「あ」

イメージ：image: hình ảnh, tưởng tượng

インタネット：internet

アプリケーション：application: ứng dụng

Webアプリ：Web app

インタフェース：Interface: giao diện

オーバーライド：override: ghi đè

インプット：input: Đầu vào

アウトプット：output: Đầu ra

ウォータフォール型：waterfall model: mô hình thác nước

アジャイル型：Agile model: mô hình agile

アイテム：item: mục, khoản…

アカウント：account: tài khoản

オフ：off: tắt

アセスメント: assessment: đánh giá, thẩm định

エクリプス：eclipse

オブジェクト：object: đối tượng

エディター：editor: phần mềm chỉnh sửa code(IT)

オペレーション：operations: hoạt động

インストール：install: cài đặt

「か」

Eコマースシステム：E commerce system: hệ thống thương mại điện tử

コスト： cost: giá cả

コンセプト：concept: khái niệm

ケース：case: trường hợp

クラウドコンピューティング：cloud computing: điện toán đám mây

クリアケース：Clearcase: 1 phần mềm quản lý phần mềm của IBM

コミット：commit: xác nhận (lệnh của GIT)

コンパイラ：compiler: Trình biên dịch

カスタマイズ：customize: tùy chỉnh

クレンジング：cleansing: làm sạch

コンバート：convert: chuyển đổi

「さ」

スマホ：smarthome: nhà thông minh

センサー：sensor: cảm biến

サーバー：sever: máy chủ

ソフトウェア：software: phần mềm

システム：system: hệ thống

サブシステム：subsystem: hệ thống con

ステークホルダー：stakeholder: các bên liên quan

セキュリティ：security: bảo mật

ジャワ：Java: ngôn ngữ lập trình

スタブ：stub: giả lập

シェア：share: chia sẻ, cổ phần

サブルーチン：subroutine: chương trình con

「た」

デザイン：design: thiết kế

データベース：database: cơ sở dữ liệu

テスト：test: kiểm tra

チームワーク：teamwork: làm việc nhóm

デバッグ：debug

ダイナミック：dynamics: biến động

ツール：tool: công cụ

デメリット：demerit: nhược điểm

デフォルト：default: mặc định

デバイス：device: thiết bị

ディストリビューション：distributor: phân tán

テンプレート：template: mẫu

「な」

ニーズ：need: nhu cầu

ネットワーク：network: mạng lưới

「は」

プロフラム：program: chương trình

プログラミング：programming: lập trình

プログラマー：progammer: lập trình viên

プロセス：process: quy trình

バックエンド：backend

バグ：bug: lỗi

パラメーター：parameter: tham số

バイブル：bible: cẩm nang

パス：path: đường dẫn( trên máy tính)

プリントアウト：printout: in ra

パターン：pattern: mẫu, họa tiết, hoa văn

フルプロセス：full process: toàn bộ quá trình

プラグイン：plugin: tiện ích

バージョン：version: phiên bản

フィールド：field: trường

パワーポイント：powerpoint (công cụ của MS)

「ま」

モジュール：module: mô đun

モデル：model: mô hình

ムービングターゲット：moving target: thay đổi mục tiêu

メリット：merit: ưu điểm

マルチプラットフォーム：multi platform: đa nền tảng

マクロ：macro: vĩ mô

ミクロ：micro: vi mô

ミドルウェア：middleware: phần mềm trung gian

「や」

「ユーザ」：User: người dùng

「ら」

ライフサイクル：life cycle: vòng đời

ライブラリー：library: thư viện