**Note từ vựng học được qua khóa hk javascript**

**Explanations** : những lời giải thích

**Supplement**: bổ sung , thêm vào

**HTML attribute values** : giá trị thuộc tính HTML

Dịch câu :

JavaScript can change HTML attribute values.

JavaScript có thể thay đổi giá trị của một thuộc tính HTML.

In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.

Ở trong trường hợp này Javascripts thay đổi giá trị của thuộc tính src của một cái ảnh

JavaScript can change the style of an HTML element.

JavaScript có thể thay đổi cái kiểu cách của một phần tử HTML.

JavaScript can hide HTML elements.

JavaScript có thể ẩn phần tử HTML.

JavaScript can show hidden HTML elements.

JavaScript có thể làm hiện ra những phần tử HTML bị ẩn.

Scripts can be placed in the <body>, or in the <head> section of an HTML page, or in both.

**Place in** : định vị trí cho một cái j đó

**Invoke = call** : gọi đến

improves the display speed : cải thiện tốc độ

script interpretation slows down the display : Sự diễn giải cái thẻ script làm giảm tốc độ hiển thị

External JavaScript : javascript bên ngoài

the file extension : phần mở rộng file .js

maintain : duy trì

several : một số , một vài

specified folder : thư mục đã được chỉ định