n. cách, lối, thói, kiểu
19. **accessibility** /æk,sesi'biliti/n. khả năng truy cập
20. **exception** /ik'sepʃn/n. sự trừ ra, sự loại ra, sự ngoại lệ
21. **issue** /'isju:/n. vấn đề, kết quả, hậu quả, sản phẩm
22. **malfunction** n**.** sự chạy có sự cố, trục trặc
23. **eliminate** /i'limineit/n,v. khử bỏ, loại trừ
24. **infrastructure** /'infrə,strʌktʃə/n. cơ sở hạ tầng
25. **consolidate** /kən'sɔlideit/v. làm (cho) chắc, củng cố
26. **sufficient** /sə'fiʃənt/a. đủ

complex: kết hợp

**efficient: hiệu quả**

**preparation: chuẩn bị**

**industrial: công nghiệp**

**relevant engineering: kĩ sư tương đương**

**communication: giao tiếp**

**technical understanding: hiểu biết công nghệ**

**junior: tập sự**

**average: trung bình**

**impact: tác động**

**business: kinh doanh**

**đa người dùng**

**tăng tính cạnh tranh**