(Sidebar)

1. Dashboard/게시판/仪表板/bảng điều khiển
2. Notificaition/알림/通知/Thông báo
3. Freeboard/자유게시판/自由板/Bảng miễn phí
4. Suggest/건의/建议/Đề xuất
5. Introduction/소개/介绍/Giới thiệu
6. Facility application/시설신청/设施申请/Đơn đăng ký
7. Management station/관리사무소/管理站/Trạm quản lý
8. User management/사용자관리/用户管理/Quản lý người dùng

(Content)

1. Notificatoin

-search/검색/搜索/Tìm kiếm

-register/등록/注册/Ghi danh

-(table)

ㅇtitle/제목/标题/tiêu đề

ㅇ content/내용/内容/Nội dung

ㅇ status/상태/状态/trạng thái

ㅇ date/날자/日期/Ngày

ㅇ type/형태/类型/kiểu

ㅇ action/조종/